**Ранобэ:**  Путеводитель путешественника во времени по феодальной Японии

**Описание:** Люди преследуют величие, или величие преследует нас?
Технологический Гений, Генге, с помощью своего творения - Сапфира обретает способности для путешествий во времени. Он ищет простой жизни и хочет испытать тепло семьи.
Но часто мы получаем не то, что хотим, а то, что заслуживаем. И его мирные времена скоро закончатся, так как война на пороге в Японии, и чтобы защитить свой мир, он должен победить. Присоединяйтесь к Генге, на его кровавом пути к абсолютному господству, и захвату контроля над Японией.

**Кол-во глав:** 1-97

**Глава 1 - Информация об историческом периоде и местах**

Рассказ начинается с мелкой деревушки под названием Тоёне, на то время бывшей частью провинции Микава. Провинция же Микава находилась во власти рода Имагава.

Ближайшим населённым пунктом была деревня Тобисима.

Соседняя провинция, Овари была под контролем рода Ода, с которыми у Имагава были натянутые взаимоотношения, а в Июне 1560 года и вообще началась война. В тот же год произошло одно из громких сражений “Битва при Окэхадзаме”. В тот день Ода одержали победу над 25000 войском Имагава, несмотря на то, что с их стороны выступало войско численностью 2500 человек. Та битва вошла в историю, как одно из самых выдающихся сражений по своей сути.

Ода Нобунага- в то время являлся Дайме - он был молод, и после того сражения начал процесс по объединению разрозненных земель Японии. Погиб он так и не воплотив свой план в жизнь. До своей кончины он не успел присоединить окружающие Японию острова.

На то время Япония была разделена на кучу мелких феодов, если можно так выразиться и каждый правитель имел своей целью объединить под своим правлением всю страну. С одной стороны для Имагава, имевшим под своими стягами такое внушительное войско это должно было стать вполне выполнимой задачей. Однако им не повезло сойтись в битве именно с Ода Нобунага, что прославился своими блестящими стратегиями на поле боя и были побеждены им.

На то время самураи были местной аристократией, что правили собственным земельным уделом. Под их управлением находилось множество крестьян, что трудились на благо рода. В то время правовой статус обычного жителя был таков, что если он позволял себе всяческим образом задеть честь самурай, то тот имел полное право лишить первого жизни.

Боккэн представляет собой деревянный меч в форме катаны, что использовался для обучения на пути меча.

Мэнгу, или иначе Мен-ёрои это особая маска, что являлась частью доспехов самурая, которая зачастую имела форму демонического лица и служила отчасти для устрашения противника и поднятия боевого духа самого самурая.

Хакама это традиционные длинные Японские штаны.

Таби это традиционные японские носки у которых большой палец был отделен от остальных. В высоту они достигали лодыжки. Обычно их носили вкупе с сандалями.

Доу это основная часть доспехов самурая. Она представляла собой нагрудную пластину. К этой пластине снизу крепились элементы брони, что формировали некое подобие юбки для защиты бедренной части тела.

Кабуто представлял собой стандартный шлем Самурая тех времен.

Такамагахара по мнению Синтоистов являлся подобием Рая у других религий. Иными словами- небесный мир.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 1.2 Глоссарий персонажей**

Осторожно-спойлеры (многие персонажи по переводу еще не присутствуют в имеющихся главах)

Касаи Генге – имя ГГ перед переносом в новое тело.

Миура Тадаката- имя ГГ после переноса в новое тело.

Миура Рин- младшая сестра Тадаката.

Миура Фукку- мать Тадаката.

Миура Масаацу- старший брат Тадаката.

Миура Морохиру- отец Тадаката.

Макино Ёритомо- один из двух местных задир, что издевались над Тадаката.

Хиджиката Аритада- второй задира, который выступал инициатором забав.

Баба Такакаге- старик, что смотрел за работой крестьян.

Гоу Хару- девушка, в которую были влюблены задиры.

Нива Накатане- самурай, владелец местных земель.

Нива Акико- дочь местного самурая.

Кегоку Суэмочи- бандит из соседней деревни.

Кишизу Удзимата- местный фрик, что отличался своим внешним видом.

Шибата Кане- главная служанка Акико.

Тода Наюри- самурай, что был главой соседних земель.

Ишияма Такаюки- глава охраны семьи Нива.

Дзикоудзи Очикаге- главный слуга семьи Нива.

Китаджо Норихиса- молодой парнишка, который опробовал лук асигари.

Нииро Чикакорэ- старик, который отличался в меткости.

Очи Микимунэ- глава наемников Тода.

Суганумэ- единственный почивший под командованием Генги в его первом сражении.

Тогаши Хираэ- истерзанный парень, что был найден в подземелье Тода.

Лии- молодой парень, что был среди выживших.

Хонджоу- старый друг Лии.

Энья- также друг Лии.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 2 - Рисовое поле**

"Технологический гений - Касаи ."

Похоже, это был единственный титул, которым люди могли его описать.

В своей области робототехники он был одним из лучших. Но это было все, что у него было в жизни – его работа. Этот человек никогда не стремился к славе или деньгам, которые приходили с его успехом. Простая жизнь. Достаточно денег, чтобы прокормить семью и жить с комфортом - при условии, что у него вообще была бы семья.

Его единственным другом было его собственное творение. Первый в мире ИИ более умный, чем любой человек – Сапфир. Затем Сапфир произвел ИИ, более разумное, чем он сам, и процесс повторился. Пока, в конце концов, не был достигнут пик искусственного интеллекта – Сапфир-1000.

Генге не стал распространять эту технологию в мире.

Нет. Он держал эту технологию при себе, и в возрасте 40 лет у него был последний вопрос к ней.

- Возможно ли для меня путешествовать во времени? В более простое место... Без компьютеров. Где-нибудь, где я смогу спокойно завести семью.

Реакция системы была мгновенной.

[Запрос подтвержден. Начало перемещения…]

Генге был поражен. Он не ожидал, что это начнется сразу – он просто хотел подтвердить такую возможность.

- Сапфир-1000! Подожди! Здесь слишком много нег…

Но его слова оборвались, когда комната вокруг начала растворяться, сменившись бесконечной чернотой.

--------------------------------------------------------------------------

В провинции Микава стоял май, сейчас вспахивали и выравнивали рисовые поля, готовясь к посевам в этом году. Все крестьяне старше определенного возраста помогали в поле.

- Ой ... Ёритомо, тебе не кажется несправедливым, что некоторым людям сходит с рук то, что они работают меньше, чем мы?

- М-м-м, да, старухи и все такое... и Миура вон там…

- Посмотри на него, Ёритомо. У него даже хватает наглости сделать перерыв, когда он почти не работает.

- Хм? Ты прав... Черт возьми, это раздражает. Эй, Аритада, ты хочешь проучить его немного?

Аритада быстро оглядел поле, проверяя, не смотрит ли кто-нибудь. Никто не станет заступаться за Миуру, но все же лучше сделать это незаметно.

Все остальные все еще пахали землю, не отрывая глаз от своей работы. Солнце стояло высоко, и день клонился к закату. Бамбуковые шляпы защищали головы от самой сильной жары.

Усмехнувшись, Аритада прищурился, поднял камень и прицелился.

Внезапно Генге получил удар в висок, который вывел его из задумчивости.

Он ощупал рану на голове пальцами, и они стали липкими от крови.

- Значит, это и правда реально... Это моя кровь. Эти молодые мозолистые руки тоже мои.

Он взглянул на двух подростков, которые насмехались над ним, празднуя точное попадание.

Ёритомо сгорбился, воя от смеха.

- Хахахаха, какой бросок. Какое у него глупое лицо!

А у Аритады на лице было довольное выражение.

- Ммм, это научит его, что случается, когда бьешь в баклуши, а не работаешь!»

Генге слышал каждое слово их разговора, и ему не потребовалось много времени, чтобы собрать все события воедино в своей голове.

- Значит... Это другое тело? Интересно. - Я задавался вопросом, как мое тело может справиться со стрессами путешествия во времени, но, похоже, это было неправильное направление мысли.

Проблема путешествий во времени поднималась многими учеными, и самые авторитетные из них пришли к выводу, что это невозможно. Эйнштейн предположил, что человек должен был бы двигаться быстрее скорости света, что невозможно для любого вещества с массой. Действительно, он был прав. Но кому нужно тело, чтобы путешествовать во времени? Сознание невесомое.

Но, конечно, такой вывод не был с трудом заработанным результатом человеческого ума. Это было связано с быстрой вычислительной способностью системы искусственного интеллекта Сапфир-1000.

- Судя по одежде – эти поношенные, рваные кимоно, которые слишком коротки, и эти простые сандалии на ногах. И инструменты, которые они используют... Кажется, я где-то в Эдо. Возможно, даже еще раньше.

- Ну и урод... Он так смотрит на нас, мужик. Хочет ли он, чтобы в него еще раз кинули камнем?

- Ммм. Я, кажется, являюсь источником довольно малого количества аминосодержащих веществ. Был ли предыдущий хозяин этого тела слабаком? Возможно. На данный момент, мне не стоит привлекать внимание.

Мудро решив пока не обращать внимания на враждебность подростков, Генге энергично взмахнул мотыгой.

- Ух ты... посмотри, он начал работать. Может быть, в будущем нам стоит бросать в него побольше камней? Таким образом, он будет делать вдвое больше работы.

Ёритомо кивнул в знак согласия, опираясь на мотыгу и с довольной улыбкой на лице.

- Ну, думаю, мы можем немного отдохнуть. Мы заслужили это, верно?

- Чертовски верно. Мы даже не должны быть здесь, мужик. Мы же солдаты! Посмотри на эти руки.

- Да. Ты прав. Совершенно прав. Мы должны быть в армии старого Ёсимото, готовящегося к завоеванию Овари.

Генге услышал каждое их слово, и слегка замер при упоминании "старого Ёсимото" и Овари.

- Ха-ха, послушай себя, ты называешь нашего господина Имагаву "старый Ёсимото". Ты смелый человек, Аритада. Мы обязательно добьемся больших успехов, как солдаты – и тогда вся Япония будет знать наши имена. Ёритомо тысяча порезов! Люди будут приезжать со всей Японии, чтобы просто засвидетельствовать мое мастерство меча.

- Черт... ты шутишь. Имагава Ёсимото? Моя мирная семейная жизнь разрушена еще до того, как она началась. Аааа, что это за отправная точка? Разве я не говорил Сапфир, что хочу жить мирной, простой жизнью? Как может быть у жителя Микавы при Ёсимото быть простая жизнь!?

- Дебил... Ты еще даже не умеешь махать мечом. В любом случае, мы определенно будем яри…

Ёритомо слегка вздрогнул и почесал в затылке. Он знал правду слов Аритады. Крестьяне были бы просто яри асигару - простые копейщики - или, если бы они умели обращаться с луком, они могли бы быть юми асигару.

- Хм. Может быть, я найду хорошую добычу в Овари и буду достаточно богат, чтобы породниться с самурайской семьей. Тогда мне больше не придется заниматься этой дурацкой пахотой.

- Мечтай дальше. Ты же знаешь, ЧТО ТАКОЕ самурайские семьи. Они ни за что не выдадут своих ох-таких-чистых дочерей замуж за вонючих крестьянин, как мы. Ты же видел, как на нас смотрит землевладелец. Он обращается со своими блядскими быками лучше, чем с нами!

На это Ёритомо похотливо ухмыльнулся.

- Да, эти женщины не так чисты, как ты думаешь, брат. Я видел нескольких пьяных благородных - они еще грязнее деревенских девок. Некоторые даже не брезгали немного поразвлечься со мной, с таким же успехом они могли бы и выйти за меня замуж.

- Что за чушь. Ты даже деревенских девок не можешь заставить смотреть в твою сторону без отвращения с такой рожей. Нет ни малейшего шанса, что эти напыщенные маленькие самурайские сучки одарят тебя хотя бы словом, не говоря уже об их телах.

- Как скажешь, брат. Можешь не верить, мне все равно.

Причитания двух крестьянских подростков были услышаны Генге, и он разделял некоторые из этих чувств, продолжая пахать землю мотыгой.

"Ммм. Жизнь крестьянина в этот период времени тяжелая, с продовольственными налогами и обязательной военной службой, когда землевладелец может в любой момент призвать на службу. Чтобы прожить как можно дольше и увидеть, как растут мои дети, мне придется..."

Генге застыл на этой мысли и быстро отбросил это план, который придумал.

- Нет. Я не могу посвятить всю свою жизнь работе только ради денег. Будет лучше, если я просто буду наслаждаться тем, что могу со своей судьбой. Это, несомненно, будет самым полноценным способом жизни."

К несчастью, небольшая пауза Генге была замечена, и в его сторону полетел еще один камень.

Этот промахнулся – но лишь на долю сантиметра.

Генге посмотрел на двух подростков, но через секунду Ёритомо уже кричал ему:

- Возвращайся к работе, ничтожество!

- Да, маленький ублюдок, тебе пора начать делать то же самое, что и все мы.

Генге изучал их своим сорокалетним взглядом. Они выглядели довольно заурядно. Не такие уж большие и мускулистые, но все же предыдущий хозяин этого тела, казалось, был полностью в их власти.

В его мыслях была определенная горечь по отношению к предыдущему хозяину.

"Насколько же ты должен быть слаб, чтобы эти двое тобой помыкали?"

Но все же он возобновил работу с мотыгой без малейшего намека на возмущение. Лучше было не устраивать сцен – по крайней мере, здесь.

Они были обычными, простодушными подростками, но из-за их издевательств с ними скоро придется иметь дело.

"Ни одна женщина не посмотрит в мою сторону, если меня будут унижать такие, как они."

Генге не был непривлекательным в своей прошлой жизни, и он не был полностью асоциальным. Именно недостаток опыта, вызванный чрезмерной преданностью своему ремеслу, стал его слабостью.

По крайней мере, он мог уверенно смотреть в глаза этим двум жалким детям без страха и дрожи. Это было не из-за какого-то ложного высокомерия или из-за того, что он всю жизнь получал одобрение других. Это было просто потому, что он знал, что их опыт был меньше его. Ни один сорокалетний мужчина не потерпит, чтобы им помыкали сопливые сопляки.

- Мужик. Он довольно послушный, да? Мне еще больше захотелось стать самураем, чтобы командовать такими людьми, под моим началом.

Аритада раздраженно посмотрел на него.

- Ты можешь прекратить это дерьмо? Это вгоняет меня в тоску, мужик. Мы можем только надеяться на то, что станем хорошими солдатами. Стать самураем для нас невозможно.

Генге продолжал старательно пахать мотыгой землю. Он не привык к напряжению, которое приносил физический труд, и начинал уставать.

"Должен быть лучший способ сделать это."

Конечно, пахать можно было бы и на волах, и на лошадях, но у Генге не было ни одного из этих предметов роскоши. То, что он искал, было техникой пахания.

"Вот так?"

Он слегка подогнул руки, позволяя весу инструмента делать всю работу за него.

"Мм, гораздо проще."

Уменьшив напряжение в мышцах, он продолжал думать о своих теперешних обстоятельствах.

"Я ничего не знаю ни о жизни предыдущего парня, ни о его семье, ни о чем-либо другом... Мне нужно собрать как можно больше информации."

К сожалению, поскольку путешествие во времени было выполнено, как перемещение сознания, и только те переживания, и воспоминания, что принадлежало ему, были сохранены.

Его нынешнее положение было довольно сложным для того, кто найти простую жизнь, учитывая обстоятельства, в которых он оказался, а точнее в провинции, в которой он жил, и о социальном классе, к которому он теперь принадлежал.

Итак, он размышлял о предстоящей задаче.

"Учитывая, что сейчас обрабатывают землю, месяц должен быть май. Битва при Окехадзаме начнется самое большее через месяц. Имагава собирается начать призывать своих людей до этого... Поэтому мне нужно немедленно начать тренироваться в обращении с луком и попасть в подразделение Юми, чтобы не оказаться на передовой. Таким образом, моя выживаемость будет намного выше."

"Поскольку эта битва была полной резней для Имагавы, я собираюсь найти способ немного изменить историю...!"

-------------------------------------------------------------------------

Прошло несколько часов, и пожилой крестьянин, наблюдавший за производством от имени помещика, объявил об окончании рабочего дня.

- Эйййй. День закончился, народ. Идите домой и поужинайте.

При этих словах Генге слегка запаниковал. Он понятия не имел, где находится его дом, и кто его родственники. Он дико оглядел рисовые поля в поисках какого-нибудь члена своей семьи.

"Спать на улице в мою первую ночь здесь будет отстой. Интересно, была ли у этого парня вообще семья? Может быть, я одинокий сирота..."

С паникой, все еще бушующей в его голове, он начал следовать за толпой людей, уже покидающих поле.

Так продолжалось до тех пор, пока чья-то рука не коснулась его плеча, а в ушах не зазвучал голос молодой женщины.

\*Хнык\*

- Тадаката-тян, ты действительно собирался идти домой без меня?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 3 - Неблагополучная семья**

Генге обернулся, когда запах женщины наполнил его ноздри. Его взгляд был любопытным и расчетливым.

Перед ним стояла хорошенькая молодая девушка. Она была благословлена большими глазами, которые скрывали некоторую озорность и невинность. Ее длинные черные волосы были собраны в пучок под соломенной шляпой, полные губы и маленький носик были хорошо сложены.

"Может быть, она член моей семьи?"

- Э-э-э... Как ты можешь смотреть на свою милую маленькую сестренку такими недоверчивыми глазами? Я ведь только и делаю, что присматриваю за тобой Нии-чан?

На ее губах играла невинная улыбка. Улыбка, которой Генге давно научился не доверять. Она определенно что-то сделала, возможно, какую-то шутку.

Через несколько мгновений он почувствовал зуд в нижней части спины, как будто что-то ползло по нему. Ощущение поднималось все выше, пока не достигло его правого плеча. Он подавил почти невыносимое желание почесаться, придя к выводу об источнике такого дискомфорта.

"Жук, да? Это ощущение ... Ммм ... Домашняя сороконожка?"

Он сунул руку под кимоно, ухватил тварь большим и указательным пальцами, а затем с торжествующим видом вытянул ее, заявляя о своей победе.

- Что? Разве ты не боишься насекомых?

Она, казалось, была немного впечатлена, но в ней чувствовалось сильное чувство неудовлетворенности. Похоже, ей очень хотелось увидеть, как ее брат будет валяться и корчиться на земле от страха.

К великому ее огорчению, Генге не боялся того, о чем знал. А насекомые были его детским хобби.

Когда Генге было 12 лет, он написал работу о прыгающих пауках и представил ее куратору музея. Куратор прислал ответное письмо, в котором сообщал, какое впечатление произвела на него статья, и выражал желание встретиться с Генге. Его родители вмешались, получив это письмо, объяснив, что Генге всего 12 лет.

Как вы можете себе представить, при всем этом, выражение его лица было чрезвычайно беспечным. Домашняя сороконожка бешено извивалась в его руках, жутко дрыгая своими многочисленными лапками.

- А с чего бы мне бояться? Даже если они ядовиты, яд легко оградить и избавиться от него. Это они должны бояться людей.

Его новая сестра наклонилась ближе и тщательно осмотрела его лицо на наличие каких-либо отклонений, прежде чем положить руку ему на лоб.

- Я не болен.

- Ммм... Но, Нии-тян, ты сегодня такой странный. Ты даже разговариваешь по-другому.

Ее рука полушутливо трогала его голову сбоку, когда она ощупывала все вокруг в поисках шишек.

- Уа... Что это?

Она нашла кровавую рану, нанесенную камнем ранее.

- Опять эти двое..? В последнее время они причиняют тебе все больше и больше вреда... Ты должен постоять за себя, Тадаката!

Генге не мог не улыбнуться ее беспокойству. Несмотря на свою игривость, она казалась довольно заботливой младшей сестрой. Наверное, ей было тяжело иметь такого старшего брата, как Тадаката.

"Не волнуйся, они получат по заслугам."

Он выбрал именно этот момент, чтобы сменить тему разговора, зашагав вперед.

- Пошли. Пойдем домой.

- Э-э-э, Нии-тян, ты идешь не в ту сторону…

Генге вздрогнул и отвернулся, слегка смутившись.

- Э-э, я думаю, что моя память немного плохо работает из-за того камня. Пожалуйста, веди меня.

При этих словах беспокойство сестры только усилилось. Генге чувствовал себя немного плохо из-за своей лжи, но это было единственным подходящим оправданием отсутствия воспоминаний Тадакаты, так что у него просто не было другого выбора.

Его сестра – имени которой он еще не знал, подошла к нему очень близко и встревоженно заглянула в глаза, взъерошив ему волосы.

Как будто она была старшей сестрой.

- Камень? Эти ужасные собаки! Гррр ... Правда, Тадаката, я не шучу – им нужно остановиться. Это слишком опасно. Однажды они действительно искалечат тебя.

На это Генге просто кивнул и последовал за ней по грязной тропинке, ведущей в лес, к их маленькому дому.

--------------------------------------------------------------------

Сцена, когда они открыли дверь, была не из приятных. Мужчина средних лет – по-видимому, пьяный - приближался к более высокому мужчине, который был намного моложе. Похоже, это был его сын.

- Какого хуя? Ты считаешь себя большим мужиком теперь, когда немного подрос? А? Слишком хорош, чтобы налить своему старику выпить.

Из-за угла комнаты выплыла женщина средних лет, отчаянно выглядевшая так, словно хотела вмешаться, но не могла найти подходящей возможности.

- Эм... Дорогой я думаю…

- Нет, мама. Он прав. Я вел себя неуважительно. Пожалуйста, прости мою дерзость, отец.

Старик в пьяном оцепенении покосился на него, пытаясь уловить сарказм в его словах.

- Хех, плевать. На этот раз я сам налью себе выпить.

Он с важным видом вернулся к низкому столику, сел, скрестив ноги, и потянулся за очередным стаканом саке.

Масаацу вышел через раздвижную дверь, ведущую наружу. Вскоре послышался звук топора, раскалывающего дерево.

"Это было довольно умно сделано, молодой человек."

Мысленно похвалил Генге. Редко можно было встретить юношу, способного так хорошо контролировать свои эмоции.

Мужчина средних лет поднес стакан ко рту и удовлетворенно причмокнул.

- Ммм! Очень хорошо.

Только тогда он заметил рядом с собой Генге и молодую девушку.

- Эх, Рин... И тот, кто еще бесполезнее Масаацу... Почему вы не дали нам знать, что вы уже дома?

В его голосе звучали резкие нотки, словно он вызывал их на дальнейшую провокацию – видимо, воодушевленный победой над Масаацу.

Рин ответила за них двоих, когда за руку потащила Генге в комнату к их матери.

- Мы вернулись…

- Хех. Хорошо.

- Добро пожаловать домой, Рин-тян!

Молодая мама ласково приветствовала их, явно радуясь их возвращению.

- Ты тоже Тадаката-тян! Была ли работа трудной, милый? Твоя мама очень гордится тем, что ты можешь идти в ногу со всеми остальными!

Генге пришлось принять похвалу с фальшивой улыбкой, не слишком радуясь тому, что с ним обращаются, как с ребенком.

- Ха? Гордишься? Этот парень – тупица, Фуку!

Голос мужчины был полон желчи, когда он высказывал свои жалобы. Он явно ненавидел Тадакату.

Фуку была робкой женщиной и обычно старалась избегать конфликтов. Но даже она не могла вынести клеветы на собственных детей, и поэтому решила защищать своего младшего сына.

- Морохира... Пожалуйста, не говори таких вещей. Он хороший мальчик. Правда, милый?

Генге не ответил. Это был не тот вопрос, который требовал ответа.

- Ха? Хороший мальчик? Он тупица! Малец слабее всех в его возрасте, и он ходит вокруг, как испуганная мышь. Другие мужчины смеются надо мной, понимаешь? Меня обливают помоями из-за моего собственного чертова сына! Разве сыновья не должны приносить гордость своим отцам? Или хотя бы просто быть нормальными? Но нет, вместо этого, это маленькое дерьмо должно было стать худшим куском мусора в провинции. Как ты думаешь, это справедливо, а? А?!

Морохира встал и подошел к Фуку, которая вздрогнула и отпрянула назад. Только когда она заметила, что перед ней стоит Генге, ее материнский инстинкт взял верх, и она встала перед ним.

- ОТВЕТЬ МНЕ, ЖЕНЩИНА!

- Пожалуйста, Морохира... Он пытается…

В этот момент она едва не плакала, когда красное лицо ее мужа-пьяницы приблизилось к ее лицу.

Даже озорная Рин нервничала, чувствуя, как нарастает напряжение в комнате, ее глаза метались туда-сюда в поисках возможности сбежать.

- Пытается? Пытается? Что означает это слово? Как я могу использовать это в предложении? "Ха-ха, парни, мой мальчик - дрянь, но он пытается". Ты думаешь, что они вдруг перестанут шутить и скажут: "И правда! По крайней мере, он пытается." Да!?

Фуку отчаянно пыталась успокоить его, не понимая, что он набросится на каждое ее слово.

- Я знаю... Но...

"О боже. Женщина, разве ты не видишь, как он пьян? Глупо спорить с пьяницей. Во всяком случае, ты делаешь только хуже."

- Но...? У тебя хватает наглости перечить мужу? МЕРЗКАЯ ЖЕНЩИНА!

Он поднял руку назад, замахиваясь, чтобы ударить ее.

- Нет! Папа, прекрати!

Закричала Рин, не желая видеть, как ее маме причиняют боль.

Фуку закрыла глаза и повернула голову, чтобы принять удар, слезы уже наполнили ее глаза.

Но ожидаемый удар так и не произошел.

- Отец. Этот сын искренне извиняется за свои недостатки. Он будет работать, чтобы не разочаровать тебя в будущем.

В последнюю секунду Генге отдёрнул маму в сторону, отчего удар пришелся только по воздуху, а потом встал перед отцом, пригвоздив его к месту уверенным взглядом сорокалетнего мужчины.

Морохира мог только шокировано смотреть в ответ, широко раскрыв рот. Даже в самых смелых мечтах он не думал, что Тадаката сможет противостоять ему.

- Мама, пожалуйста, продолжай готовить еду. Я хочу есть. Рин, тебе ведь нужно было в туалет? Тебе лучше поспешить.

Генге организовал для них обеих пути к отступлению, прежде чем краснокожий мужчина перед ним успел прийти в себя.

Даже Рин и Фуку не могли не посмотреть на Генге с удивлением. Обычно робкий мальчик, действительно вступился за свою мать?

"На этот раз Нии-сан действительно спас меня..."

Подумала Рин, одарив Генге счастливой улыбкой и исчезая за раздвижной дверью.

- Ах, дорогой, не хочешь ли еще саке к своей еде?

Как ни в чем не бывало спросила Фуку, пробираясь к кухне, где ее ждали ингредиенты.

Морохира застыл, уставившись на Генге, и лишь вполуха слышал слова жены.

- Да... Если тебе…

"Теперь моя очередь уходить. Если я останусь, будет только больше неприятностей."

- Отец. Я собираюсь помочь брату с дровами. Увидимся за ужином.

- Что...? Ох. Хорошо, да.

Генге быстро пересек комнату, распахнул раздвижную дверь и переступил порог, прежде чем отец успел передумать.

Масаацу поприветствовал его легким кивком, когда он вышел наружу, прежде чем продолжить орудовать топором и колоть дрова.

Решив, что пока не стоит начинать разговор, Гэнге лениво прислонился к дереву, наблюдая за работой брата.

"Он выглядит довольно сильным. И к тому же, довольно красив. Интересно, почему старик все еще разочарован в нем?"

Масаацу бросил на него еще один взгляд, продолжая орудовать топором, прежде чем заговорить.

- Я слышал. Похоже, отец тоже ругался с вами, ребята... Жаль, что вам пришлось иметь с этим дело.

Генге наклонил голову, ставя под сомнение необходимость его извинений, но вместо этого спросил что-то еще.

- Такое случается довольно часто.

Вопрос, замаскированный под утверждение, чтобы скрыть недостаток информации.

- Конечно, часто. Маме хуже всего… Но отцу тоже не легко.

Генге удивленно поднял бровь.

- Отец? Не он ли причина всего этого?

Масаацу покачал головой, вытирая пот со лба рукавом кимоно.

- Нет, ты не должен думать о нем слишком плохо. Старику приходится нелегко. У нас проблемы с деньгами, как ты знаешь, и он находиться под сильным давлением и стрессом. Если саке помогает ему пройти через это – даже если это означает, что нам придется немного пострадать – нам просто нужно смириться с этим, приятель.

"Хоо... Он взрослый парень. Возможно, даже слишком хороший сын, чем заслуживает этот колотильщик жен. Но все же, в его словах есть правда. Было бы лучше, если бы мы могли приручить моего отца, а не избавляться от него. В конце концов, в нормальной семье должен быть дедушка."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 4 - Создание лука**

- Масаацу. У меня есть просьба.

- Если это опять из-за тех хулиганов, то мне придется отказаться. Чтобы стать мужчиной с хорошей репутацией, ты должен уметь справляться с подобными вещами самостоятельно.

Лицо Масаацу было искажено от чувства вины, но все же его решимость казалась довольно непоколебимой.

Генге покачал головой.

- Нет, дело не в этом. Я разберусь с ними в ближайшее время, но пока...

Удивленный Масаацу, промахнулся по бревну, которое намеревался расколоть, прежде чем прервать Генге на полуслове.

- Что? Ты с ними разберешься? Раньше, когда я упоминал об этом, ты всегда…

Генге оборвал его в ответ и кивнул.

- Да, брат. Я намерен найти какой-нибудь способ справиться с ними, будь уверен. Но пока, у тебя есть какие-нибудь идеи, где я мог бы найти бамбук, желательно, чтобы он был около двух метров высотой.

Масаацу задумчиво теребил свои длинные волосы. Его высокий рост и красивое лицо были модельным образом молодого самурая.

"Это действительно позор, как много решает рождение. Этот ребенок заслуживает лучшего."

- Ммм. Там есть скопление бамбука дальше в лесу, если идти прямо минут пять... Но зачем тебе бамбук? Ты собираешься начать тренироваться с копьем? Это было бы неплохо, учитывая, что у нас осталось совсем немного времени.

- Нет, не копье. Я покажу тебе, что я задумал, когда закончу.

Масаацу заинтересовался, но не стал больше расспрашивать Генге.

- Хех... Ну, становится немного темно. Хочешь, я пойду с тобой, пока ты будешь собирать бамбук?

"Действительно хороший ребенок..."

- Нет, все в порядке. Темнота - это просто отсутствие света, поэтому нечего бояться. Спасибо тебе за помощь, брат.

Слегка помахав рукой, Генге направился в глубь леса, оставив Масаацу рубить дрова.

"Хм, Тадаката как-то изменился... Хотя я могу только надеяться, что он достаточно изменился, чтобы пережить грядущие битвы."

Подумал Масаацу, глядя, как силуэт его младшего брата исчезает в чаще леса.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Бамбук был именно там, где Масаацу сказал, он должен быть. Это был довольно плотный участок бамбука, что вызывало мысль, что его никогда – или, по крайней мере, редко –трогали.

Генге обошел зеленый бамбук по периметру, ища тот, который отвечал бы его требованиям.

- Слишком короткий.

- Слишком тонкий.

- Слишком изогнут.

Он безжалостно критиковал каждую порись бамбука. Он не хотел чего–то посредственного, чего-то, что просто выполняло свою работу. Он хотел что-то такое, что даже мастер-ремесленник не постеснялся бы использовать.

Хотя Гэнге никогда раньше не делал бамбукового лука, он хорошо знал принцип и, используя свои познания в физике, был уверен, что сможет сделать такой лук, который будет не только хорошо выглядеть, но и математически обоснован, а следовательно, точен.

После долгих поисков ему удалось найти его. Идеальный бамбук. Он был высокий - чуть больше двух метров и ровный. Его диаметр был также толщиной, подходящей для изготовления лука.

"Хорошо. Ему просто нужна термообработка, и тогда можно приступить к работе над самим луком."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

После скромной трапезы с более спокойным отцом Генге вернулся на улицу, сел у разведенного им костра и положил рядом похожее на мачете лезвие.

Уже почти совсем стемнело, и все остальные разошлись спать перед очередным тяжелым рабочим днем.

Однако, подстегиваемый временем, Генге был непреклонен в том, что лук и несколько стрел должны быть закончены сегодня вечером, чтобы он мог начать практиковаться завтра.

"Завтрашняя работа будет тяжелой... Но мне не привыкать работать всю ночь напролет."

Он держал бамбуковое древко над огнем, двигая его только тогда, когда был уверен, что участок достаточно затвердел.

- Хорошо.

Он кивнул сам себе, довольный состоянием бамбука, а затем потянулся за своим клинком.

Используя лезвие, он поставил четыре отметины на бамбуке, убедившись, что они находятся на равном расстоянии друг от друга.

А затем он пустил нож в ход, используя отметины в качестве ориентира, чтобы он мог равномерно порезать бамбук.

Было довольно трудно обрабатывать бамбук, используя только этот простой клинок, и еще труднее делать это с целью сделать его ровным. Но Генге справился, используя точный глаз, который он приобрел за долгие годы возни с электронными платами.

И затем он повторил процесс снова, так что у него остались четыре ровных куска, которые когда-то составляли бамбуковое древко.

Эти куски были подточены его клинком, образовав четыре ровные куска дерева. Затем деревянные куски он положил друг на друга и связывал между собой пеньковой веревкой.

В этот момент, уже можно было разглядеть зачатки лука. Когда Генге начал сводить концы вместе, лук спокойно выдержал приличное напряжение. Удовлетворенно кивнув, он продолжил.

Затем он вбил под тетиву несколько деревянных клиньев, придавая луку изогнутую форму, а затем он начал наносить на лук клей чтобы он сохранил свою форму даже тогда, когда клинья будут удалены.

Пока лук принимал необходимую форму, Генге быстро сделал несколько бамбуковых стрел и заострил их ножом после того, как он вдернул в них гусиные перья. У него не было доступа к наконечникам стрел, поэтому он использовал маленькие камни, чтобы имитировать вес.

Когда он закончил с луком, уже показались первые лучи рассвета и раздвижная дверь начала открываться.

Масаацу вышел, теребя кимоно и собираясь облегчиться.

Он увидел Генге только тогда, когда повернул голову, чтобы полюбоваться утренним лесом, но было уже слишком поздно. Пытаясь остановить себя на полушаге, он только испачкал свое кимоно, когда от потрясения чуть не упал с приподнятой платформы крыльца.

- Тадаката... Что ты делаешь??

Гэнге спокойно посмотрел на него и продолжил наносить последние штрихи на свой лук.

- Ах, Масаацу, как раз вовремя. Закончи свои дела, а потом приходи и посмотри, для чего я использовал тот бамбук.

Масаацу густо покраснел и бросился за дерево с членом в руке, прежде чем выпустить остатки накопившейся мочи.

Вздохнув с облегчением, он расслабился.

- Ты что, всю ночь здесь торчал?

- Хм. Наверное, можно и так сказать. Ты закончил? Выходи из-за дерева и посмотри, что я сделал. Я позволю тебе сделать первый выстрел.

"Первый выстрел?"

Заинтригованный Масаацу быстро поправил кимоно и подошел к младшему брату.

- Что...? Это что, лук?

Генге кивнул и протянул его ему, ничуть не смутившись тем, что его шедевр использует кто-то другой.

- Боже мой... Это просто фантастика! Я никогда не держал в руках такого хорошего лука.

Масаацу осмотрел лук, отметив симметрию и идеальный диаметр, а также изящные верхние и нижние изгибы.

- Ты действительно сделал это? Сколько он выдерживает?

При этом Генге не мог не испытывать некоторой гордости, ибо он обладал силой натяжения, которая могла соперничать даже с Европейским длинным луком.

- 110 фунтов.

- 110 фунтов? Что??! Это вообще возможно? Я думал, что максимум около 90... И даже тогда я использовал только 30-фунтовый лук. Можно мне попробовать? Пожалуйста.

Он не мог удержаться от смеха, видя волнение брата.

- Конечно. Вот тебе стрела - постарайся не попасть в дерево. Наконечник, вероятно, сломается.

Масаацу с благодарностью взял стрелу и тщательно наложил ее на тетиву.

- Это действительно 110 фунтов... Я даже не могу натянуть тетиву полностью. Но если не в дерево, то во что мне целиться?

- Мм... Может быть, в птицу?

- Птица? Но сначала я должен найти ее...

- Попробуй ту ворону, которая наблюдала за нами последние десять минут.

- Что? Где?

- Слева от тебя.

- Ох. Ладно... Тогда я буду стрелять.

- Подожди, сначала взгляни на верхушку стрелы и убедись, что она на уровне с телом вороны.

Масаацу последовал его совету и выпустил стрелу.

Она летела с молниеносной скоростью из-за огромной силы натяга тетивы, что еще было более удивительно так это то, что стрела была очень точной. У вороны не было ни единого шанса выжить.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Мама! Мы можем приготовить это к чаю сегодня вечером!

Сказал Масаацу, с гордостью представляя мертвую ворону.

- Что это такое, Масаацу-кун? Как тебе удалось поймать ворону?

Фуку слегка сморщила носик, когда приняла труп вороны от Массацу, ухватив ее за ногу.

- Он ее застрелил. Он удивительно меткий стрелок.

Вмешался Генге.

- Застрелил ее? Боже, я и не знала, что у нас в семье есть лучник. У кого ты позаимствовал лук?

Масаацу положил руку на плечо Генге, прежде чем солгать их маме.

- Старик Азай одолжил его нам, верно, Тадаката?

- Совершенно верно. Мы решили, что хотим быть в юми асигару.

Они заранее договорились, что будет разумнее никому не рассказывать о луке, даже если это будут их собственные родители. Лук такого качества считался сокровищем, и Генге не хотел, чтобы его имя стало слишком известным, если разнесется весть о его мастерстве.

- Юми? Ммм, это хорошая идея, дорогой. Это гораздо разумнее, чем быть одним из яри асигару. Но сначала вам нужно будет пройти тест…

Масаацу не дал ей договорить.

- Не волнуйся, мама, мы знаем, как трудно туда попасть. Мы будем усердно тренироваться и заставим вас гордиться нами.

"Не то чтобы тебе нужно было много тренироваться."

Подумал про себя Генге. Мастерство Масаацу в обращении с луком было неестественным - он первым выстрелом пригвоздил ворону. Возможно, это было глупое везение, но Генге пришел к выводу, что это маловероятно.

После того, когда Масаацу убил из лука ворону, он спросил у Генге, почему тот решил сделать его, поскольку в прошлом никогда не проявлял интереса к подобным вещам. Именно тогда Генге поделился своим желанием стать одним из юми асигару, которое Масаацу твердо одобрил, и выразил свое собственное желание сделать то же самое.

- Я думал, что все, кто хотел стать лучниками – искали просто предлог, чтобы не быть на передовой... Но после того, как я опробовал этот лук, я понимаю, что это будет намного интереснее, чем владеть копьем.

Он сказал, когда они обсуждали зачисление в отряд лучников, и теперь он был настоящим ходящей рекламой.

- Понимаю. Я уверена, что твой отец тоже будет гордиться - у нас в семье никогда не было лучника.

В этот момент вошел уже трезвый Морохира.

- Ммм... Это был бы шаг вперед, это уж точно. Когда мне приходилось сражаться в детстве, я всегда был яри. Это не очень веселая роль. Лучники - люди умелые, и с ними обращаются гораздо лучше. Делайте все возможное, дети, чтобы попасть в отряд лучников.

Он был совершенно другим человеком, когда алкоголь был вне его организма, и Генге кивнул с восторженным одобрением.

- Я заставлю тебя гордиться мной, отец.

Торжественно заявил он.

При этих словах Морохира только неловко почесал затылок, очевидно вспоминая некоторые события своего пьяного эпизода.

- Да... Спасибо.

Фуку сияла от счастья, видя теперь примиренное состояние мужа и детей, когда они говорили о своих мечтах на будущее.

"Если бы только это могло длиться вечно..."

Подумала она про себя.

"Если бы у нас было немного больше денег, возможно, это было бы возможно."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 5 - Месть**

- Вот тебе твоя мотыга, Миура-кун. Ты вчера много работал – давай постарайся и сегодня, пожалуйста.

Похвалил его старик Баба, передавая хорошую и прочную мотыгу Генге, а затем он перешел к следующему человеку, ожидающему в очереди.

День выдался жаркий, хотя было еще утро.

"Это будет очень тяжело... Я едва могу держать глаза открытыми."

Подумал про себя Генге, который был полностью лишен сна этой ночью, двигаясь к своему месту в поле.

Все семейство Миура работало в разных областях поля от Генге, так что ему не с кем было поговорить, пока он работал, что делало день намного длиннее. Тадакате было особенно тяжело, так как он работал рядом со своими малолетними мучителями.

- Работай так же старательно, как и вчера, пожалуйста!

Крикнул ему навстречу Хиджиката Аритада хриплым от сарказма голосом.

Его другу Ёритомо не терпелось присоединиться к издевательствам.

- Ага! Ты знаешь, нам ведь так тяжело, бросать в тебя камни?

Услышав это, они рассмеялись, прежде чем потеряли интерес к уже работающему Генге, который не обращал на них никакого внимания.

- Ммм, пахота почти закончена, а затем мы сможем начать заливать поля. Я всегда наслаждаюсь этой частью.

Беспечно сказал Ёритомо.

- Да, затопление и посев еще терпимая. Но работать мотыгой – одна боль.

Согласился Аритада, опираясь на мотыгу и вдыхая утренний воздух.

- Сколько лет мы уже этим занимаемся?

- Хм. Ну, нам сейчас 18... Значит, около трех лет?

Ёритомо улыбнулся при этих словах.

- Всего три года, да? Скоро мы станем солдатами! И тогда нам больше не придется заниматься этим дерьмом. Женщины тоже станут нас уважать.

Аритада был немного менее оптимистичен и высказал свое сомнение.

- Не знаю. Нам придется сделать что-то особенное, чтобы стать настоящими солдатами, иначе мы вернемся сюда и будем работать на этом поле всю оставшуюся жизнь.

- Да, брат. Вот почему я тренируюсь. Если мне придется работать здесь еще хотя бы год, я покончу с собой.

- Ха-ха, зачем ждать? Я уверен, что твоя семья гордилась бы тобой, если бы ты пожертвовал собой, чтобы удобрить почву.

- Иди в задницу, братан. Ты тоже тренируешься?

Прежде чем ответить, Аритада отвел взгляд.

- …Немного.

- Но ведь на самом деле ты не тренировался, да? Ну же, парень. Ты ничего не добьешься, если не будете тренироваться. Мы же не рисоводы. Мы - солдаты!

- Да, я знаю. Просто работа меня утомляет, понимаешь? Но, мужик, сегодня и жара.

Аритада умело сменил тему, пожаловавшись на жару, вытирая пот со лба, прежде чем он начал работать.

- Да. Кстати о горячем, угадай, кто сегодня в нашей области?

- Кто?

- Хару. Ее назначили в нашу область.

Любопытство Аритады было захвачено врасплох, и он принялся искать ее в поле.

- Где же она?

- Вон там, мужик. Видишь?

- Ах... Точно. Она чертовски горячая, мужик.

- Да... Если бы у меня была такая жена, я был бы счастливым мужчиной.

- Иди к черту, братан. Я первым обратил на нее внимание.

На это Ёритомо просто пожал плечами.

- Ну, в конце концов, все зависит от нее, не так ли? Она, вероятно, в конце концов попадется на мои чары.

Ни одно слово из их разговора не ускользнуло от Генге, и он улыбнулся этой новой информации.

"Это должно быть интересно."

День тянулся медленно, и было много случаев, когда рабочим приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть от жары или принести воды. Такие перерывы были разрешены, но не слишком длинные, иначе это привело бы к наказанию.

Генге продолжал работать, стараясь держать глаза открытыми, несмотря на монотонность своей работы.

"Эти ребята упомянули, что через пару дней мы начнем затоплять поле. Что должно быть лучше, чем работать мотыгой. Даже несмотря на то, что я занимаюсь этим всего чуть больше дня, я уже устал от этого."

"Поскольку эта работа действительно не для меня, чем я могу заниматься в будущем, чтобы прокормить свою семью? Что-то, что не требует больших физических усилий... Может быть, стать торговцем?"

"Не-а... Торговля будет слишком взыскательно ко времени и нервам, даже если деньги хорошие. Что-то простое, где мне просто нужно работать в течение дня, а потом я могу пойти домой и забыть обо всем."

- Подожди! Братан. Братан! Вот она, мужик. Смотри. Черт, она таак хороша, мужик.

Мысли Генге были прерваны восторженными призывами Ёритомо.

- Где? Там, у воды? Пошли.

Аритада не удержался и быстро пошел ей навстречу.

- Что? Подожди меня, мужик!

Ёритомо побежал догонять его, а затем слегка покраснел, когда Хару взглянула на них через поле.

Генге ухмыльнулся и последовал за ними.

"Это должно быть весело."

- Привет ... Гоу-сан. Вода хороша?

Гоу Хару коротко посмотрела на Аритаду, который отчаянно пытался завязать с ней разговор.

- Хм... Вода на самом деле не имеет вкуса, но я думаю, что это хорошо?

- Хаха! Правильно. Правильно…

Он в отчаянии выпил немного воды, бешено почесывая затылок в попытке скрыть свое смущение.

Ёритомо наблюдал за ними сзади, качая головой в ответ на глупые попытки своего друга. Но у него не было уверенности, чтобы занять его место.

- Кстати, меня зовут Хиджиката Аритада, ты меня помнишь?

Хару слегка покачала головой, сосредоточившись на питье воды.

- Нет. Приятно познакомиться, Хиджиката-кун.

Аритада выглядел слегка подавленным ее резким ответом.

"Ну... Конечно, такая красавица, как она, меня не вспомнит."

С горечью подумал он.

Генге небрежно встал между ними и подошел к Хару.

- Можно мне?

Спросил он, указывая на воду.

Она указала на корыто.

- Угощайся.

Аритада и Ёритомо переглянулись, завидуя самоуверенности Генге и слегка озадаченные ею.

"С каких это пор Тадаката так уверенно держится с женщинами?"

Спросил себя Аритада.

"Похоже, даже Тадаката произвел лучшее впечатление на нее, чем Аритада..."

Ёритомо с легким смешком подумал о жалкой попытке своего друга.

Генге наполнил свои сложенные чашечкой ладони водой и, медленно потягивая ее, оглядел поле с полным безразличием.

Он несколько раз понюхал воздух, прежде чем повернуться к Аритаде с выражением отвращения на лице.

- Этот запах... Это не мог быть ты, верно, Аритада?

- Что?

Аритада удивленно уставился на него. Ни разу Тадаката не говорил с ним так небрежно, так что ему было трудно даже переварить то, что он сказал.

Генге просто продолжал невинно смотреть, в то время, как Ёритомо наблюдая за Аритадой, удивлялся, почему его друг позволяет таким, как Тадаката, оскорблять его.

- Черт побери, парень. Это грубо. Если у тебя так плохо с желудком, можешь зайти ко мне попозже. Моя мама готовит лекарства, которые хорошо помогают с такими вещами.

Хару приложила руку ко рту, пытаясь скрыть смешок.

Только тогда Аритада понял, и он начал сильно краснеть, пытаясь объяснить это так, чтобы не потерять лицо перед Хару.

- Нет! Гоу-сан... Это не так... Я не хотел!

Хару не смогла сдержаться и откровенно захихикала, пытаясь ответить так, как, по ее мнению, подобает леди.

- Все в порядке, не смущайся. Всех пучит, иногда.

Она поспешила прочь, так как громкий смех готов был вырваться из нее, обрекая Аритаду на вечную неспособность объясниться.

Когда она отошла на некоторое расстояние, Аритада показал свое истинное "я", протянув руку, чтобы схватить кимоно Генге.

- Ах ты, маленький сопляк!? Ты так сильно хочешь, чтобы тебя избили? Что за хуйня здесь произошла?

Его лицо раскраснелось от гнева, когда он вцепился в кимоно Генге, отрезая ему путь к отступлению.

Ёритомо тоже помогал и стоял позади Генге, сцепив его руки. Но у Генге вообще не было никакого интереса к побегу. Он просто улыбнулся в ответ на их агрессию.

- Ты уверен, что хочешь этого? Старик Баба вот-вот переступит через этот холм. Ты уверен, что хочешь отдать всю свою семью под трибунал?

Любой, кто замедлит работу на этой земле, должен будет либо заплатить штраф – который Аритада определенно не мог себе позволить – либо их семья будет наказана.

Аритада взглянул на холм, о котором говорил Генге. Он не мог видеть Бабу, но это не означало, что Генге определенно лгал. В течение дня Баба обходил все поля, чтобы убедиться, что все ведут себя хорошо. И он еще не успел побывать на их поле.

Слишком велика была вероятность того, что то, что говорил Генге, было правдой. Несмотря на то, как сильно Аритада хотел ударить его – он не мог рисковать.

- Аритада ... Я думаю, он говорит правду. Я видел, как Баба направлялся сюда раньше.

Ёритомо также не хотел, чтобы ему пришлось столкнуться с наказанием из-за такого, как Тадаката.

- Дерьмо. Ладно. Живи пока, сопляк. Но ты за это заплатишь. Запомни мои слова.

Аритада оттолкнул его назад, отпуская его кимоно и плюнул в его сторону, прежде чем сердито зашагать обратно через поле.

Через несколько мгновений Баба поднялся на холм и увидел Генге.

- Миура-кун. Я знаю, что день жаркий, но ты все равно должен поспешить на работу.

Сказал старик не слишком недоброжелательно, отправляя Генге в путь.

Генге был только рад услужить и неторопливо зашагал по полю, встречая смертельные взгляды Аритады и Ёритомо.

Генге только пожал плечами. Хотя то, что он сделал, нарушило социальный этикет, которому мужчины должны следовать, ухаживая за женщинами – никогда не подставляй приятеля, но Аритада не был его приятелем, и вполне заслуживал такого обращения.

"Этим дело тоже не кончится."

Подумал про себя Генге. Он будет продолжать усложнять их жизнь, пока они не перестанут делать то же самое для него, и он был уверен, что это игра, в которой он победит.

"В конце концов, они всего лишь пара детей."

"Во всяком случае. Эта Хару даже не так хороша собой. Даже трудно представить, что кто-то может так сильно нервничать и краснеть перед кем-то, вроде нее. Даже Рин, наверное, красивее."

В его возрасте, у Генге были довольно высокие стандарты красоты. Но это не означало, что он не хотел бы иметь отношения с женщиной только потому, что ее внешность не была выдающейся. Совсем наоборот. Он просто лучше умел определять привлекательность женщины, поэтому мог сохранять хладнокровие, когда имел с ними дело.

В его сторону полетел камень, прервав его размышления. Он легко заметил его и увернулся без особых усилий.

Прилетел еще один, но этот летел просто мимо, так что Генге лишь невинно посмотрел на метателя, когда камень пролетел мимо его головы.

Аритада кипел от злости.

"Что с этим парнем?! С каких это пор он стал таким?"

Спросил он себя, почти полностью забыв о своей задаче, и вместо этого продолжал швырять камни в Генге.

Генге продолжал работать, но когда камни летели в него, он принимал самые разные позы, находя все более изобретательные способы уклоняться.

После того, как Генге увернулся от последнего камня, в беспечном прыжке,

Аритада был готов взорваться.

- ДЕЕЕЕРЬМО!!! Ёритомо, помоги мне, пожалуйста. Этот мелкий кусок дерьма смеется надо мной.

Ёритомо невольно усмехнулся, увидев разъяренное состояние своего обычно высокомерного друга, но все же согласился и начал помогать в артиллерийской войне против Генге.

"Где они находят все эти камни? Разве это не плохо, когда на поле так полно камней?"

Генге беззлобно подумал про себя, когда он поднял и держал свою мотыгу, как бейсбольную биту, предвосхищая следующий камень.

"Что он делает?"

Спросил Еритомо, заинтересовавшись позой Генге.

- Кого это волнует? Просто продолжай бросать.

Раздраженно сказал Аритада, продолжая искать новые камни.

Камень был брошен, и Генге нанес точный удар металлической мотыгой.

Громкий звон разнесся по всему полю, и все внимание было обращено на них.

Только было видно, что Генге занят работой, в то время как двое друзей оставили свои инструменты и вместо этого играли с камнями.

Некоторые из старших рабочих отрицательно покачали головами, возмущенные трудовой этикой этих двух молодых людей.

Генге не смог удержаться от смешка. Эти двое были слишком молоды и невинны.

"Обед обещает быть веселым."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 6 - Сделка**

Наступило время обеда, и Генге уверенно зашагал к хижине с открытыми стенами, в которой все уже начали собираться на обед.

Аритада и Ёритомо следовали за ним с яростью на лицах. Он заставил их окунуться в презрение всего поля, и, что еще хуже, они до сих пор не приземлили на него ни одного камня.

- Черт… Поторопись, Ёритомо, я не смогу есть, пока не изобью это маленькое дерьмо.

- Да. Я тебя слышу.

Рин и Масаацу уже ели рисовые шарики и помахали рукой подошедшему Генге.

- Йооо, как дела на работе, братишка?

При этих словах Генге невольно рассмеялся, вспомнив события сегодняшнего утра.

- Если честно, Масаацу, я думаю, что я начинаю наслаждаться этим.

Рин удивленно подняла брови.

- Для человека, которого вчера огрели камнем по голове, ты слишком оптимистичен. Разве эти двое не приставали к тебе сегодня?

Генге улыбнулся.

- Нет. На самом деле, кто-то другой приставал к ним сегодня.

- Э-э... Я не понимаю, но если тебе весело, то, наверное, все в порядке.

Масаацу согласился, протягивая Генге шарик риса.

- Да, если они тебя не беспокоят, это самое главное. Вот, держи. Я с нетерпением жду мяса на ужин для разнообразия – это должно быть вкусно.

Рин посмотрела на него с некоторым любопытством.

- Неужели? Как так получилось?

- Сегодня утром Масаацу поймал ворону.

- Неужели? Но он никогда раньше ничего не ловил... В любом случае, вам понадобился бы лук.

- Да, Тадаката вчера одолжил лук у старика Азая.

Вмешался Масаацу.

- Ммм... Ты никогда не интересовался подобными вещами, Тадаката.

- Ну да, я ...

Гэнге был перебит бурлящим от гнева Аритадом.

- Ты. Пошли с нами.

Он с силой схватил Генге за плечо и потащил его прочь.

Масаацу попытался встать, как и Рин, но Генге покачал головой и одарил их уверенной улыбкой, заставив замереть на месте.

- Поторапливайся. Давай прогуляемся по этому холму. Люди могут видеть нас здесь.

Аритада толкнул Генге в спину, заставляя его идти вперед. Но Генге был только рад услужить ему.

Вместо этого он продолжал изображать невинность.

- У тебя есть что-то секретное, чтобы рассказать мне, Хиджиката-кун? Если ты хочешь стать моим другом, тебе не нужно проходить через все эти трудности, ты мог бы просто спросить.

Тут Аритада поднес ладонь к своему лицу, повернулся к Ёритомо и рассмеялся почти безумно.

- Ха-ха... Ёритомо... Я просто убью его, хорошо?

Казалось, он чокнулся, когда поднял мотыгу и направил ее на Генге, готовясь замахнуться.

Ёритомо быстро зашел ему за спину и сковал руки, не давая напасть на Генге.

Аритада дико начал вырываться из его рук.

- ОТПУСТИ МЕНЯ! Мне нужно убить этого маленького ублюдка!

Однако хватка Еритомо оставалась твердой, когда он попытался вразумить его.

- Успокойся, брат! Если ты действительно убьешь его, тогда мы будем в полной жопе, никто не позволит нам уйти безнаказанными. Просто успокойся, и мы его хорошенько изобьем, но не будем убивать, хорошо?

Аритада сделал несколько глубоких вдохов и перестал сопротивляться.

- Ладно... Ты прав. Давай покончим с этим.

Ёритомо медленно кивнул и неуверенно отпустил его, готовый быстро снова схватить, если он попытается напасть на Генге.

- Что случилось, Хиджиката-кун? Тебе действительно не нужно стесняться того, чтобы попросить стать моим другом.

На этот раз Аритада атаковал мгновенно, словно бык, увидев красное.

Ёритомо успел схватить его за руки, как раз вовремя, прежде чем мотыга раскроила голову Генге.

- СУУУУКА, ЭТОТ КУСОК ДЕРЬМА! Я НЕ МОГУ, ОН СЛИШКОМ РАЗДРАЖАЕТ. ПРОСТО ПОЗВОЛЬ МНЕ УБИТЬ ЕГО!!!

- Аритада! Успокойся, брат. Он просто дурачится и морочит тебе голову.

- Ладно, брат. Я просто буду держать тебя за руки, хорошо? Тогда мы сможем остановиться, если мы зайдем слишком далеко, избивая его.

- Нееет! Теперь я успокоился. Отпусти меня.

- Прости, брат. Я тебе не доверяю. Это для твоего же блага, ясно? Миура, давай шевелись, ладно? И больше никаких разговоров.

Генге лишь невинно улыбнулся, шагая впереди пружинистым шагом.

- Черт... Я собираюсь так его искалечить.

- Да, брат, просто подожди, пока мы не скроемся из виду. И не трогай лицо, ладно?

--------------------------------------

- Эх? Что значит, вы хотите меня избить? Я думал, мы все станем друзьями…

Сказал Генге с оттенком грусти.

Аритада не ответил, он просто вложил весь свой гнев в кулак, направленный в живот Генге.

Он попал прямо в цель.

Генге согнулся, задыхаясь от силы удара. Он изо всех сил старался сохранить свои мысли в целости и сохранности, кашляя и хватая ртом воздух.

"Пока нет... Нужен подходящий момент."

На этот раз настала очередь Ёритомо. От удара ногой в бок Генге растянулся на земле.

Аритада двинулся вперед и нанес еще несколько ударов ногой в живот и грудь, в то время, как Генге защищал лицо руками.

Аритада устал от пинков и искал способ заставить его чувствовать еще большую боль. Он решился на удары в спину, от которых Генге не смог бы защититься.

Генге с трудом поднялся, все его тело сотрясалось от боли.

Они позволили ему встать, но ненадолго. Ёритомо использовал его, как человеческую тренировочную куклу и проверил свой бросок через плечо, отправив его в полет.

Он снова тяжело приземлился на спину, ударившись копчиком о камень и причинив себе невыносимую боль.

Но он использовал эту боль, как стимул и быстро пополз на руках и ногах.

"Глупый мальчик. Это то, к чему я стремился с самого начала."

Генге встал, слегка согнувшись от боли, но с выражением свирепости на лице, держа в руках свое новое оружие – мотыгу Аритады.

Его агрессоры смотрели на него оценивающе, с оттенком страха, гадая, действительно ли он ударит их мотыгой.

- Тьфу! Прекрати это дерьмо, Миура. У тебя не хватит смелости использовать это – травмы будут слишком серьезными. Тебя точно накажут.

Усмехнулся Аритада, медленно приближаясь.

- О, вы совершенно правы.

Генге кивнули в знак согласия. Его целью было не использовать это как оружие, а скорее, как страховку.

- А теперь смотрите внимательно. Аритада, Ёритомо - вы проиграли.

Генге закрепил режущую кромку в земле, крепко сжимая конец древка. Затем он наступил на нее ногой, быстро и точно.

\*Крак\*

-------------------------------------

- КАКОГО ХРЕНА!? ЧТО, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ЭТО БЫЛО, МИУРА?

Гнев Аритады вырвался наружу при виде сломанной мотыги, и он бросился вперед к Генге, намереваясь наказать его за содеянное.

- Ах. Постяк. У тебя действительно есть деньги, чтобы починить сломанную мотыгу?

- Эх!? Ты сломал ее, придурок! Ты тот, кто должен заплатить за это.

- Тутут. Ты действительно думаешь, что они поверят в это? Я оставил свою мотыгу у Бабы. Ты позвал меня сюда и вернулся со сломанной мотыгой...? Хм. Как ты думаешь, о чем все подумают?

- Они будут думать то, что мы им скажем! Давай побьем его, Ёритомо!

- Нет, вовсе нет. С чего бы им верить, что я ее сломал? Все знают, что вы двое ни на что не годны. Неужели вы думаете, что они поверят, что слабый маленький Я, одолел вас обоих и сломал вашу мотыгу? Они назовут это чепухой, и вы будете наказаны вдвойне.

При этих словах Ёритомо жалобно посмотрел на Аритаду.

- Это звучит правдоподобно, брат... Мне очень жаль, но у моих родителей нет денег, чтобы купить новую мотыгу. Это на тебе, мужик.

- !? У моих родителей тоже их нет, тупица. Мы едва можем позволить себе еду. Как, черт возьми, мы будем платить за новую мотыгу?

- Не знаю, мужик. Я просто говорю тебе - я не могу помочь.

- Да, как скажешь. Миура. Даже если то, что ты сказал, правда, и нам все равно придется купить новую мотыгу, что помешает нам просто выбить из тебя дерьмо прямо здесь и сейчас? У меня руки чешутся это сделать.

"Что ж, все идет довольно хорошо."

С улыбкой подумал Генге.

- Просто. Я могу починить ее - еще до того, как закончится обед. Вы просто должны согласиться на некоторые из моих условий.

Глаза Аритады буквально вылезли из орбит, когда он слушал это, он схватился за голову, как будто у него болела голова.

- Ты можешь это починить ... Хм. Не верю тебе, но я ничего не теряю, если заставлю тебя попытаться... И ты действительно думаешь, что ты в том положении, чтобы просить об условиях, а? Мы можем избить тебя, когда захотим, засранец.

На это Генге только пожал плечами.

- Да, вы можете меня избить. Однако это не принесет денег, которые будут необходимы твоей семье, чтобы купить новую мотыгу.

Аритада раздраженно стиснул зубы. В рассуждениях Генге не было ни единого прокола.

- Тьфу. Так что же это за условия, сопляк?

- Ох, они очень просты. Вам просто нужно попросить, чтобы вас перевели на другое поле, подальше от меня.

!?

- Что за дерьмо? Ты же знаешь, что это трудно сделать. Баба будет невероятно зол.

- На самом деле это не моя проблема, но если вы скажете что-то вроде: "Мы бы хотели, чтобы нас перевели на другое поле, где больше работы, так как мы здесь скучаем". Я уверен, что он бы согласился.

- Ах ты, маленький сопляк ... Ты действительно нарываешься.

- Аритада, брат, это даже не так уж плохо. Мы просто сменим поле, и все будет хорошо, правда?

Генге кивнул.

- Да, это все. Конечно, мне нужно, чтобы вы оба поклялись честью воина – раз уж вы оба в этом замешаны, – чтобы вы сдержали свое обещание.

Аритада горько усмехнулся.

- С каких это пор ты стал таким умным, малыш? Нахуй все. Если ты так этого хочешь. Клянусь честью воина, что я, Хиджиката Аритада, сменю поле, получив от Миуры починенную мотыгу. Пусть бог смерти заберет мою душу, если я солгу.

Ёритомо повторил клятву, и Генге удовлетворенно кивнул.

- Хорошо. Я тоже человек слова. Возьмите эту мотыгу и сломанное древко и найдите мне кусок бамбука, похожий по диаметру и длине. Диаметр должен быть немного больше, чем диаметр отверстия в режущей кромке, понимаете? Я останусь здесь и разведу огонь.

Аритада тут же повернулся к Ёритомо.

- Ёритомо, мне нужно, чтобы ты сделал, как он говорит. Я останусь здесь, чтобы присмотреть за ним и убедиться, что он сдержит свое слово.

Ёритомо выглядел немного недовольным, но все же согласился и побежал по тропинке между полями к бамбуковому участку.

- Для чего этот огонь?

Спросил Аритада, наблюдая, как Генге начал закладывать основание для костра, а потом достал из-под кимоно кремень и огниво – то самое, которым он пользовался прошлой ночью, - и зажег растопку.

Генге не скупился на эту информацию. На самом деле он ничего не имел против мальчика, кроме издевательств.

- Бамбук через некоторое время начинает портиться.

Аритада подумал, не очередной ли это трюк, и осторожно ответил:

- Да, он портиться…

- Нагревание бамбука в огне предотвращая его порчу, в то же время, укрепляя его.

Аритада внимательно наблюдал за Генге, пока тот объяснял это, следя за тем, чтобы не было лжи, выходящей через его рот. Но то, что он сказал, казалось разумным, поэтому Аритада кивнул.

- И вообще, откуда ты это знаешь? Твоя семья - такие же фермеры, как и моя.

- Я считаю своим долгом знать, Хиджиката-кун. Знание - это мощный ресурс, не так ли? Именно благодаря знаниям мне удалось победить тебя.

Аритада слегка нахмурилась, явно все еще испытывая горечь.

-Да. Я думаю, что это так... Что с тобой вообще случилось? Ты вдруг начал что-то понимать? Мы издевались над тобой годами. Сначала мне было немного не по себе, но ты просто не сопротивлялся, мужик. Как собака.

- Ммм. Слабые - все еще люди. Но теперь я другой человек, Хиджиката-кун. Вы больше не сможете мной помыкать. В будущем, возможно, вам даже будет полезно работать со мной.

Аритада слегка вздрогнул, но потом, вспомнив последние события, кивнул.

- Я никогда не буду работать под твоим началом. Только на равных.

Генге посмотрел на него и слегка рассмеялся.

- Я не хотел бы этого никаким другим образом.

------------------------------------------------------------------------------

//Примечание автора

Решил добавить небольшую заметку к этой главе, так как она оказалась спорной. Он начинает, как персонаж, который по существу ищет тишины и покоя. Он поступил именно так в этой главе, чтобы двигаться к этой цели. Вместо того чтобы мстить, он искал мира. В конце концов, подростки были подростками и не представляли серьезной угрозы.

Это не значит, что он продолжить быть добрым до конца книги. Он постепенно будет становиться мужчиной с сильным характером, о котором я с гордостью смогу писать. К главе 25 он убьет своего первого человека. Читайте дальше, если вам интересно посмотреть, как нормальный человек развивается и приспосабливается к своему кругу и обстоятельствам, становясь силой, с которой нужно считаться.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 7 - Связи**

Через несколько минут Ёритомо прибежал обратно, держа в руке бамбуковую палку.

- Ха... ха ... здесь ... ха... это лучшее, что я смог найти.

Генге кивнул и принял его.

- Выглядит неплохо. Отдышись, а потом я покажу тебе, как менять ствол.

Аритада слегка удивился этому.

- Ты хочешь сказать, что собираешься учить нас?

- Да. Это полезный навык для изучения - закаленный жарой бамбук имеет много применений.

- Нет... не то чтобы я думаю, что это не будет полезно, но зачем учить нас? Мы же не друзья и все такое.

Генге просто пожал плечами.

- На самом деле мы также не враги. Мы все - часть одной деревни, на одной стороне. Скоро мы вместе отправимся на войну. Я просто хочу жить мирной жизнью, понимаешь? Если ты меня не беспокоишь, я не собираюсь усложнять тебе жизнь.

Аритада выглядел немного пристыженным, когда повернулся к Ёритомо, который, казалось, разделял его чувства.

- …Да.

- Тогда ладно. Время. Ты кладешь его на огонь немного, а потом немного ждешь…

- Ты видишь, как она начинает коричневеть? Вот тогда ты и поймешь, что все готово. А теперь перейдем к следующему этапу.

Они кивнули, поскольку процесс был относительно простым, но у Ёритомо все еще оставался вопрос.

- Миура-сан, а как ты собираешься вытащить сломанное древко из мотыги? Оно довольно плотно сидит.

На это Генге ответил действием. Он схватил мотыгу, лежавшую рядом с ним, и бросил ее в огонь.

Из-за его действия оба мальчика запаниковали.

- Подожди, Миура-сан?! Какого черта, парень?

Аритада сунул руку в пламя, чтобы попытаться вытащить обратно, но тут же почувствовал сильный жар.

- Хм? Это лучший способ вытащить его оттуда. О чем ты беспокоишься? Этого жалкого огня недостаточно, чтобы расплавить металл.

Аритада все еще выглядел немного встревоженный.

- Ладно... надеюсь, ты прав.

- Так и есть. Что еще более важно, закалка завершена. Ёритомо, попробуй и почувствуй разницу.

Ёритомо осторожно взял бамбук, стараясь не слишком сильно сжимать недавно нагретую часть – от страха обжечься.

Он с энтузиазмом кивнул.

- Это гораздо лучше. Наверное, так же хорошо, как и раньше был ствол.

- А теперь, Хиджиката-кун, мы можем вытащить твою мотыгу из огня.

Генге сделал то, что обещал.

- Вот видишь! Древко полностью сгорело, и лезвие все еще в порядке. Теперь все, что нам нужно сделать, это забить наш новый бамбук, и он будет как новенький.

Аритада выглядел довольным результатом и вздохнул с облегчением.

- Похоже, мне все-таки не придется покупать новую мотыгу.

- Действительно. Используй этот камень и забей новый ствол. Я подержу его, чтобы убедиться, что он на месте.

- Окей.

Аритада взял камень.

Генге, который сидел на корточках, направляя стрелу, жестом пригласил Ёритомо подойти поближе.

- Посмотри на это Макино-кун. Ты видишь, что ствол немного широковат для отверстия? Когда Хиджиката-кун забьет его молотком, бамбук будет сбрит до тех пор, пока он не поместится внутри. В результате получиться плотно, и не будет двигаться.

Ёритомо посмотрел туда, куда указывал Генге, следуя его объяснению.

- Послушай, парень ... Спасибо, что показал нам это. Теперь мы сможем избежать покупки новых мотыг в будущем.

При этих словах Аритада закатил глаза.

- Это не просто мотыги, болван. Все, что имеет такой ствол, мы сможем починить. Топоры, кирки, все что угодно. Это действительно полезный навык. Спасибо, Миура-сан.

Генге кивнул, принимая их благодарность.

Аритада несколько раз ударил камнем вниз, прочно соединив древко с лезвием. И таким образом, мотыга была исправлена.

- Ну вот и все, ребята. Я собираюсь вернуться и перекусить. Увидимся позже.

Они попрощались, и Генге быстро побежал прочь.

- Ёритомо.

- Ну, что?

- Нам нужно переодеться.

- Я согласен.

- Теперь я чувствую себя по-настоящему глупо... мы годами возились с ним, а он годами учился новому дерьму.

- Да, братан. Мы должны просто сосредоточиться на тренировках.

- Мм... это хорошая идея. Теперь я сосредоточусь на тренировках - на этот раз как следует. А когда начнется битва, я покажу этому Миуре свой истинный потенциал.

- Ну да! Мы покажем ему, на что способны.

.....…

....…

К тому времени, когда Генге вернулся, все уже закончили есть и возвращались на работу.

Рин все еще ждала его с рисовым шариком в руке, явно обрадованная его появлением.

- Тадаката, ты вернулся! Что случилось?

- Я тебе потом расскажу. Лучше поскорее вернуться к работе. Тебе тоже Масаацу.

Рин выглядела недовольной этим, но знала, что он прав, и поэтому передала ему рисовый шарик, прежде чем начать уходить.

- Лучше расскажи нам об этом позже.

Масаацу поддержал ее.

- Да. Не оставляй нас слишком долго в темноте, Тадаката.

- Не волнуйся, я не буду этого делать, а теперь идите, а то разозлите Бабу.

После этого они, наконец, ушли, оставив Генге спешить на поле, набивая рот рисовым шариком, встречая Бабу.

- А вот и твоя мотыга, Миура-кун.

- Спасибо, что позаботились обо мне.

Старик Баба понимающе улыбнулся. Он знал об этом издевательстве больше, чем показывал, но все равно ничего не мог сделать, чтобы напрямую вмешаться – по крайней мере, до тех пор, пока оно не станет более серьезным. И все же в глубине души он всегда подбадривал Тадакату.

- Да ничего такого. Я вижу, у тебя были на то свои причины.

Генге тепло улыбнулся и кивнул, прежде чем вернуться к работе.

- Еще один хороший парень.

В тот день Аритада и Ёритомо не вернулись на поле боя, что могло означать только одно: они сдержали свое обещание.

- Вот и хорошо. Кажется, теперь моя жизнь станет проще.

......…

......…

Масаацу и Рин подкараулили Генге у дверей дома.

- Хм. Неужели ты думал, что сможешь сбежать от нас?

Из Рин вышел бы хороший преступник. Ее голос был безупречен, а в глазах отчетливо читался садизм.

Масаацу скользнул ему за спину, отрезая путь к отступлению и сковывая руки.

- Нии-сан, а тебе не кажется, что пришло время вытянуть из Тадакаты хоть немного правды?

Масаацу глубокомысленно кивнул, отражая ее игривую свирепость.

- Ну конечно же. В конце концов, мы же семья. Никто не должен скрывать что-то от своей семьи.

- Э-э... Но я еще даже не пытался ничего скрывать.

Рин быстро отклонила его протесты.

- Молчать! Масаацу, какова наша теория?

- Наша версия такова: тебя избили двое друзей-Хиджиката и Макино.

- Ты слышал этого человека. Что ты скажешь в свое оправдание?

- Э-э-э... это действительно правильный способ обращения с человеком, которого только что избили? Ты выставляешь меня преступником.

- О, но ты же преступник, Нии-тян! Твое преступление-это не отпор.

- А, так вот что-

- Масаацу. Как ты думаешь, насколько серьезно он ранен?

- Миледи, я бы не сказал, что это так уж плохо. Тадаката немного слабак – если бы он был ранен, он бы плакал об этом.

- Ммм, ммм. Твои рассуждения здравы, Масаацу. Я рад, что вы у меня в услужении.

- Это моя честь, Миледи.

- Очень хорошо. Давайте откроем правду!

При этих словах Масаацу крепко схватил кимоно Генге, быстро сняв его с верхней части тела, оставив спину и грудь Генге обнаженными. Генге не мог не вздрогнуть от его грубых действий из-за множества синяков, украшавших его торс.

Они были черные, желтые и синие, и их было немало.

Резкий вдох Рин и ломка характера отмечали их суровость.

- Боже мой... даже для тебя, Тадаката, это уже чересчур…

Слезы наполнили ее глаза, когда она посмотрела на избитое тело своего старшего брата.

- Тадаката... это они сделали?

Масаацу кипел от злости. Несмотря на то, что он говорил Генге, что настоящий мужчина должен сам решать свои проблемы, это было уже слишком.

Он выскочил наружу и вернулся с топором.

- Пойдем, братишка – пора тебе отомстить. - Он говорил очень серьезно.

Генге был тронут их реакцией, но не мог не чувствовать себя немного утомленным их драматизмом.

- Масаацу. Стой. - Он говорил властно, пугая своих брата и сестру.

- Но Тадаката ... посмотри на себя. Они очень сильно испортили тебе жизнь, эти больные ублюдки. Я должен хоть как-то отплатить им.

- Спасибо, но в этом нет необходимости. Я уже расплатился с ними. Больше они меня не побеспокоят.

- Нии-Сан... пожалуйста, не лги. Эти травмы слишком велики – пусть Масацу с ними разбирается.

Рин осторожно провела холодными руками по его синякам, стоя теперь перед Генге.

- Вы двое…

Генге не мог помочь, но быть счастливым. Он никогда не был близок со своей родной семьей, но эти двое были искренне обеспокоены его безопасностью.

Он нежно погладил Рин по голове, успокаивая их.

- Сегодня днем ... эти раны ... они были моей виной. Я спровоцировал их обоих.

Масаацу отшатнулся при этих словах, словно вспомнив что-то.

- Когда ты сказал, что разберешься с ними... ты ведь не это имел в виду?

- Вовсе нет, брат. Это был всего лишь кусочек. Но я победил. Поверь мне, брат. Я выиграл.

Генге быстро успокоил его, так как чувствовал, что Масаацу хочет сказать гораздо больше.

Рин посмотрела на него широко раскрытыми глазами, ища в его словах какой-нибудь обман.

- Ты, наверное, просто так говоришь, чтобы мы не волновались…

- Нет, я серьезно. Твой брат теперь совсем другой человек. Тебе больше не придется беспокоиться обо мне. Теперь очередь твоего брата защищать тебя.

- Ты все время повторяешь это, Тадаката, но какие у тебя есть доказательства? Ты говоришь, что выиграл? Какую же победу ты одержал, когда твое тело находится в таком состоянии?

- Вы заметили, что эти двое шли впереди вас по дороге домой?

- Да..?

- Разве это не необычно? Наше поле находится дальше всего от дома. Почему они должны быть впереди вас?

- Они рано освободились..? Я не знаю.

Масаацу и Рин обменялись взглядами в поисках ответа на эти, казалось бы, не имеющие отношения к делу вопросы.

- В таком случае я тоже был бы дома раньше. Позвольте мне сказать вам истинную причину: они были перемещены на другое поле. Я заставил их просить, чтобы их перевезли.

Недоверие застыло на лицах брата и сестры. В этом не было абсолютно никакого смысла, но чем больше они думали об этом, тем больше это казалось правдой.

- …? Как же так? Нии-сан?

Теперь, когда он завладел их вниманием, Генге был только рад рассказать им о событиях этого дня и поделиться радостью, которую он испытывал, выполняя свои многочисленные планы.

Он рассказал им о происшествии с Хару, и они расхохотались.

Масаацу в ответ пошутил:

- Черт возьми, это было жестоко маленький брат. Даже я мог бы избить тебя, если бы ты это сделал, ха-ха.

А потом он рассказал им о том, как разозлились эти двое, и бросали в него камни. Он повторил некоторые позы, которые использовал, чтобы увернуться, и рассказал им о том, как он привлек внимание всего поля, обрамляя тех двоих, которые не делали никакой работы.

- Бахаха! Брат слишком хитер. - Восторженно похвалила его Рин.

А потом он начал рассказывать им об обеде, к которому они оба стали склоняться еще больше.

Очарованные мастерством рассказчика Генге, они пришли в ярость, когда Генге рассказал им о побоях, которые он получил, но затем их лица мгновенно поднялись, когда он раскрыл свой план.

А затем он приблизился к концу рассказа, описывая сделку, которую он изложил, и Масаацу физически похлопал его по спине.

- Это было чертовски хорошо сделано, Тадаката. Действительно. Я горжусь тобой, брат.

Рин не хотела, чтобы ее оставили в стороне, так как она горячо хвалила Генге, за которого все еще цеплялась.

- Ага! Нии-сан действительно молодец!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 8 - Лебедь**

Только ближе к вечеру Генге наконец нашел немного свободного времени. Ужин был закончен, и теперь он лениво сидел, прислонившись к дереву в нескольких минутах ходьбы от дома.

- Ммм. Даже если моя жизнь была немного сложной в последние два дня, это определенно лучше, чем сидеть в одиночестве в моей лаборатории.

Он теребил тетиву своего лука, когда свет в густом лесу постепенно начал меркнуть.

- Хм, статистика о том, что 17 часов бодрствования оказывают на организм такой же эффект, как два бокала вина... значит ли это, что я хорошо выпил? Я бодрствую уже 36 часов и все еще могу нормально функционировать.

- Конечно, если бы сон был возможен прямо сейчас, я бы пошел без сопротивления, но это было бы глупо.

- Мое время тикает. Даже если для этого потребуется вся моя сила воли до последней капли, для моего выживания и, следовательно, для моего будущего важно, чтобы я придерживался мыслей и планов, сделанных более способной и мотивированной версией самого себя.

- То есть прямо сейчас мне совсем не хочется вставать с этого дерева. То, как он поддерживает мою спину в самый раз... и амортизация этой почвы на моей спине... теперь я могу просто уплыть.

- Нет! Да брось ты это, глупый смертный.

При этих словах Генге встал, заставляя свое тело действовать, и начал углубляться в лес, прежде чем его усталый ум смог придумать еще какие-нибудь причины, почему было бы лучше отдохнуть.

- Ммм. Полянка была бы очень кстати.

Он продолжал идти вперед, и это было его целью. Его направление оставалось прямым, чтобы он не заблудился на обратном пути.

В одной руке он держал плоды вчерашнего труда - свой лук и набор из пяти стрел – а в другой - сверток с разорванной одеждой, которую его мать – Фукку - собиралась залатать, но, когда Гэнге выразил свой интерес, она охотно отдала их ему.

Вдалеке до Генге донесся шум бегущей воды.

- М-м-м, река хорошо послужила бы моей цели. Вдоль берегов будет достаточно чистая площадка, чтобы я мог попрактиковаться.

Он немного изменил направление и направился к нему, столкнувшись с целой армией разросшихся растений, вставших у него на пути.

Да и не все они были дружелюбными растениями. Некоторые имели шипы, которые резали одежду и кожу Генге всякий раз, когда им удавалось застать его врасплох. Другие жалили его и оставляли на теле раздражающие язвы.

Он позаботился о том, чтобы прорубить путь через них всех, используя палку, которую он взял по пути. Это позволило бы ему достаточно легко найти дорогу домой, а также не иметь дела с армией разъяренной растительности, которая преграждала ему путь.

В конце концов – поскольку движение было медленным - показалась вода, а вместе с ней и большая часть гальки.

Вдоль берега тянулось около двух метров гальки, и вода мягко плескалась туда-сюда.

Это была не река, а небольшое озеро – около 50 метров в диаметре. Был доступен только один берег. Другие берега озера были скрыты деревьями и травой, которые не давали никаких входов.

- Судя по форме, это может быть озеро из бычьего лука, а значит, поблизости есть река.

Пейзаж был довольно великолепен, а низкое солнце, отражаясь от кромки воды, придавало местности теплое сияние. Утки плавали по воде, некоторые ныряли глубоко в поисках пищи. Через несколько секунд они возвращались с рыбой во рту.

- Похоже, что водная жизнь здесь весьма обильна. Рыбалка здесь была бы настоящим удовольствием.

У самой кромки воды гнездилось несколько лебедей, и Генге очень старался не потревожить их, готовя мишень для своих тренировок.

- Мы устроимся подальше от этих лебедей. Мне было бы плохо, если бы они оставили свои яйца из-за меня.

Он обернул свой узел с одеждой вокруг тонкого дерева на одном конце берега, убедившись, что оно достаточно толстое, чтобы не затупить стрелу, если она попадет в дерево.

Удовлетворенно кивнув, он отошел назад шагов на десять, прежде чем натянуть тетиву и натянуть лук.

- Смотри вниз на стрелу и целься в центр одежды.

Он повторил свой совет, который дал мертвоглазому Масаацу тем же утром, и отпустил веревку.

\*ТУНГ\*

Несмотря на близкое расстояние, сверток с одеждой не пострадал. И это ничуть его не тревожило.

Стрела исчезла глубоко в подлеске, и Генге почувствовал себя немного обескураженным.

- Да... наверное, это была плохая идея - надеяться, что мне повезет так же, как Масаацу.

Вздохнув, он достал свою стрелу, прежде чем натянуть тетиву, вытащить ее и снова прицелиться.

Он приготовился выпустить стрелу еще раз, но остановился, медленно позволяя тетиве ослабнуть.

- В прошлый раз ... она слишком далеко ушла вправо. Я стою прямо перед ним. Стрела летит совершенно прямо из лука – мы это проверили – так что единственная ошибка может быть только с моей собственной целью.

На этот раз - когда Генге посмотрел вниз на стрелку, он выровнял ее, как и раньше, но затем, прежде чем выпустить, повернул на несколько миллиметров влево.

\*ТУНГ\*

На этот раз стрела задела левую руку размером с одежную мишень, почти застряв.

- Вот это уже больше похоже на правду.

Генге был гораздо более доволен таким результатом и похвалил себя за свой анализ, прежде чем прицелиться на этот раз. С этим он чувствовал, что сможет добиться прогресса – хотя, вероятно, было немного рано испытывать такой оптимизм, поскольку он все еще был слишком близок(расстояние) к цели.

После того, как он в третий раз достал свою стрелу, он принял правильную позу и произвел правильные изменения в своей цели, сохраняя некоторую уверенность, что на этот раз он сможет попасть в яблочко.

Он приготовился отпустить ее, ослабив пальцы на веревке.

Но внезапная белая вспышка остановила его огонь, и он опустил лук, опасаясь, что лебедь может попасть под его стрелу.

- Давай, лети отсюда!

- …..

- Ну пожалуйста! Я пытаюсь попрактиковаться с луком…

Он не ожидал, что услышит голос молодой женщины, неуверенно предлагающей ответ.

- Печально......

- Что именно?

Генге был поражен и не мог сформулировать ответ на это "Лебединое" слово, так как его мозг лихорадочно работал.

Подлесок и деревья, окружавшие лебедя, зашевелились, когда это маленькое

белое пятно стало расти, открывая черты, которых у лебедя, конечно же, не было бы.

- Хм... Привет.

Из нее вышла богато одетая женщина примечательной красоты. Она была очень хрупкой, с темно-каштановыми волосами, которые касались полных губ, она использовала свои маленькие руки цвета снега, чтобы попытаться спрятать их, когда говорила. Ее пленительные темно-карие глаза метались от лица Генге к земле и окружающему пространству, пока она с тревогой пыталась определить, на чем сосредоточить свое внимание.

Чем больше проходило времени, тем больше она смущалась, и розовый румянец осветил ее щеки, которые поддерживала архитектура ее высоких скул.

Одежда, которую она носила, была не менее красива, чем она сама, так как белая юката служила всего лишь холстом для самого красочного изображения природы. Она начиналась внизу, с бурлящего оранжевого моря, в котором гордо стояли огненные журавли. Бамбуковые побеги взметнулись из моря, разветвляясь к рукавам, пока не достигли верха спины и груди. Оранжевые и желтые листья украшали их ветви, опасаясь, что внешние части юкаты не будут знать, какого они цвета.

Несмотря на весь этот цвет, дизайнер все же предпочел сохранить рукава самого чистого белого цвета, который, по-видимому, был той частью, которую Генге принял за Лебединое крыло.

Наконец он заговорил с этим лебедем в человеческом обличье.

-...Что ты делаешь?

Это только усилило ее смущение, так как она беспокоилась о каждом своем маленьком действии, задаваясь вопросом, что же имел в виду этот человек перед ней.

- Печально…

Генге покачал головой, не зная, что делать.

- Это не то, что я имел в виду. Что ты здесь делаешь?

Она выглянула из-за поднятых рук, которые закрывали нижнюю половину ее лица, как более утонченная бандана гангстера.

- Хм ... я иногда прихожу сюда. Здесь очень красиво, понимаешь?

Она попыталась завязать более нежную беседу с мужчиной перед ней – беседу, которая отвлекла бы внимание от нее.

Однако Генге был не настолько снисходителен, чтобы оставить эту странную встречу без объяснения причин.

"Она явно более благородного происхождения, чем я, – скорее всего, дочь самурая. С какой стати ей быть рядом с лесом, где живут такие крестьяне, как я?"

- Но почему именно здесь? Есть много других красивых мест. Это место, где живут крестьяне. Для такой юной леди, как вы, было бы опасно остаться одной.

Она истолковала угрозу, которой не было в словах Генге, и встревожилась еще больше, прежде чем постараться изо всех сил угодить мужчине, стоявшему перед ней.

- Это ... папин особняк совсем рядом.

- Значит ли это, что я вторгаюсь на чужую территорию?

Девушка быстро покачала головой, опасаясь, что Генге рассердится.

- Ах, нет! Ммм ... Пожалуйста, останься...!?

Она не знала, что еще сказать, но это было определенно последнее, чего она хотела от него.

- А почему ты пряталась вон там, в кустах?

- Мне было страшно... и я спряталась. Сюда никто никогда не приходил.

"Это имеет смысл, если подумать. Рыба в этом озере определенно никогда не ловилась человеческими руками.

- О. А почему ты это носишь? - Гэнге указал пальцем, имея в виду юкату.

- Даже если ты дочь самурая – разве ты дочь самурая? – немного необычно носить юкату в это время года.

Генге решил, что она не представляет угрозы, поэтому заговорил более небрежно, прислонив лук и стрелы к камню и усевшись.

Девушка утешилась этим, поскольку его внимание было слегка отвлечено от нее, пока он любовался спокойной водой.

- Да. Мой отец - Нива Накатане... что касается этого – это немного смущает, я бы предпочла не говорить об этом.

Интерес Генге возрос по мере того, как в его голове начали возникать собственные теории. Но он оставил их там.

- Вот и прекрасно. Ну, я собираюсь немного попрактиковаться. Так как ты проделала весь этот путь сюда, то было бы расточительно уйти, не насладившись пейзажем?

Девушка неуверенно кивнула в знак согласия.

- Так и было бы…

- Тогда веди себя так, как будто меня здесь нет.

Это была невозможная просьба для такой застенчивой девушки, но она сделала все возможное, чтобы выполнить ее.

Найдя перевернутое бревно, она начала садиться.

- Ах. Это, вероятно, испортит твою юкату.

Она остановила свой жест и повернулась, чтобы еще раз взглянуть на бревно. Его верхний слой был слегка присыпан зелеными водорослями, и, учитывая чистоту белого цвета, из которого состояла юката, не было никаких сомнений, что такой цвет будет пятнистым.

- Наверное, это была плохая идея - прийти сюда в таком виде, но я полагаю, что это circ.u.mstantial matter(?????), не так ли?

Она слегка наклонила голову, застигнутая врасплох крестьянином, говорящим на таком языке, но тут же покраснела, поняв, на что он намекает.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 9 - Нива Акико**

Вздохнув, Генге положил лук и стрелы и нашел камень, на котором сидела госпожа. Он промыл его небольшим количеством воды, прежде чем вытереть рукавом, а затем взмахом руки указал на нее.

- Для леди.

Она покраснела от внезапной формальности, с которой он обратился к ней, но с благодарностью подошла к камню.

- Хорошо?

Она кивнула.

- Да, благодарю вас.

Теперь она могла спокойно наблюдать за сценой, разыгрывавшейся на другом берегу, и поэтому Генге завершил свою роль, вернулся на прежнее место и начал тренироваться.

Через несколько секунд он вновь обрел прежний уровень сосредоточенности и снова натянул тетиву лука на щеку.

Вспомнив о предыдущих попытках, он прицелился чуть левее, но не так сильно, как в прошлый раз. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить руки, он отпустил ее.

\*ТУНГ.\*

Идеальное яблочко с расстояния в десять метров.

Ему потребовалось три попытки, чтобы сделать идеальный выстрел, несмотря на то, что он впервые использовал лук.

Был ли Генге удовлетворен? Конечно же, нет.

- Три выстрела - это уже слишком. Дальность стрельбы должна увеличиваться, и мне нужно уметь попадать в яблочко последовательно с разных углов.

Он удвоил расстояние до мишени, так что теперь стоял в двадцати шагах от нее, и представил себе параболическую траекторию, по которой полетит стрела, – ведь теперь гравитация станет фактором, пусть и незначительным.

- Ты хорошо управляешься с луком.

Генге покачал головой. Девушка видела только один его хороший выстрел.

- Нет, это не так. Возможно, я смогу хорошо сделать этот единственный выстрел с такого расстояния, но этого недостаточно, чтобы назвать меня хорошим лучником.

Девушка слегка надулась, когда ее похвала была так легко отвергнута. Она начала чувствовать себя более комфортно рядом с этим человеком, когда решила, что он не причинит ей вреда.

- Ты же знаешь, что я дочь самурая, и обычно люди радуются, когда я их хвалю.

- Неужели это так? Может быть, леди приведет свою домашнюю стражу и арестует меня за то, что я не был полностью унижен каждым ее словом?

Девушка не ожидала столь резкого ответа и могла ответить только нерешительно.

- Нет... э-э-э ... В любом случае! Я же не леди. Пожалуйста, перестань называть меня так.

Генге приготовил еще один выстрел, слишком высоко прицелился в предыдущий раз, и лениво ответил молодой леди.

- Что? Значит, вы сэр? Это немного необычно... но я полагаю, что в этом мире есть все виды людей.

Девушка еще раз покраснела после того, как ее так обругали, и горячо запротестовала.

- Нет! Я же девочка-женщина!

- Что? Ммм, это может быть ложью. Я думал, что в тебе есть что-то особенное... думал, что ты мужчина. Ну и денек выдался, а?

\*ТУНГ\*

Эта стрела повернула влево от мишени, но каким-то образом ухитрилась застрять.

- Это не должно занять еще три выстрела. Угол один и тот же – ну, угол возвышения тоже, но с учетом расстояния это не должно иметь большого значения.

Девушка отдала ему все свое внимание, отчаянно пытаясь найти контраргумент, который доказал бы ее пол.

- Но... разве ты не видишь? Я же женщина. У мужчины должны быть большие руки и мускулы...

- Это правда? Тогда как же зовут эту даму? Уж не мужское ли это имя?

Она быстро отреагировала, получив от Генге спасательный круг.

- Акико!

- О. Акико, это определенно женское имя. Или, может быть, у ебя просто было много времени, чтобы подумать об этом? Ну, для меня не имеет значения, чем ты занимаешься в свободное время.

- Нет уж, я....

Генге прервал ее, решив еще немного поиграть с ней.

- Приятно познакомиться, Акико-тян.

Акико покраснела самым страшным оттенком красного, гораздо более глубоким, чем любой из ее прежних легких румян, и выглядела так, словно вот-вот упадет в обморок. Она закрыла лицо руками, а ее сердце бешено колотилось.

До сих пор никто не называл ее по имени, кроме членов ее семьи. И уж конечно, ее редко называли Акико-тян. Разве не так обращаются друг к другу влюбленные?

Это было уже слишком, и она смогла только пискнуть в ответ.

- Нива…

Генге выпустил еще одну стрелу.

\*ТУНГ\*

Эта стрела попала в правую часть центра, но Генге решил, что этого вполне достаточно, и двинулся дальше к берегу, чтобы изменить угол наклона, но сохранить дистанцию.

Он продолжал беззаботно играть с Акико, думая о том, какие изменения ему придется сделать, чтобы попасть в цель под этим углом.

- Хм? Что это было Акико-тян?

Она физически отшатнулась, услышав, как он снова обратился к ней, и набралась решимости опровергнуть его слова.

- Пожалуйста ... Нива-Сан ... только не Акико и не тян.

При этом Генге продолжал быть небрежно-беспощадным.

- Ах. Я полагаю, что это может быть странно, когда к мужчине обращаются по имени женщины. Приношу свои извинения за то, что не проявил никакого внимания.

Раздражение сменилось смущением, когда она позволила себе крикнуть в ответ.

- Нет!! Я не мужчина!

- А, ладно. Прости, что сомневаюсь в тебе, Акико-тян.

- НИВА-САН!

- Э-э, меня зовут не Нива. Я Миура. Миура Тадаката. Но если это ты, то зови меня просто Тадаката-тян, хорошо?

Акико начала раздражаться, сделав несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и стала искать способ заставить этого несносного человека обращаться к ней как следует.

- ...Миура-кун, называй меня Нива-Сан.

Она внимательно наблюдала за Генге, ожидая его ответа.

Он, в свою очередь, отпустил тетиву своего лука для первой попытки под этим углом.

Стрела прошла через всю мишень, поцарапав несколько самых передних лоскутов ткани.

- Интересно... похоже, что ты можешь заставить его застрять только в том случае, если попадешь в идеальный угл. Когда смотришь прямо на него, это немного более мягко.

- А, ладно. Привет, Нива-Сан.

Его ответ был встречен огромным вздохом облегчения от Акико, которая упивалась триумфом, обучая этого невежественного человека тому, как правильно обращаться к людям.

\*ТУНГ\*

Следующая стрела попала в открытое дерево над мишенью, разбив острие.

- Тебе нужно немного прицелиться вниз.

Генге относился к ней слегка с ладони, и повернулся обратно к своей задаче.

Наложив еще одну стрелу, он отступил назад, стараясь успокоить дыхание.

А потом он отпустил ее.

\*ТУНГ\*

Яблочко.

- Опять три выстрела, а... интересно, если я вернусь и попробую повторить те же углы, смогу ли я сделать это за один выстрел?

- Подожди. Послушай меня, и ты в мгновение ока станешь потрясающим лучником.

- Ммм, а маленькая мисс Нива-Сан знакома с луком?

- Да. Я часто смотрю, как тренируются люди моего отца.

Генге почти не обращал на нее внимания, возвращаясь в позицию прямого выстрела, готовясь проверить, сохранил ли он способность попасть в яблочко

- Неужели это так?

- Да. На этом выстреле целься выше, чем тебе кажется.

- Хм. Я попробую сделать это в следующий раз. Позволь мне сначала сделать все по-своему, если это доставит удовольствие маленькой мисс Нива-Сан.

Он освободился, согласно предыдущим расчетам, которые он сделал, находясь в этом месте.

\*ТУНГ\*

Прямо в точку.

При этих словах Акико надулась.

- Ты все равно слушал меня, хотя и не признавался в этом.

- Н-нет. - Рассеянно отозвался Генге.

- Неужели это так?

- Да. Я в этом уверен.

- Окей.

Акико наконец поняла, что он не обращает на нее никакого внимания – ее отец часто делал то же самое.

- Эй! Я знаю, что ты меня не слушаешь, Миура-кун. Я ведь дочь землевладельца, понимаешь? Я могу все усложнить для тебя.

Тут Генге наконец-то обратил на нее внимание. Он ослабил напряжение своего лука и повернулся к ней с яростным взглядом.

- А ты это сделаешь?

- …Нет.

- Ну вот. - Последовал кроткий ответ.

Генге кивнул.

- Хорошо. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не усложнять тебе жизнь.

Акико покачала головой. Как может крестьянин усложнять ей жизнь?

- Что ты имеешь в виду?

- Ну, очевидно, тебе здесь не место. Я уверен, что если твой отец узнает, у тебя будут большие неприятности.

Она слегка вздрогнула.

- У меня все равно будут неприятности…

- Неужели это так? Ты что, сбежала с фестиваля или что-то в этом роде?

Акико тщательно подбирала слова, пока ее мысли возвращались к реальности, от которой она убежала.

- Нет, это не фестиваль. Не для меня.

Генге натянул лук, целясь в уже вложенную стрелу.

- Значит, свадьба?

\*ТУНГ\*

Она замерла, глядя на него большими глазами.

- Яблочко.

- А как ты это узнал?

- Догадался. Пожалуйста скажи мне что ты не сбежала с самой церемонии…- Она покраснела.

- Нет... служанки заставляли меня примерять наряды.

- И тебе это надоело, и ты сбежала сюда?

Она кивнула.

Гэнге вздохнул, прислонив лук и стрелы к скале, прежде чем полностью сосредоточиться на Акико.

- Твой отец, вероятно, ищет тебя.

- Да...

- Он будет очень волноваться.

- Ммм...

- А может, тебе лучше вернуться? Чем дольше ты здесь, тем хуже он будет ругаться.

Она решительно покачала головой.

- Нет, пока нет. Еще немного.

- Неужели все так плохо?

Она ничего не ответила.

- Я могу тебе немного посочувствовать. Простая жизнь определенно лучше.

При этих словах она оживилась.

- Ты так думаешь?

- Да.

Ее энтузиазм быстро угас, когда она высказала свои сомнения.

- Но ты же крестьянин. Что ты можешь знать о сложном?

Генге лукаво улыбнулся, откидывая волосы с лица.

- Больше, чем ты можешь себе представить, Юная Мисс. Тебе никогда не приходилось беспокоиться о том, будет ли достаточно еды, чтобы наполнить твой живот. И тебе не пришлось работать весь день, возделывая поля. Ты живешь спокойную жизнь. А теперь пришло время тебе исполнить свой долг дочери, ты выйдешь за него?

- Нет! Нет... все не так. Это просто ... кто угодно, только не он. Я скорее умру от голода на несколько недель, чем буду делить постель с такими, как он.

Генге задумчиво почесал подбородок.

- Хо, какое же отвращение ты испытываешь к нему.

Она решительно кивнула.

- Он самый плохой человек во всем худшем. Я убью себя, если мне придется выйти за него замуж.

- Ты уже рассказала отцу? Я сомневаюсь, что он захочет видеть свою драгоценную дочь несчастной.

При этих словах она слегка помрачнела.

- Все не так просто... отец тоже не хочет, чтобы я выходила замуж, но ... -

Генге поднял руку, останавливая ее.

- Я все понимаю. Лучше не говори мне слишком много, а? В конце концов, я всего лишь крестьянин. Возможно, позже ты почувствуешь себя виноватой, если сделаешь это.

Акико слегка покраснела, поняв, что ее язык улетучился вместе с ней, и она собиралась открыть то, что посторонний не должен был знать.

- Сколько у тебя времени?

- Может быть, две недели.

- Сделай все возможное, чтобы он тебе понравился.

Она увидела, как Генге начал уходить, подняв свой лук и стрелы вместе с ним.

- Подожди! Ты уже уходишь, Миура-кун?

- Да. Уже темнеет, маленькая мисс. С моей стороны было бы неразумно задерживаться здесь надолго. Тебе тоже скоро надо возвращаться.

- О. Ты не возражаешь, если я вернусь сюда в будущем? Это довольно приятное место для тренировки.

Акико без колебаний согласилась и окликнула его, прежде чем он скрылся за деревьями.

- О'Кей! Ты придешь завтра?

- Да, вероятно, примерно в то же время. Увидимся Нива-Сан.

А потом он исчез в листве, оставив Акико шептать прощальные слова самой себе.

- До свидания, Миура-кун.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 10 - Базарный день**

- Нии-Сан! Поторопись, упппп, рынок уже открылся, а ты еще даже не завтракал!

Рин откинула одеяло с очень сонного Генге.

-...Еще пять минут.

- Нет! Нии-Сан, ты же обещал мне на прошлой неделе, что сегодня пойдешь со мной на рынок. Если ты не поторопишься, мы пропустим самое интересное.

Она прижалась лицом к его лицу, чтобы он не мог отвернуться.

Он крепко зажмурился на несколько секунд, но, чувствуя ее горячее дыхание на своих щеках и ее женственный аромат, задержавшийся в его ноздрях, он чувствовал себя слишком неуютно, чтобы выносить это дольше.

- Хорошооооооооооооооооо!

Он взревел с криком, отбрасывая одеяло и хлопая себя по щекам в попытке мотивировать себя.

Рин стояла там-немного сбитая с толку – пока Генге танцевал вокруг в одном только своем фундоши.

"Его синяки все же довольно большие."- Подумала она, чувствуя легкую грусть.

Заметив ее пристальный взгляд, Генге посмотрел на себя сверху вниз, понимая, что это определенно неподходящая одежда для него.

- Рин.

- Да, Нии-Сан?

- Мне нужна одежда.

- Да.

- А ты не принесешь мне немного?

- Нет.

Генге вздохнул, ожидая именно этого. Одежда, которую он оставил у кровати, уже была перенесена Фуку - вероятно, для стирки – - и он не был уверен, где сможет найти новую.

Чувствуя, что ему будет неловко расхаживать по дому в одном нижнем белье, он снова вздохнул.

- Это довольно раздражает.

- Рин. А где же мама?

- В главном зале, завтракает.

- Ммм. Я не думаю, что она должна видеть меня с такими синяками. Это заставит ее волноваться. Как насчет того, чтобы... купить мне парочку вещей?

Гэнге предложил эту идею, как будто она была новообретенным выводом.

При упоминании об этой новой линии рассуждений Рин не могла сказать много.

- …Хорошо.

Она неохотно ушла, но через несколько минут вернулась с узлом одежды в руках.

Генге благодарно кивнул, протягивая руки, чтобы принять груз.

- Спасибо.

Рин приняла благодарность, прежде чем с некоторым ликованием швырнуть одежду ему в лицо.

- Всегда пожалуйста.

- Это было немного грубо.

- Да.

Генге снова вздохнул и покачал головой, глядя на чудачества своей младшей сестры.

- Так вот что значит иметь сестру...

…

…

Деревенский рынок был довольно простым делом. Здесь собралось меньше народу, чем можно было ожидать в обычной рыночной обстановке, хотя этого и следовало ожидать, поскольку население деревни составляло самое большее несколько сотен человек.

Дома располагались нерегулярно, на приличном расстоянии друг от друга. Пространство не было проблемой, поэтому не было смысла строить их плотно вместе.

Улицы – несмотря на то, что они не были посыпаны гравием или чем – то подобным - были удивительно чистыми, и крестьяне и торговцы, собравшиеся на определенном чистом открытом месте, не пачкали свою одежду грязью или чем-то подобным.

Купцов было немного, но их товары были разнообразны. Такие инструменты, как мотыги и топоры, лежали на маленьких стойлах, которые были установлены ранее этим утром.

В некоторых ларьках продавались различные аксессуары, такие как заколки для волос и простые серьги.

В других ларьках продавалась горячая еда, а перед входом в магазин стояли деревянные табуреты, чтобы разместить покупателей.

В общем, это было довольно неутешительное дело, особенно для Генге, который жил в Токио и большую часть своей жизни плавал по его оживленным улицам.

Энтузиазм Рин намного перевесил его собственный, когда она тащила его через толпу за руку.

- Быстрее Нии-Сан! Все хорошие вещи уже будут проданы!

Генге вздохнул, когда его потащили к прилавку с одеждой.

- У нас ведь нет денег, чтобы купить все это, не так ли?

- А-а-а, посмотри, как это красиво, Нии-Сан! - Она указала на розовое цветастое кимоно с сияющими глазами.

- Я уверен, что ты будешь хорошо смотреться в нем. - Нейтрально сказал Генге.

Владелец магазина подошел после того, как имел дело с другим клиентом, и завязал разговор.

- Ах, у этой леди хороший вкус. Это кимоно, несомненно, единственное подходящее платье для такого сияющего цветка, как вы.

Генге не жалел времени на такие отрепетированные реплики, видя за ними скрытый смысл.

- Извини, мы просто смотрим.

При этих словах торговец скорчил гримасу отвращения, как бы говоря::

"Ну конечно, это так... грязные крестьяне."

Но этот взгляд быстро исчез и сменился более деловым отстранением.

- Ах, пожалуйста, не торопитесь. Дайте мне знать, если вы решите купить какой-нибудь из моих товаров.

С этими словами он ушел, и Генге почувствовал облегчение от того, что не обременен ожиданиями торговца.

Рин не замечала нюансов такого обмена и все еще с живым интересом разглядывала многочисленные товары.

- Разве не здорово было бы купить такую одежду, Нии-Сан?

При этих словах Генге почесал в затылке. Он никогда особенно не интересовался одеждой, но у него не хватило духу так резко возразить ей.

- Ну, может быть. Но одежда - это не просто одежда. Они приходят с дополнительными ситуационными и социальными связями. Чтобы иметь возможность позволить себе такую одежду, вы должны были бы иметь деньги, а наличие денег, как правило, все усложняет. Люди захотят ограбить вас ради вашего богатства, и вам придется стать достаточно сильным, чтобы защитить себя. Как и сейчас, если бы наша семья получила деньги, мы были бы разорены.

Рин вежливо слушала и с любопытством разглядывала Генге.

- Что такое?

- Ммм ... Ничего. Нии-Сан просто странный, вот и все.

Генге не мог помочь. Конечно, такая молодая девушка, как Рин, не могла понять его настороженности по отношению к такой неприятной вещи, как деньги. Деньги часто были причиной того, что хороший человек спускался в адскую бездну зла.

Краем глаза Генге заметил оружейный ларек, уставленный простыми доспехами из вареной кожи, дешевыми мечами и копьями. Но то, что привлекло его взгляд, было совсем не так. Это был настоящий лук.

Отстранив Рин, которая уже направлялась к магазину аксессуаров, он направился туда.

- Нии-Сан? - А куда мы едем?

Генге ничего не ответил, он просто повел ее туда, чтобы она сама ответила на свой вопрос.

Больше никто не потрудился посетить такой ларек, так как товары, по-видимому, были слишком дорогими и слишком малопригодными для крестьянина. Во время войны землевладелец снабжал асигару простым снаряжением, так что на этом фронте беспокоиться было не о чем.

Это отсутствие покупателей привело к тому, что очень скучающий владелец магазина сидел на табурете позади своего ларька, положив подбородок на руки, и лениво наблюдал за теми, кто проходил мимо.

Он приветствовал их со смесью удивления и энтузиазма, когда поспешил встать и выглядеть полезным.

- Добрый день Сэр и мадам!

Генге сразу перешел к делу, чтобы не вводить торговца в заблуждение.

- Привет. Я хотел бы попробовать этот лук.

Торговец оглядел Генге с ног до головы, твердо веря, что такой лук слишком дорог для таких, как он.

- Но сэр, этот лук стоит 70 медных монет... вы уверены, что сэр может себе это позволить?

При этих словах Генге пожал плечами.

- Ну, похоже, других клиентов здесь нет, так что же плохого в том, что я попытаюсь?

Владелец магазина выглядел немного раздраженным таким замечанием, но сделал все возможное, чтобы сохранить свою слабеющую улыбку.

- Очень хорошо, сэр…

Он смягчился и передал емму лук.

Рин была в панике от его действий, когда она настойчиво прошептала свои мысли.

- Нии-Сан... 70 медных монет - это слишком много. Это могло бы прокормить нас на целый год!

Генге просто кивнул и снова натянул тетиву.

Он подержал его в руках добрых несколько секунд, потом покачал головой и протянул мне.

- Простите, сэр, но сила тяги на этом луке слишком мала. Привыкнув к 110-фунтовому луку, было бы неправильно использовать что-то меньшее.

Купец недоверчиво посмотрел на него и насмешливо покачал головой.

- Как будто такой бедняк, как ты, может позволить себе пользоваться таким мощным луком.

При этих словах Генге ушел вместе с Рин, и на его лице появилась довольная улыбка.

- Итак, это было всего лишь 70 фунтов ... интересно. Похоже, мой лук довольно хорошего качества.

Рин была озадачена его довольным видом и могла только следовать за ним, любопытствуя, что же все-таки произошло.

…

…

Когда они возвращались домой после того, как Рин наконец удовлетворилась своим исследованием рынка, они наткнулись на довольно знакомый дуэт.

За довольно обветшалым домом, чуть в стороне от дороги домой, двое мальчиков вовсю сражались на мечах.

Да!

Удар сверху со стороны Аритады был быстро блокирован Ёритомо. Используя инициативу, которую он захватил, Ёритомо ударил в правую сторону Аритады-которая была быстро заблокирована – а затем в левую, загораживая его ударом за ударом.

Превосходная техника Ёритомо была очевидна – несомненно, в результате его упорных тренировок – - но Аритада тоже не сдавался. Каждый удар был блокирован – хотя это трудно было назвать похвальным, поскольку атаки были немного бессмысленными – но он все еще был вынужден отступать, сильно потея.

Генге не мог точно похвалить их мастерство. В битве не было бы места для такой долгой борьбы. Было только одно, что имело значение, и это было быстрое убийство твоего противника.

Вместо того, чтобы тратить время на бесполезные движения, они должны стремиться к одному удару – или серии ударов, – которые потребовали бы жизни их противника.

- Практикующий кендо перевернулся бы в гробу, наблюдая за этим...

- Мы сейчас туда пойдем.

Генге сказал Рин – к ее большому удивлению - и направился к ним.

- Эх!? Почему?

Генге не обратил на нее внимания и продолжил свой путь.

- Нии-Сан! Подожди! Почему ты идешь к ним? Они нанесли тебе столько ужасных синяков!

Генге не стал рассказывать Масаацу и Рин о своих нынешних отношениях с двумя друзьями, опасаясь, что они не одобрят его снисходительность. Дети, как правило, менее склонны смотреть в будущее.

Генге просто стоял в стороне и ждал, пока дуэлянты наконец не заметят его. Все это время Рин дергала его за рукав, пытаясь найти объяснение своим действиям.

Их схватка закончилась, когда один из ударов Ёритомо попал в пальцы Аритады, и тот с воплем боли выронил меч.

Еритомо наконец заметил их, когда повернулся к боккену – деревянной Катане – на плече.

- А? Миура-сан? Что привело тебя сюда?

Рин подхватила "- Сан", когда с любопытством посмотрела на брата, прежде чем снова впиться взглядом в тех, кого она считала "врагами".

- Я пришел на рынок вместе с Рин.

Генге взъерошил ей волосы, чтобы подчеркнуть свои слова и подорвать ту свирепость, которую она выказывала.

Рин могла только дуться и стонать, вырываясь из его хватки.

- Хаха. Так или иначе, я видел, как вы тренируетесь, и решил спуститься, чтобы поздороваться.

К этому времени подошел и Аритада, и он удивленно поднял бровь.

- Просто чтобы поздороваться? Я думаю, что это маловероятно. Ты что-то хочешь нам сказать?

Генге не смог сдержать улыбки.

- Они учатся.

- Да. Я хотел сказать хорошая работа - так усердно тренироваться…

Аритада задумчиво смотрел на него, постукивая мечом по плечу.

- Нет... это все еще не то.

При этих словах Генге пришлось хлопнуть в ладоши, и его улыбка стала еще шире.

- Хаха. Вы меня поймали. Наверное, будет проще, если я тебе покажу. Ты не возражаешь, если я одолжу твой меч?

Аритада кивнул, понимая его намерения.

- Еритомо, передай ему меч.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 11 - Философия меча**

Взяв меч, Генге проверил его вес.

- Мои уроки кендо были немногочисленны, но их должно хватить, чтобы понять суть дела.

Затем он обратился к Аритаде, который стоял напротив него, держа меч наготове.

- Окей. Просто сражайся со мной, как ты сражался с Ёритомо.

Аритада выглядел немного скептически, но все же кивнул.

- В порядке. Ну что, начнем?

- Да. Начинай!

Научившись технике Ёритомо, он бросился вперед с чувством срочности, дико размахивая руками в попытке перехватить инициативу и ограничить движения своего противника.

Генге крепко сжал свой боккен и направил его наружу так, что он оказался почти горизонтальным.

Аритада рванулся вперед, нанеся бешеный удар в правый бок Генге, а затем еще один-в левый, прежде чем тот успел закончить первый.

Когда дикая атака Аритады достигла его, Генге просто ударил, вытянув руки так далеко, как только мог, и сделал шаг назад.

Максимизируя свою досягаемость и таким образом защищая свое собственное тело от ударов, он смог победить Аритаду одним ударом.

Аритада ошеломленно уставился на то место, куда ударил меч.

- Похоже, он еще не разобрался в этой технике.

- Еще.

Генге согласился.

- В порядке. Вложи в каждый удар намерение убить и подумай о защите своего собственного тела.

Аритада крепко сжал свой боккен, подняв его над головой.

Так они и оставались некоторое время – Генге в своей позе кендо и Аритада, свирепо глядящий на него сверху вниз с мечом, готовым раскроить ему голову.

На этот раз первым выступил Генге. Два коротких шага, чтобы сократить расстояние ровно настолько, чтобы он все еще был вне досягаемости Аритады.

Его противник ничего не делал, только настороженно наблюдал, его мускулы были напряжены и готовы действовать.

Генге ответил ему тем же взглядом, когда он поднял свой меч, готовый к броску.

Аритада, казалось, не замечал собственной беззащитности, он просто стоял с мечом над головой и ждал.

Решив, что было бы невежливо заставлять его ждать слишком долго, Генге рванулся вперед, снова целясь ему в живот.

Аритада быстро парировал, опуская меч вниз в попытке сбить приближающееся оружие с курса.

Генге двигался с еще большей скоростью и гораздо большей точностью. Он парировал направленный вниз клинок, и через долю секунды его клинок вошел в бок Аритады.

- Аааа! Блять, это больно!

Получив удар, Аритада рухнул, держась за ушибленный бок.

- Мм ... ты уже понял, как я тебя обыграл?

От его имени заговорил Ёритомо.

- Ты был быстрее.

Генге справедливо оценил ответ.

- Отчасти так оно и есть, но все не так просто.

Встретив выжидающий взгляд Генге, Аритада только покачал головой. Ответа он также не знал.

- Дело не в том, что я более искусен, чем ты, просто у меня больше осторожности в отношении собственного тела.

Аритада нахмурился от такого ответа, явно недовольный.

- Большая осторожность для твоего собственного тела? Я же не хочу, чтобы меня ударили.

- Нет, это не то, что я имею в виду. Если бы это были настоящие клинки, ты бы сражался совсем по-другому. Ты будешь больше бояться быть пораженным клинком твоего противника, чем беспокоиться о том, чтобы ударить его.

- Ну, это правда, но... -

- И лучший способ сделать это, сохраняя при этом шансы на победу? Сражайся на расстоянии выстрела. Только подойди достаточно близко к противнику, чтобы кончик твоего меча мог ударить. Больше ничего не нужно.

Аритада поспешил высказать свои жалобы.

- …? Дальность действия? Но как ты собираешься парировать атаки, когда стоишь так далеко?

- Ха-ха, но зачем тебе парировать, когда ты стоишь далеко? Если они повернутся к тебе, то проще просто отступить назад. Единственный раз, когда тебе нужно будет парировать, - это если противник закрыл разрыв быстрее, чем ты мог бы среагировать.

Ёритомо кивнул.

- Хм... в этом есть хороший смысл. Так что всегда двигайся в своего противника только для того, чтобы нанести смертельный удар. И делай это только тогда, когда ты уверен в победе.

- Это суть ее. Но когда ты станешь более опытным, ты сможешь воспользоваться большим количеством ошибок, которые делает твой противник. Затем ты можешь закрыть брешь, когда он атакует, парировать его удар, а затем нанести свой собственный удар.

- ...Понятно. Поэтому мы должны стать тигром. Выслеживай добычу до тех пор, пока не будешь уверен в том, что убьешь ее, а затем двигайся вперед только тогда, когда уверен в своей собственной безопасности.

Генге кивнул, впечатленный аналогией Аритады.

- Вот именно! Я бы сказал, что никогда не закрывай разрыв, если ты не уверен, что можешь выиграть максимум в трех ударах – но это только тогда, когда ты становишься более опытными. А пока просто продолжай убивать одним ударом.

Аритада схватил за лезвие, он передразнил ранее позицию Генге, и его меч, был направленный наружу. Он делал легкие шаги взад-вперед и упражнялся в прыжках вперед.

Затем он повернулся к Ёритомо с каким-то свирепым выражением в глазах.

- Я чувствую это. Я определенно это чувствую. Это мощный боевой стиль – с его помощью мы можем стать великими воинами, Ёритомо.

Ёритомо, не желая оставаться в стороне, тоже попытался нанести несколько ударов.

Закончив свои эксперименты, он мог только смотреть на свой меч.

Это была не просто техника владения мечом – это была философия, которой учил их Генге.

- Расставь приоритеты в своей собственной жизни, чтобы ты мог жить и становиться сильнее.- Когда они росли крестьянами, такая идея была им чужда. К крестьянам самураи относились как к низшим из низших – хуже грязи.

Теперь же Генге – хотя и с помощью своего меча-научил их тому, что их жизнь имеет ценность, и именно благодаря этому пониманию и этому чувству они были охвачены глубоким чувством.

Испытав это, Ёритомо ничего не мог сделать, кроме как поклониться.

Аритада заметил это, и на его лице промелькнула гордость. Он был уверен, что в его голове бушует битва за то, стоит ли ему опускаться до того, чтобы выказывать такое уважение.

В конце концов его скромная сторона победила, и он низко склонил голову.

- Спасибо тебе за этот урок, Миура-сан. Пожалуйста, приходи посмотреть на нас еще раз.

Генге был немного взволнован. Но все же он принял их искренность со всем изяществом, на которое был способен.

- Я непременно приду к вам еще раз. Удачи вам с вашим обучением!

Затем он удалился, ведя за собой несколько сбитую с толку Рин.

- Нии-сан... что только что произошло?

Генге помолчал немного, поглаживая подбородок.

- Я тоже не совсем уверен... но, наверное, они хорошие ребята?

Рин покачала головой в ответ на его доброжелательный ответ.

- Это так по-стариковски сказано.

Генге пожал плечами, потому что больше ничего не мог сказать. Рин сама присутствовала при этом и наблюдала за его общением с этими двумя людьми, и из этого она сделает гораздо лучший вывод о том, каковы были его отношения с двумя мальчиками, чем если бы он объяснил это сам.

Интересно, расскажет ли она Масаацу о том, что произошло... держу пари, что это приведет к некоторой драме.

…

…

Позже тем же вечером Генге отправился к недавно открытому озеру, чтобы еще немного попрактиковаться.

Лебедь уже была там, отдыхая, опустив ноги в воду, когда Генге шел к нему вдоль берега.

- Эй.

Конечно, этот лебедь уже не была таким лебединым, как накануне, потому что ходить все время в юкате было слишком непрактично.

Вместо этого ее волосы были аккуратно завязаны на затылке, а тело украшало свежее светло-серое кимоно. Он был перевязан посередине золотым узором Оби.

Она напряглась, услышав приветствие Генге, и обернулась с легкой улыбкой на лице.

- Сегодня ты пришел позже, чем вчера.

- Ммм, я не знал, что ты будешь меня ждать.

При этих словах она слегка покраснела и надула губы.

- Я не ждал тебя... я была здесь весь день.

Она указала на корзину, в которой лежали остатки еды и пара палочек для еды.

- Ху, это что, сашими?

- Да, Шибата - одна из моих служанок-сделала его для меня, когда я сказала, что проведу день на улице.

- Служанки, а? Это должно быть очень удобно.

- Да, но иногда это немного удушает, когда вокруг тебя так много людей.

- Могу себе представить.

Генге положил лук и стрелы рядом со скалой и снова повернулся к Акико.

- Нива-Сан, сколько ты еще здесь пробудешь?

Ее ответ на этот вопрос был довольно возмущенным, так как она поняла, что это была его попытка избавиться от нее.

- Это мое озеро, ты же знаешь. Я могу оставаться здесь столько, сколько захочу.

Генге кивнули в знак согласия.

- Да. В таком случае, не хочешь ли ты мне чем-нибудь помочь?

Акико настороженно посмотрела на него, потому что вчера он бесконечно играл с ней.

- В чем заключается помощь?..

- Я хочу сделать плот.

- Плот?

- Правильно. Плот.

- А зачем тебе понадобилось делать плот?

- Ну, я никогда раньше такого не делал, так что было бы здорово попробовать что-нибудь новенькое. Кроме того, я думал, что практика стрельбы с неустойчивой – или движущейся – Земли поможет улучшить мои навыки стрельбы из лука.

Акико на некоторое время опустила голову на палец, размышляя об этом.

- Хм, думаю, что смогу. Я всегда хотела попасть на средний остров вон там.

Она указала на небольшой участок земли размером 3х3 метра, расположенный посреди озера, на котором росло несколько тонких березок. Там, по-видимому, гнездилось довольно много птиц.

- Хорошо, когда мы сделаем плот, я отвезу тебя туда. Мы заключили сделку?

Генге протянул руку, предвкушая, как он скрепит договор печатью.

- Сделка.

Она с любопытством уставилась на протянутую руку Генге.

Через несколько секунд Генге неловко отдернул ее, а затем протянул другую руку, как будто он просто потягивался.

- Я полагаю, что это рукопожатие еще не очень хорошо известно в Японии...

- Хорошо, я сделаю несколько выстрелов, чтобы убедиться, что я сохранил вчерашний прогресс, а затем мы начнем.

Акико была недовольна тем, что ей придется ждать.

- Неужели я ничего не могу сделать за это время? Теперь я вроде как взволнована.

Генге согласиться. Он уже подумывал о том, чтобы послать ее раньше, но не знал, как заставить ее выслушать его – и будет ли это уместно.

- Конечно. Возьми 10 бамбуковых шестов толщиной примерно с ногу и принеси их сюда. Длина не имеет большого значения, но постарайся убедиться, что они примерно похожи. Позже все станет намного проще.

Акико внимательно выслушала его и подтвердила свое понимание, прежде чем отправиться в путь трусцой.

- О'Кей!

Генге смотрел ей вслед, и в его душе зародилось сомнение.

- Возможно, это была плохая идея-отпустить ее саму... она кажется немного легкомысленной.

Но потом он пожал плечами.

- Ну, не может же все быть так плохо. Даже такой избалованный человек, как она, сможет сделать что-то настолько простое.

Затем он собрал свои инструменты и сделал несколько выстрелов с десяти шагов.

Он выстрелил три раза и последовательно попал в яблочко, запомнив ракурсы предыдущего дня.

Удовлетворенно кивнув, он отошел еще дальше.

\*ТУНГ\*

\*ТУНГ\*

\*ТУНГ\*

Он прицелился в яблочко с первого выстрела с двадцати шагов под разными углами.

- Неплохо... но интересно, насколько это будет легко перенести? Не похоже, что я демонстрирую большое мастерство, чтобы просто ударить по одним и тем же выстрелам снова и снова. Любой идиот может запомнить расположение лука и тому подобное.

Генге не сумел распознать великолепие своего прогресса. Во всяком случае, он был еще более суров к себе, чем раньше. Но именно это и сделало его таким успешным в прошлой жизни – это и его интеллект.

Даже после того, как Генге проделал все эти движения и провел некоторое время в раздумьях между ними, Акико все еще не вернулась.

Прошло уже почти полчаса, и Генге действительно начал беспокоиться.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 12 - Лошадь и принц.**

- Пожалуй, мне лучше пойти и проверить, как она там.

Генге решил, что, пожалуй, будет лучше взять с собой лук и стрелы - на тот случай, если кто-то еще придет к озеру в это время.

- Итак, в какую сторону она пошла?

Он не обращал особого внимания на уходящую Акико, полагая, что такая задача вполне по силам ей.

Но теперь, когда выяснилось, что это не так, он оказался в довольно плохом положении, пытаясь найти ее.

- Я думаю, она пошла по той же тропинке, по которой пришла вчера... так что давай отправимся туда.

Генге пробрался сквозь листву, прежде чем оглянуться в поисках каких-либо признаков того, что Акико прошла здесь.

Были небольшие нарушения в почве и несколько сломанных растений, но это не было свидетельством особенно недавнего использования маршрута.

Тем не менее, вполне вероятно, что поскольку это был маршрут, который она знала – маршрут, по которому она пришла к озеру и от него, – то она увидит поблизости участок бамбука.

- Мм ... это кажется вполне вероятным, поскольку она, похоже, знала, где можно найти бамбук.

Продолжая двигаться дальше по маршруту, он становился все менее четким. Растительность была менее густой, и было трудно разглядеть какие-либо признаки недавно использованной тропы.

Это было неловко, но Генге ничего не мог сделать, кроме как прибегнуть к одной вещи.

- Нива-Сан! Нива-сан, это Миура! Кричи, если слышишь меня!

Его голос эхом разнесся по лесу, но даже после того, как он целую минуту ждал ответа, Генге ничего не услышал.

"Конечно, все будет не так просто."- Со вздохом подумал Генге.

Решив, что, вероятно, лучше продолжать идти вперед и надеяться на лучшее, он потащился вперед.

Он продолжал звать ее по имени, внимательно прислушиваясь к ответу.

После того как ему пришлось перепрыгнуть через ручей, он начал сомневаться в правильности выбранного пути.

- Я действительно не представляю себе, как эта девушка сможет перепрыгнуть через ручей одним прыжком... хотя, может быть, она просто пройдет через него?

За ручьем деревья росли реже, позволяя гораздо яснее видеть то, что было впереди.

Толстый поваленный дуб преграждал путь вперед. Его ствол должен был быть не менее 2 метров в диаметре, а это означало, что для того, чтобы пересечь его, нужно было подняться на два метра.

- Она никак не могла справиться с этим...

Даже с помощью всех ветвей было крайне маловероятно, что Акико - дочь знати – способна на такие физические подвиги. С другой стороны, если это была Рин, то ее успех был почти гарантирован.

- Полагаю, мы вполне можем использовать его в качестве наблюдательного пункта.

Быстрыми движениями Генге вскарабкался на поваленное дерево.

Стряхнув пыль с крошащейся коры, прилипшей к его одежде, он осмотрел окрестности.

- МММ ... тут действительно нет ничего примечательного.

Он огляделся вокруг, пытаясь составить в уме карту местности с высоты птичьего полета, чтобы можно было предсказать путь Акико.

Однако такая линия мышления оказалась бесплодной, и в конце концов ему пришлось прибегнуть к более простой форме действия.

Сделав глубокий вдох, он приготовился к самому громкому своему крику.

- НИВА-САН! НИВА-САН, ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ? ЭТО МИУРА. КРИЧИ, ЕСЛИ СЛЫШИШЬ МЕНЯ.

Его голос заполнил пустоту вокруг, отражаясь от деревьев и передаваясь дальше в лес.

Он приложил ладони к ушам на добрых две минуты, всем сердцем надеясь услышать ответ.

Но в конце концов ничего не вышло.

- Боже мой, как это неприятно!

Генге не мог удержаться от проклятия по поводу сложности этой предполагаемой спасательной миссии.

- Наверное, она пошла домой поесть или еще что-нибудь.

Спустившись с дерева, он направился обратно по тропинке, по которой шел, намереваясь найти альтернативные маршруты, по которым она могла бы пойти.

- Хе-хе-хе. - Шепот на ветру, заставил Генге остановиться.

- Мне это только кажется?

- НИВА-САН? ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?

Через несколько мгновений тишины он крикнул его снова, на этот раз громче, но все еще довольно слабо.

- Помогите!

- Это определенно она.

Прилив адреналина прошел через измученного Генге, и он поспешно направился к источнику шума, все время крича.

- НИВА-САН!

- Миура-кун! Сюда!

Теперь она, казалось, была примерно в сотне метров от него, и ее ответы становились все сильнее.

Генге пронесся сквозь растительную жизнь, которая рвала его одежду, и бросился к Акико с сильным чувством срочности.

- Я здесь! Миура-кун! Сюда!

Он увидел Акико, которая лежала, прислонившись к дереву, с побелевшим от боли лицом, и нянчила свою лодыжку.

- Нива-Сан... Что случилось?

У него были свои собственные теории, но лучше было услышать их от человека, о котором шла речь.

Акико смутилась и кивнула в сторону большого корня, торчащего из земли.

- Я споткнулась о корень ... и у меня очень болит лодыжка.

Генге кивнул, пытаясь выразить свое понимание.

- Окей. Ты не возражаешь, если я взгляну на нее?

Акико выглядела немного неуверенной, слегка обеспокоенной тем, что кто-то, с кем она только недавно познакомилась, имеет доступ к ее раненой ноге. Но потом она робко кивнула.

Генге двигался быстро, расстегивая ее сандалию, а его холодные руки скользили по ногам Акико, нащупывая любые отклонения.

Акико вздрогнула от его прикосновения, но позволила ему сделать свое дело с большим сопротивлением.

- Ай! - Крикнула она, когда пальцы Генге добрались до более чувствительной части ее раны.

- Мм, она не сломана. Просто растяжение связок. Через неделю, а может быть, и через две, ты будешь в полном порядке.

Услышав это, Акико вздохнула с облегчением, но через секунду ее охватил ужас.

- Две недели? Но ведь именно тогда и происходит церемония! Я не хочу провести все это время внутри дома, прежде чем провести остаток своей жизни с этой злой жабой!

Генге понимал ее чувства, но в то же время не собирался поощрять ее к опрометчивым поступкам.

- Я понимаю Нива-Сан, но ты действительно не сможешь ходить на этой ноге еще несколько дней. Будет лучше, если ты отдохнешь.

Акико ничего не ответила, но Генге заметил, что в уголках ее глаз появились слезы.

- Мы не можем оставаться здесь весь день, а уже темнеет. Давай я отведу тебя домой.

Акико ничего не ответила, вместо этого она просто вяло смотрела в небо.

Генге вздохнул.

- Как же я оказался втянут в это...

Он немного помолчал, подыскивая новый подход.

Некоторое время они сидели молча, прежде чем взгляд Акико упал на него.

- Миура-кун, как ты собиралась отвести меня домой?

Благодарный за то, что она наконец заговорила, Генге поспешил с ответом:

- Я думал, что смогу нести тебя на спине.

Акико положила палец на ее подбородок, как она думала о нем.

- ...Как лошадь.

При этих словах Генге слегка поморщился.

- Может быть, не лошадь... может быть, благородный принц?

Акико оглядела его с головы до ног и покачала головой.

- Нет, определенно лошадь.

- Окей…

Генге мог только покачать головой и согласиться с ее оценкой.

Акико хихикнула, услышав его ответ, но тут же вспомнила о своем положении и снова стала выглядеть еще более подавленной.

- Пойдем... я отнесу тебя домой, а потом ты сможешь принять хорошую горячую ванну или еще что-нибудь, а?

- Мм ... это все, что я могу сделать с этого момента.

Она была печальна в своем ответе, но не сопротивлялась попыткам Генге пошевелиться.

Он помог ей подняться, когда она стояла на одной ноге, прислонившись к дереву.

- Ладно... сейчас я за тебе помогу. Обхвати меня руками за шею и поставь ноги по обе стороны от меня.

- Я знаю, как вести себя с лошадью, это же тоже самое?

- Правильно.

Генге осторожно приподнял ее, сцепив пальцы за спиной, чтобы поддержать сзади, а она обвила руками его шею и поставила ноги по бокам от его туловища.

Акико слегка покраснела - без ведома Генге, который больше беспокоился о ее весе.

- Лучше бы у тебя не было никаких странных идей…

- Я даже и не мечтаю об этом, Миледи.

- ...Только не это снова.

- Ха-ха, извини, Нива-Сан.

Он уверенно шел по лесу, изо всех сил стараясь избегать низко свисающих веток, чтобы не зацепить Акико.

Конечно, это было легче сказать, чем сделать, и она старалась каждый раз горячо выражать свои жалобы.

- Лошади должны заботиться о своих всадниках! Все эти ветки расцарапали меня до нитки.

- Да... но я же не лошадь.

Им приходилось делать частые перерывы, так как вес Акико быстро истощил Генге.

- Останавливаясь так часто, ты хочешь сказать, что я тяжелая?

- Нет. Совсем не тяжелая. Просто толстая.

Она надула губы и рубанула его по голове.

Генге споткнулся, делая вид, что вот-вот упадет.

- Прекрати это! Даже если ты притворяешься, это все равно страшно.

- Мм ... меня что-то ударило по затылку, извини, Нива-Сан.

…

…

- Ну и что теперь?

Они стояли у внешней стены, окружавшей особняк землевладельца, и Генге не решался войти внутрь.

- Что ты имеешь в виду? Мы, конечно, идем внутрь.

- А тебе ничего не скажут, если тебя увидят вместе со мной?

Только тогда Акико поняла, к чему он клонит.

- А... верно. Будет очень плохо, если отец узнает и о моей ноге.

- А почему это должно быть плохо?

- Ну, он перестанет выпускать меня на улицу одну.

- Но ты все равно не сможешь идти с такой ногой.

Услышав это, Акико лукаво улыбнулась.

- О, но я это сделаю.

У Генге было плохое предчувствие по этому поводу. "Она собирается сказать что-то не..."

- ...Как же?

- Ты будешь нести меня на руках.

Генге вздохнул.

- Я так и думал.

- Честно говоря, Нива-Сан, мысль о том, чтобы носить тебя на руках каждый день, не очень привлекательна.

- Как грубо! Для тебя будет честью носить на руках дочь твоего землевладельца.

- Я бы предпочел этого не делать.

Акико поняла, что он говорит серьезно. Хотя он и помог ей, но только из доброй воли, но его милосердие не простиралось так далеко. В конце концов, они были относительно незнакомы друг другу – у него не было причин делать все возможное, чтобы помочь ей.

-...Значит, договорились?

- Ммм. Ты предлагаешь мне вознаграждение за мои услуги?

- Да. Все, что ты захочешь, я достану для тебя.

Генге нарочно посмотрел на грудь Акико, которая, в свою очередь, отпрянула, закрывшись руками.

- Что угодно, только не это!

- Хаха. Окей. Ну, а как насчет того, что ты мне кое-что должна? Я полагаю, что будет полезно, если дочь землевладельца – как ты все время упоминаешь - окажет мне услугу.

Акико немного подумала, пытаясь разгадать, какой же трюк, по ее мнению, разыгрывает с ней Генге.

- Хорошо... но это не может быть чем-то слишком сумасшедшим. И никаких извращений!

- Согласен. Так как же это будет работать?

- Я буду ждать тебя здесь каждый вечер. Ты приходишь, берешь меня и относишь к озеру.

Услышав это, Генге поднял бровь.

- Как ты собираешься добраться сюда на своей ноге?

- Я попрошу Шибату нести меня – она должна быть в состоянии сделать это так, чтобы ее не отчитали.

- Хе... Ладно.

Они оба кивнули, завершая свою договоренность, и на некоторое время воцарилось молчание.

- Э-э-э, но как же нам теперь тебя туда затащить?

Довольная улыбка Акико погасла, когда она осознала свою оплошность.

- Хм... я думаю, просто отнеси меня вон на ту скамейку, а я подожду и буду надеяться, что Шибата пройдет мимо.

- Для меня этого вполне достаточно.

Генге очень хотелось поскорее покончить со всем этим, поэтому он подхватил ее на руки и поспешно понес к скамейке во дворе.

Поставив ее на землю и убедившись, что ей удобно, он ушел, не сказав ни слова – не желая предупреждать никого из домашних о своем присутствии.

Акико была уже не так застенчива и окликнула его:

- Не забудь о нашем обещании, Миура-кун!

Приложив ладонь к лицу и покачав головой, Генге пошел прочь, немного опасаясь того, что его ждет в будущем.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 13 - Несчастное Утро.**

Проведя столько времени в поисках Акико и доставив ее домой, Генге не мог проводить на озере столько времени, сколько ему хотелось бы, но все же ему удалось выполнить поставленные перед собой задачи.

…

…

На следующий день Генге проснулся чуть позже всех остальных.

Потирая сонные глаза, он сел и не торопясь привык к утреннему свету.

Он был в довольно хорошем настроении и довольно зевал.

- Такая простая жизнь - вот что мне было нужно.

Он надел свою вчерашнюю одежду, лежавшую у кровати, и приготовился к плотному завтраку перед тяжелым рабочим днем.

Как ни странно, на кухне все остальные ели молча. Даже обычно игривая Фуку имела мрачное выражение лица.

Генге медленно отправил в рот ложку риса со своими отбивными палочками, наблюдая за членами своей семьи, пытаясь найти источник напряжения.

Рин ела быстро, опустив голову, так что не было никакой возможности получить от нее какую-либо информацию.

Масаацу сидел прямо, со стоическим выражением лица, крепко сжав челюсти. Хотя Масаацу был определенно зрелым человеком и обычно имел серьезное выражение лица, Генге не помнил, чтобы видел такую напряженность с тех пор, как он поссорился с их отцом.

Когда речь зашла об отце, Генге повернулся к нему, чтобы посмотреть, нет ли между ними каких-нибудь разногласий. Возможно, он снова напился и сделал что-то такое, что выбило остальных из колеи.

Но после того, как он посмотрел на лицо Морохиры, Генге пришлось сделать двойной дубль, пораженный его видом.

" Как, черт возьми, я не заметил этого раньше?"- Подумал он про себя, пытаясь осознать чудовищность происходящего перед ним.

Лицо Морохиры было в полном беспорядке. Его правый глаз был так сильно опухшим, что он едва открывал его, а левый находился в довольно похожем состоянии. На лице и голове у него были многочисленные порезы и синяки, а также следы швов.

Очевидно, это было что-то, что произошло прошлой ночью, так как раны были покрыты струпьями.

Генге вспомнил, что вчера вечером они ужинали без отца, но даже с этой информацией было слишком много возможностей.

Проглотив свой рис, Генге осторожно открыл рот и попытался пробиться сквозь густой туман напряжения, который висел вокруг всех, и найти ответ на свои вопросы.

- Отец.

Морохира не поднял глаз, потому что уже знал, о чем попросит его сын. Он продолжал смотреть на свою миску с рисом, и на его лице появилось что-то похожее на стыд - хотя трудно было точно сказать, что это было за чувство, учитывая все синяки.

- Мама.

Вместо отца он пошел за помощи к своей матерью. Фуку была слишком мягкосердечна, чтобы игнорировать кого-то.

-...Да?

- Хо... - "даже Фуку почти не хотела говорить. Это должно быть очень плохо."

- Неужели я единственный, кто этого не знает?

Фуку сделала паузу, выглядя виноватой.

- Ну... ты же тогда спал…

- Да, и я проснулся, чтобы увидеть лицо моего отца, выглядевшего так, словно его наняли в качестве чьей-то личной боксерской груши.

Фуку закусила губу, пытаясь ответить.

- Мама. Скажите мне. Я не хочу оставаться в неведении относительно чего-то подобного.

- Ах, заткнись ты наконец! Ты ничего не можешь с этим поделать!

Морохира гневно перебил его, невнятно выговаривая слова распухшим ртом.

Генге приподнял бровь, ожидая, пока вспышка гнева утихнет. Странно, но, несмотря на резкость этих слов, он не почувствовал ни капли их яда, направленного на него. Казалось, они сами себя осуждают.

- Ммм ... мы не узнаем, пока не попробуем. А что тут плохого?

Рин подняла голову и неуверенно присоединилась к нему, когда в ее голове промелькнула мысль.

- Может быть, если это Тадаката... после всего, что он сделал в последнее время... может быть, он сможет помочь?

- Папа. Я думаю, что ты хотел бы, чтобы Тадаката знал.

- Ха? Что это за тон такой? Тадаката слаб, мы все это знаем. Почему бы нам просто не оставить мальчика в покое? Так будет лучше для него.

Хотя его речь была пронизана раздражением, и его слова могли быть истолкованы как оскорбительные, но они не нашли такого пути для Генге.

Понаблюдав за отцом - пока он был трезв - он пришел к выводу, что тот довольно любезный малый. Немного слабовольный. Но он определенно пытался. Он говорил это не для того, чтобы быть жестоким, не намеренно. Он был просто слишком раздражен, чтобы скрывать то, что считал правдой.

- Это, без сомнения, ложь. То, что Тадаката имел дело с этими двумя негодяями в последние дни, было почти чудом. Особенно то, как - по описанию Рин - он заставляет их кланяться ему.

При этих словах Масаацу поспешил вмешаться. Он был человеком, который всегда старался говорить правду.

- Отец. Я считаю, что это ложь. Тадаката отнюдь не слаб. Мы должны разделить это бремя с ним – я верю, что он сможет помочь.

Генге благодарно кивнул на слова брата и сестры и снова повернулся к отцу, ожидая ответа.

Сквозь свои разбитые глаза Морохира пристально посмотрел на Генге, прежде чем смягчиться в своем сознании.

- Возможно ... возможно, они правы. В последнее время в этом мальчике что-то изменилось.

Он быстро осушил свой бокал, прежде чем вытер рот и повернулся к своей семье.

- Ну, раз уж вы все так настойчивы, я думаю, что мне лучше ... но не вини меня, если это окажется слишком для тебя, Тадаката.

- Будь уверен, я сделаю все возможное, чтобы справиться с этим.

Морохира кивнул.

- Ну что ж, тогда тебе лучше прислушаться. Я расскажу тебе об этом.

- Видишь ли, твой отец был очень глуп.

Морохира, казалось, уже не стыдился этого момента, когда он поднял голову и посмотрел своей семье в глаза, признавая свои грехи.

- Действительно, очень глупо. Вы не знаете, где я был вчера вечером?

Генге откликнулся.

- Понятия не имею.

- Между этой деревней и следующей есть таверна. Там продается самое лучшее сакэ, которое я когда – либо пробовал, и так как это мой день рождения и все такое – держу пари, что вы этого не знали - мы с Фуку решили сэкономить пару монет, чтобы я мог отпраздновать эту ночь.

Генге примерно представлял себе, к чему это приведет.

- Опять алкоголь, старина... наши демоны обитают в самых разных местах. Я только хотел бы, чтобы до твоего дома было не так легко добраться.

- Я пил с парой приятелей добрых несколько часов, и это было весело. Действительно весело.

- Но потом какие-то суки из другой деревни начали вставать нам навстречу.

Генге искал ясности в том, как именно другие жители деревни поступили с ним несправедливо.

- А что именно они делали?

- Ммм. Мы играли с ними в Чо-Хан, и они проигрывали – очень много. Мы заработали огромную сумму денег.

- Я все время ставил на чет, а после третьего раза этот ублюдок обвинил меня в мошенничестве!

- И что же ты ответил на это?

- Я сказал ему, куда он может засунуть свои обвинения, и дал ему понять, что настоящая обманщица - его мать.

Генге покачал головой, раздраженный вспыльчивостью старика.

- ...Неужели тебе обязательно было называть его мать шлюхой?

- Ой! Но тебя там не было. Ты не знаешь, что это были за собаки. Они заслужили каждое нанесенное им оскорбление – и даже больше. Если я увижу их снова, то все равно напомню им, сколько мужчин могут быть их отцами.

- …. Значит, они не слишком благосклонно отнеслись к твоему оскорблению, как я понимаю?

- Да, слишком верно. Ублюдки. Они накинулись на меня - у них не было ни единого шанса. Это трусость на самом деле, если ты спросишь меня. В этих собаках вообще нет чести.

- А как же те друзья, с которыми ты был? Разве они не помогли?

Морохира покачал головой.

- Нет... их было слишком много. Нас было трое, а их - десять.

- Десять? Как тебе удалось так быстро оскорбить десять человек? Если ты были в меньшинстве, что случилось с друзьями? Неужели им так же плохо, как и тебе?

- Нет, они просто присоединились к ним. Похоже, парень, с которым я играл, довольно большая шишка в этих краях – некоторые люди из нашей собственной деревни даже стали против на меня! Блять, предательские ублюдки.

- И нет, мои приятели сбежали, когда им представилась такая возможность. Им повезло.

- Повезло им? Ты не сердишься, что они не помогли?

- Нет? Да и с чего бы мне сердиться? Никто не хочет, чтобы его били.

"У этого старика нет особого самоуважения... его собственные друзья бросили его, чтобы избить, ничего не сделав, а этот парень даже не держит зла?"

- Отец. Пожалуйста, перестань дружить с такими людьми.

- А?! Какого черта, ты говоришь, сынок? Ты не можешь судить людей, с которыми я общаюсь.

- Нет, я прав. Я бы чувствовал себя намного лучше, если бы мой отец был рядом с людьми, которые относились к нему с уважением, а не бросали его, когда становилось трудно.

- О чем ты говоришь? Любой здравомыслящий человек побежал бы в такой ситуации. Черт возьми, я бы убежал!

Генге повернулся к Масаацу:

- Брат, если бы это был твой друг – даже если бы ты был в меньшинстве – ты бы оставил его одного, чтобы его избили?

- Клянусь своей кровью, нет. Если ты называешь человека другом, ты должен быть готовы чувствовать боль за него, иначе в чем же ценность такой дружбы?

Генге кивнули в знак согласия.

- Вот видишь, отец. Если бы твои друзья остались с тобой и сражались изо всех сил, неужели ты думаешь, что не смог бы отделаться гораздо более легкими ранениями?

- Я имею в виду, что это вполне вероятно, но почему они должны это делать? И вообще, что это за чертовщина? Ты, как никто другой, говоришь со мной о друзьях? Тадаката, у тебя с самого рождения не было ни одного друга. Что ты можешь знать о дружбе?

\*Кашель\*

Всех прервала Рин, покашляв она неуверенно подняв руку, словно отвечая на вопрос учителя.

- Вообще-то... я думаю, у него появилась пара друзей!?

Морохира удивленно поднял бровь.

- Ты собираешься присоединиться, Рин, даже если тебе придется солгать? Вы мои дети, и я не люблю спорить с вами, но какого черта вы все думаете, что можете судить меня и моих друзей? Я-40-летний мужчина. Я знаю о мире больше, чем любой из вас. Тошно слушать лекции от детей.

Она быстро опровергла обвинения во лжи.

- Нет. И это не ложь.

- О, неужели? А кто же тогда эти волшебные друзья?

- Хиджиката и Макино…

Ей пришлось сказать это шепотом, так как смущенный румянец покрыл ее лицо.

- Это звучит еще более странно, когда я говорю это вслух...

Реакция Морохиры не помогла ей справиться с замешательством, поскольку он смотрел на нее в течение нескольких секунд, прежде чем открыть рот и разразиться хохотом.

- Хахахахахаха! Рин, ты хорошая девочка, так подбадриваешь своего отца! Те дети, которые издеваются над нашим Тадакатой в течение многих лет, его друзья? Пхахаха. Скорее всего, в этом году наши посевы дадут золото!

Масаацу умел сохранять невозмутимое выражение лица, и Генге не мог похвалить его за это в достаточной мере. Это было настолько нелепое утверждение, что даже Рин не смогла сдержать улыбки.

"Честно говоря, я не уверен, что я могу назвать их друзьями... но у нас есть относительно позитивные отношения."- Подумал он про себя.

Масаацу вмешался от имени Рин:

- То, что сказал Рин, правда, но у нас нет способа доказать это, так что мы пока оставим все как есть.

Затем Генге воспользовался этой возможностью, чтобы вернуть разговор в нужное русло.

- Да. Ну что ж, несмотря на все это – и на то, что ты называешь этих людей друзьями, а я все еще надеюсь, что ты передумаешь, отец, – давай закончим выяснять это. Теперь тебя избили, и это определенно нехорошо. Но будут ли какие-то долгосрочные последствия? С тех пор, как ты упомянул, что тебя избили люди из нашей собственной деревни.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 14 - Презрение всей деревни.**

Лицо Морохиры еще больше помрачнело от этого вопроса.

- Ммм. Моя честь была расстреляна из-за того, что они назвали меня мошенником, так что я не уверен, что все будет так хорошо.

- Да. Знаете ли вы, как люди из нашей деревни – те, кто помогал бить вас – связаны с этой "большой шишкой", о которой вы упомянули?

- Не знаю. Хотя они выглядят как его подчиненные, выполняющие его приказы, даже не думая-чертовы животные.

"Это, наверное, плохо."- Подумал про себя Генге.

- А мы знаем что-нибудь еще об этой "большой шишке"? То, что он делал в прошлом и тому подобное.

На этот раз тихо ответила Фуку:

- Я слышала, что в соседней деревне есть семья, которая должна ему деньги…

- Хм? Что же с ними случилось?

- Над ними издевался этот человек – кстати, его зовут Кегоку - очень сильно, несколько недель подряд.

-...И чем же все это закончилось?

Фуку изо всех сил старалась говорить ровным голосом, когда она продолжила:

- Это действительно печальная история. Муж покончил с собой, а затем его жена была схвачена и продана в проституцию, чтобы расплатиться за долги.

Генге судорожно сглотнул.

- Боже мой, как это мрачно. Почему отец должен был злить такого злобного парня?

- Э-э... конечно же, он не собирается держать на вас зла, верно, отец? Он уже избил вас до полусмерти.

Морохира с горечью посмотрел на него.

- Я бы на это не рассчитывал, малыш.

Генге вздохнул и откинулся назад, уставившись в потолок.

"Но моя мирная жизнь..."- Печально подумал он про себя.

Рин быстро вывела его из этого состояния.

- Нии-Сан, мы можем что-нибудь сделать?

- Было бы неразумно строить какие-либо планы, пока мы точно не узнаем, с чем имеем дело. Насколько нам известно, он мог уже забыть о папе – хотя это кажется маловероятным.

- А пока мы должны действовать как обычно. Идти на работу и делать то, что мы должны делать. Если все сложится иначе и наше положение станет невыносимым, то через пару дней я все устрою.

Масаацу глубокомысленно кивнул.

- Мой младший брат стал мудрым. Но не пытайся взять всю ответственность на себя – мы же семья. Мы разберемся с этим вместе.

Морохира наклонил голову в ответ на этот обмен репликами.

- С каких это пор мой слабый маленький сын стал лидером?

Рин тоже немного оживилась.

- Если это Нмм-сан, мы будем в порядке.

…

…

Дети отправились на работу, настороженно озираясь по сторонам, не зная, не станут ли они объектом издевательств.

Деревенские жители смотрели на них слишком долго, когда они проходили мимо, отчего в их груди начало расти неприятное чувство.

- Масаацу, Рин. Будьте сегодня осторожны. И что бы ни случилось, не реагируйте. Это только ухудшит ситуацию.

- О'Кей!

- Я сделаю все, что в моих силах, маленький брат.

Дальше по дороге, идущей вдоль поля, к ним направлялась группа из пяти человек, занимавшая всю дорогу.

Когда они подошли ближе, ни один из них не сдвинулся с места, и неизбежно обе группы столкнулись.

Удар пришелся им в плечи с большой силой, и Рин упала бы, если бы Масаацу не схватил ее за руку.

Мужчины даже не жалели их, они просто бороздили их, как будто их вообще не существовало.

Генге почувствовал вспышку гнева и повернулся, чтобы проверить, как там Рин.

- С тобой все в порядке?

Рин слегка поморщилась, но все же кивнула.

- Я как раз этого и ожидала.

- Да. Вполне вероятно, что они и есть те самые подчиненные, о которых упоминал отец, или, по крайней мере, как – то связаны с ними.

…

…

Когда они пошли собирать свои инструменты, все вокруг было наполнено шепотом.

- Разве это не дети мошенника, Морохира?

- Ммм, вы правы. Представьте себе, что вы обманываете других деревенских жителей на их деньги.

- Это ужасная вещь, чтобы сделать – у нас едва хватает денег, чтобы поесть.

Генге слышал каждое слово, которое они произносили, как и Рин с Масаацу, но только Масаацу показывал свою реакцию – хотя и довольно слабую.

- Похоже, его слабость - это его семья. Я только надеюсь, что он сможет сдержать свой гнев – по крайней мере сейчас.

Баба ничем не показал, что знает о недавних событиях, и тепло улыбнулся, передавая им инструменты.

- Доброе утро вам троим. Давайте проведем еще один тяжелый рабочий день.

Глоток свежего воздуха в остальном ядовитом тумане - это было облегчение быть встреченным им.

Рин, казалось бы, все та же, когда она ответила ему улыбкой.

- Спасибо, Баба-Сан! И вам тоже хорошего дня.

Затем Баба повернулся к остальным рабочим, собравшимся в тенистой столовой, где они обычно обедали, и объявил:

- Ладно, слушайте все! Сегодня последний день пахоты, и тогда мы начнем наводнять поля.

Его слова были встречены радостными возгласами, так как рабочие почувствовали облегчение при мысли о сравнительно более легкой работе.

Один рабочий заговорил с другим.

- Наконец-то эти мозоли на моих руках успеют сойти.

- Да, Бад, но ты же знаешь, как вода убивает твои ноги? Это немного странно – вот что мне не нравится. Морщинистые ступни.

- Согласен. Морщинистые ноги - это не так уж здорово, но все равно гораздо лучше, чем пахать.

Генге поделился своими мыслями.

- Идея затопления поля, безусловно, более привлекательна, чем идея пахоты.

Настроение Масаацу и Рин тоже поднялось при этом объявлении, так как внимание было направлено не на них, а на что-то более позитивное, что подстрекало рабочих.

Конечно, такое перенаправление внимания длилось совсем недолго, и пока они шли к полю, за их спинами слышалась всякая клевета.

- Блин... я нахожусь в поле с одним из детей мошенника. Наверное, это семейное дело, да? Бьюсь об заклад, что дети бездельничают на своей работе, так что остальным приходится работать еще усерднее.

- Знаешь что, это звучит правильно. Мы должны быть уверены, что они тянут свой вес!

…

…

Те слова, которые они услышали раньше, не были пустыми, и они не были общими. Они действительно так думали.

- Эй! Ты действительно можешь немного поработать, малыш? Или ты пытаешься обмануть нас, как и твой отец?

Генге не обращал внимания на их крики и продолжал работать в удобном темпе. Они никак не могли физически ударить их – по крайней мере, пока они были в поле, – так что не было никакой необходимости признавать их присутствие. Игра в невежество была лучшим способом справиться с ними.

Не то чтобы он был непривычен к подобным домогательствам – всего несколько дней назад Аритада и Ёритомо делали почти то же самое, хотя, конечно, это был совершенно другой контекст.

Тогда это была атака на характер Генге – или, точнее, на характер Тадакаты, так что он знал, с чем имеет дело. Но теперь это была ложь, распространяемая глупостью отца.

Генге изо всех сил старался не обижаться на отца – ведь это была не только его вина. Хотя он жалел, чтобы он был человеком, так любящим сакэ. Или, может быть, пусть он любит сакэ, но, может быть, если он не такой уж плохой пьяница?

- Когда мы все это переживем, мне придется найти какой-то способ договориться с этим моим отцом, иначе моя мирная жизнь превратится в сон.

После того, как он проигнорировал их крики, ему попалось несколько камней, но, как и в тот раз, когда Аритада и Ёритомо возились с ним, он смог довольно легко увернуться от них.

- Меня немного беспокоит, как быстро люди меняются.

- Хотя я полагаю, что мы, японцы, в то время были немного одержимы честью. Теперь, когда наша честь была унижена обвинениями этого довольно авторитетного человека из соседней деревни, нас считают безнравственными.

…

…

Когда наступило время обеда, им не дали спокойно поесть.

Когда Рин подносила ко рту рисовый шарик, к ней подошел мужчина средних лет и плюнул прямо в тарелку.

- Собаки ведь не возражают есть грязную пищу, не так ли?

Его действия были встречены одобрительными возгласами его друзей, так как это было явно просто действие, чтобы произвести на них впечатление.

- Какой слабый человек!

Генге не мог не смотреть на него с некоторым отвращением. Он явно был одним из подчиненных Кегоку, но его статус среди них казался довольно низким. Поэтому ему пришлось прибегнуть к таким низменным действиям, чтобы добиться их признания.

Не будь у него за плечами сорокалетнего опыта, весьма вероятно, что Генге набросился бы на этого человека с кулаками. Но теперь, к счастью, ему удалось сохранить спокойствие.

Масаацу, кипя от злости, смотрел Генге прямо в глаза. Он явно пытался найти предлог, чтобы разорвать этого парня на куски.

Генге покачал головой, пытаясь донести свои мысли до Масаацу.

- Пока нет.

Он видел, как его брат начал глубоко дышать, успокаивая себя.

Рин с отвращением смотрела на свой рисовый шарик весь в слюне, застывшая в хаосе такого нового события, не зная, что делать.

Генге решил за нее, что делать дальше.

Он взял рисовый шарик и бросил его так далеко, как только мог. Он проплыл по воздуху и приземлился в дерево на приличном расстоянии.

Он слышал, как люди возмущались его действиями, находя новый повод для критики.

- Ха, этот маленький ублюдок даже пачкает землю, на которой мы живем.

- Да, и он даже тратит впустую хорошую еду.

Но его образ действий был именно тем, что он считал оптимальным, ибо, как бы он там ни реагировал, он не заслужил бы одобрения окружающих людей.

Он надеялся, что своими действиями сможет продемонстрировать одну вещь: если это собака, которая предпочитает есть грязную пищу, то пусть эта грязная пища будет найдена далеко от семьи Миура.

Затем он сел и разделил свой рисовый шарик пополам, отдав вторую половину Рин.

Она с благодарностью приняла его и улыбнулась.

- Спасибо, Нии-Сан…

…

…

Даже когда день подходил к концу, они не были избавлены от насмешек других рабочих.

Теперь вокруг Бабы собралась небольшая группа людей, жалующихся на каждого из братьев и сестер Миуры.

- Баба-Сан, эта девушка совершенно не работает! Это несправедливо, что она получает те же деньги, что и мы.

Баба поднял руки вверх, пытаясь успокоить толпу, и на его лице появилась усталая улыбка.

- Ну-ну, ты же знаешь, что это не так. Они хорошие работники, и работают уже много лет.

Баба сумел сохранить нейтралитет - возможно, из-за своего возраста. Он пережил много случаев, когда семьи теряли свою честь, и насмешки, которые сопровождали это, поэтому он был сочувствующим и понимающим по отношению к семье Миура.

- Да, но их отец-мошенник Баба-Сан. Они тоже будут обманщиками. У них нет абсолютно никакой чести!

- А, может быть, и нет. Я вижу только хороших работников, и наш работодатель тоже этого хочет.

"Если этому старику когда-нибудь понадобится помощь, я обязательно буду рядом с ним."- Подумал про себя Генге. Баба-сан был очень благосклонен к нему, даже в случае с Аритадой и Ёритомо. И теперь, когда все стало гораздо серьезнее, он все еще стоял рядом с ним. А может быть, он стоял не рядом с ним, а рядом с теми ценностями, которые он хранил. В любом случае, Генге не мог похвалить его достаточно.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 15 - Гора Фудзияма.**

Позже тем же вечером Генге шел через лес по тому же маршруту, по которому они шли вчера.

Он был слегка раздражен событиями прошедшего дня, но постарался успокоиться перед встречей с Акико.

Он миновал оставшиеся деревья и подошел к воротам во двор, куда вчера исчезла Акико, и устроил себе удобное место для ожидания на ближайшем бревне.

От особняка к рисовым полям и тому подобному вела чистая тропинка, но по обеим сторонам ее росли деревья.

"Если бы такое место подверглось нападению, им было бы трудно обнаружить врагов." - Лениво подумал Генге, поглаживая подбородок.

Стена, окружавшая особняк и его участок, тоже была не такой высокой. Ее можно было довольно легко перепрыгнуть, и, скорее всего, она была спроектирована с учетом стиля, а не защиты.

А стиль - это то, чего, безусловно, добились. Она прекрасно отражала высоту средневековой японской архитектуры с ее угловатыми черепичными крышами и побеленными стенами, которые сидели на слое дерева.

- Если снаружи он выглядит таким зажиточным, то внутри он должен быть очень хорош.

Вчера Генге не успел как следует разглядеть дом изнутри, потому что там было темно – даже темнее, чем сейчас, – и он торопился уйти.

- В любом случае ... где эта девушка? Я удивлен, что она заставляет меня ждать, учитывая, что это она так сильно хочет выйти.

Он подошел ближе к воротам, намереваясь попытаться заглянуть в щель между двумя массивными деревянными дверями, занимавшими раму.

Он наклонился вперед, прижавшись лицом к дереву, чтобы лучше видеть происходящее.

Но внутри двора он ничего не видел. Вид ему открывала лишь полоска гравия, а иногда в зависимости от угла обзора показывались нижние ветви некоторых деревьев.

- БУ!

Громкий крик прямо рядом с его ухом заставил Генге сильно вздрогнуть.

Он ударился носом о дерево, фыркнув от боли, и повернулся лицом к нападавшему.

- Хахаха! Твое лицо! Кто бы мог подумать, что ты так легко испугаешься?!

Злорадствующая Акико держалась за живот от смеха и неудержимо хихикала, вызывая слезы в уголках глаз.

Генге ошеломленно уставился на нее. Это был такой нелепое событие, что он с трудом переваривал случившееся.

Зажав нос – так что его голос звучал чуть более гнусаво, чем обычно, – он попытался высказать несколько жалоб.

- Ты ... серьезно ... ждала там все это время? Я здесь уже минут десять как стою…

Его слова только заставили Акико рассмеяться еще громче.

- Хахаха... Боже мой... хахаха... это того стоило!

Генге мог только раздраженно качать головой, глядя на ее детские выходки, и ждать, пока она успокоится.

Ну, это все, что ему хотелось бы сделать, но он не мог удержаться от улыбки.

"Прошло много времени с тех пор, как я был вовлечен во что-то настолько глупое... это кажется довольно освежающим."

Хотя на этот раз он сам был объектом этой шутки, она значительно подняла ему настроение.

Акико не выказывала никаких признаков успокоения, поэтому Генге попытался сдвинуть дело с мертвой точки.

- Давай, Акико, вскакивай. Если ты будешь продолжать хохотать как сумасшедшая, то на нас обрушится вся твоя домашняя стража.

- Фуфу, окейййй!

Она уступила ему, прикрыв рот рукой и забравшись на спину Генге.

Ее волосы упали на голову Генге, щекоча его шею и наполняя нос успокаивающим женским ароматом.

Акико вытерла слезы смеха с глаз и, наклонившись вперед, пустилась в пустую болтовню.

- Ну и как прошел твой день, страшный кот-сан?

Генге слегка поморщился от ее вопроса, но не посмел позволить таким мыслям испортить ему хорошее настроение.

- Теперь это – сан? Ты наконец-то оказываешь мне уважение, которого я заслуживаю, Суон-кун.

- Лебедь-кун?

- Да. Разве я тебе не говорил? Когда я смотрю на тебя, мне приходит в голову лебедь.

Акико склонила голову набок, чувствуя, что где-то там прячется комплимент.

- Из-за чистоты моего характера и внушающей благоговейный трепет красоты.

- Нет. Как раз тогда, когда ты пряталась в подлеске, я подумал, что ты лебедь. Что-то было в том, как ты себя вела.

Акико надула губы, все еще ожидая комплимента.

- Мои действия были достойными и целеустремленными, верно? Как у лебедя.

- О нет, боюсь, как раз наоборот. Я думал, что только птица может вести себя так глупо.

- Но-

Генге прервал ее, продолжая поддразнивать.

- Честно говоря, Нива-Сан, когда ты появилась, я почувствовал некоторое разочарование в человеческой расе. В течение нескольких минут я честно думал о самоубийстве.

Она изо всех сил ударила его по затылку – что, кстати, было не очень трудно – и все это время дулась.

- Это так жестоко! Я спросила тебя, как прошел твой день, а ты говоришь, что встреча со мной заставила тебя убить себя! Ты холодный человек, Миура-кун.

Генге пожал плечами.

- Прошу прощения, Миледи. Твоя глубокая красота заставляет меня действовать не так, как я обычно. Позволь мне – самому недостойному - ответить на этот вопрос. Как прошел твой день?

Акико некоторое время молчала, понимая, что над ней смеются, но не знала, как начать с этим бороться. В конце концов, проигнорировать его казалось лучшим выходом.

- Ну... это было немного скучно. Я мало что могу сделать со своей ногой, поэтому я сидела в своей комнате и читала весь день.

Генге с интересом кивнул. Чтение было его любимым хобби в те долгие часы, что он провел в одиночестве.

- Ммм, читаешь что ль? Я и не подозревал, что у Нивы-Сан такие утонченные интересы. Какие книги ты любишь читать?

- Ты опять надо мной смеешься…

- Нет, правда, я хочу знать, что читает эта добрая леди.

- Хм... Поэзия. Но мои любимые - это романы о путешествиях, о людях, которые попадают в самые разные приключения.

-Эх, романы о путешествиях, да? Я бы подумал, что это романтика или что-то в этом роде.

- Не получится. Романтики не существует. Это просто люди притворяются, что они наслаждаются браком, который им навязали. Но в любом случае, знаешь ли ты, что есть такая большая гора под названием Гора Фудзияма? Воины взбираются на него – это действительно трудно - чтобы доказать свою силу.

- Мм ... до меня доходили кое-какие слухи. Не думаю, что это так уж далеко отсюда. Может быть, ты сама когда-нибудь посетишь ее.

При этих словах Акико замолчала.

- А ты не хочешь этого делать?

Она покачала головой.

- Нет... дело не в этом. Мне очень этого хочется.

- Но что же не так?

- Я ни за что не смогла бы поговорить с Миурой-Куном. Ни один из нас не смог бы этого сделать.

Услышав это, Генге немного огорчился и попытался подбодрить ее.

- Конечно, могли бы. Мы могли бы пойти туда прямо сейчас.

Акико склонила голову набок. Нюанс того, что он имел в виду, ускользнул от нее.

- Не говори глупостей, Миура-кун. Мы никак не сможем этого сделать.

- А почему бы и нет?

- Ну... это... Это мой отец, он никогда бы меня не отпустил – особенно с тобой. И нам понадобятся еда и лошади.

- Нам незачем ему говорить, мы можем просто уйти. Никто никогда не найдет нас, если мы будем осторожны.

Акико начала воспринимать его слишком серьезно.

- Это слишком неожиданно... я не уверена, что готова идти прямо сейчас.

Генге покачал головой.

- Я вовсе не имел в виду, что мы действительно должны отправиться туда сейчас. Я просто имел в виду, что это вполне в наших силах. Если бы нам когда-нибудь захотелось, путешествие на гору Фудзияма было бы достаточно легким. Это довольно далеко, но мы туда доберемся. Мы могли бы путешествовать куда угодно, если бы по дороге нашли немного еды.

Акико пристально смотрела на водную гладь, которая теперь заполнила все ее поле зрения, а Генге осторожно опустил ее на землю, и она глубоко вздохнула.

- Мм ... Когда ты так говоришь, я начинаю верить, что это правда.

Генге повернулся и посмотрел ей прямо в глаза, выражая свои искренние мысли.

- А почему нет? У тебя нет никаких причин разыгрывать ту карту, которую тебе сдали, маленькая леди. Если мы откажемся от своих мечтаний, в нашей жизни не будет никакого смысла.

Она мягко улыбнулась ему, захваченная его философией, и кивнула.

- Надеюсь, ты прав, Миура-кун, потому что у меня осталось совсем немного времени.

Эти зловещие слова смутили Генге, и он слегка нахмурился.

- Осталось совсем немного времени... ты же не собираешься покончить с собой?

Акико потрясла перед собой руками, показывая отрицательный ответ.

- Нет-нет, ничего подобного. Просто, когда я выйду замуж за этого человека, моя жизнь больше не будет принадлежать мне.

Он понимающе кивнул.

- Делай все возможное, чтобы вытерпеть, и если это будет слишком, я уверен, что Фудзияма будет счастлив познакомиться с тобой.

На какое-то время воцарилась тишина, и мрачная атмосфера начала постепенно сгущаться.

- "Ей приходится нелегко, но она, вероятно, поймет, что мужчина, за которого она собирается замуж, не так уж плох, как ей кажется. Наш мозг отлично справляется с искажением того, что мы неохотно делаем, превращая его в гротескных монстров."

- А, Нива-Сан. У меня есть для тебя небольшой сюрприз.

Ее лицо немного оживилось, когда любопытство взяло верх.

- Ну что? Что это?

Генге жестом пригласил ее следовать за ним, и они направились к зарослям тростника, которые росли на берегу.

Генге отодвинул слой бумаги, чтобы лучше видеть происходящее.

- Вот это да! Это тот самый плот, о котором мы говорили вчера? Как тебе удалось все это сделать самому?

Теперь ее глаза наполнились волнением.

- Да. Мне удалось завершить его вчера, но это было трудно, так как я провел добрую пару часов, помогая раненому лебедю.

Его поддразнивание было встречено недовольной гримасой и возмущенным взглядом.

- Ты имеешь в виду меня? Честно говоря, Миура-сан, никогда еще не было такого грубого крестьянина. Если бы ты так разговаривал с моим отцом, он, наверное, забил бы тебя до смерти дубинкой.

- А ты, кажется, любишь говорить довольно нелепые слова для леди, так что я бы сказал, что мы довольно хорошая компания.

Акико хихикнула, оценив его остроумие.

- Да. Отец всегда ругал меня за это.

Генге начал подтягивать плот к более чистой воде, прихватив при этом длинный бамбуковый шест.

- Хорошо, надеюсь, в будущем он будет ругать тебя еще больше.

Затем он прыгнул на поверхность плота, заставив его сильно трястись, почти сбросив его с себя.

Затем он протянул руку Акико, чтобы помочь ей подняться.

- Надеюсь, лебедь умеет плавать.

Она судорожно сглотнула, но все же взяла его за руку. Его слова были не совсем ободряющими.

Ее шаг отбросил плот назад, заставив ее потерять равновесие с довольно женственным скрипом.

Хватка Генге за ее руку позволила ему быстро успокоить ее.

- Ах, я был бы тебе очень признателен, если бы ты сразу же не сломала мой лук.

Она покраснела, вспомнив только что изданный ею звук.

- Хм. Это так странно - стоять на нем. Даже если я сломаю твой глупый маленький лук - который ты по глупости оставил прямо посреди плота - это будет не моя вина!

Ее реакция лишь заставила его ухмыльнуться еще шире, когда он отталкивал их от берега шестом.

Когда они оказались на приличном расстоянии – почти в 60 шагах от обычной мишени, - Генге поднял свой лук.

- А леди не будет неприятно, если я выпущу пару стрел?

Акико стояла на коленях, глядя в глубину прозрачной воды на перепуганных рыб, проплывающих мимо.

- Ммм, конечно.

Она не совсем точно обращала внимание на то, что он говорил.

Не то чтобы это беспокоило Генге, который уже натянул тетиву к щеке и готовился к идеальному выстрелу, намереваясь сделать его в тот момент, когда он будет раскачивать плот.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 16 - Спокойное озеро и тяжелое сердце.**

Стрела вылетела с громким звоном, заставив их плот немного откатиться назад.

- Ах!

Акико подпрыгнула от неожиданного всплеска воды.

Траектория полета стрелы была верной, и она пролетела оставшиеся 60 шагов по курсу. Мишень с такого расстояния была довольно мала, так что в любом месте вблизи ее можно было считать хорошим попаданием.

Но эта стрела не только приблизилась, она еще и умудрилась попасть в яблочко.

Генге удовлетворенно кивнул.

- Вот и хорошо. Предыдущие выстрелы оказались довольно легко переносимыми, и даже это расстояние и нестабильность не слишком сильно влияют на меня. Конечно, мне нужно потренироваться, чтобы постоянно попадать в яблочко с такого расстояния, но это многообещающее начало.

- Миура-кун, ветер немного усиливается…

Генге подтвердил ее слова, и его внимание переключилось на воду.

С усилением ветра волны начали накатывать на озеро, увлекая за собой их маленький плот вверх и вниз.

- Хм... давай продолжим путь к острову и будем надеяться, что через некоторое время вода станет менее неспокойной.

Акико все еще была немного встревожена.

- Ты уверен?.. Это должно быть опасно - быть пойманным на воде, когда поднимается ветер.

- Я не специалист, но для нас это должно быть хорошо. Если бы озеро было немного больше, возможно, мы могли бы волноваться. Но здесь, даже если что-то пойдет не так, мы сможем нормально доплыть обратно.

- Ммм... но я не умею плавать…

Генге слегка фыркнул, потому что и сам догадывался об этом.

"Есть предел тому, как ты должен приютить свою дочь – даже если она дитя знати."

- Даже если так, с тобой все будет в порядке. Это стоит того, чтобы рискнуть – давай пойдем и исследуем этот остров.

Все еще не убежденная, Акико сдержанно кивнула, позволив Генге толкнуть их вперед.

"Интересно, как Масаацу справляется со своим искусством стрельбы из лука? Я должен проверить его когда-нибудь в будущем, чтобы убедиться, что его прогресс таков, как ожидалось." - Подумал про себя Генге. Он одалживал Масаацу лук каждое утро – поскольку Масаацу обычно просыпался раньше остальных членов семьи – чтобы тот мог тренироваться. Это была довольно хорошая практика, в котором они оба могли практиковаться в стрельбе из лука в удобное для них время.

Несколько уток плавали рядом с плотом, любопытствуя, что же это за новое существо.

Они крякали прочь, а некоторые даже прыгали на борт плота, прежде чем немедленно спрыгнуть обратно.

Акико хихикала над их выходками, пытаясь погладить их по голове.

Они приближались к острову, и там показалось несколько гнездящихся лебедей. Это сделало бы их исследование затруднительным – поскольку они должны были бы сделать это, не оскорбляя таких жителей – но это все еще было выполнимо.

Первым спрыгнул Генге, держа в руках длинную бечевку, чтобы закрепить плот.

Он быстро привязал его к небольшому дереву, прежде чем повернуться и предложить Акико руку для высадки.

- Ну, как тебе? Это остров, на который ты всегда мечтала попасть.

- Мм ... странное ощущение. Наверное, это немного не впечатляет. Здесь их не так уж много.

- Да, но, возможно, ты смотришь на это неправильно. Мы уже знали, что на острове ничего особенного не будет – он ведь совсем крошечный. Вместо этого посмотри вокруг на воду. Посмотри на берег, не кажется ли тебе это немного странным?

Ее глаза расширились, когда она последовала его указаниям, прежде чем притворная улыбка начала украшать ее лицо.

- Ах... эта возможность смотреть на то, откуда мы пришли, наслаждаясь тем, где мы находимся.

Генге повернулся к ней, удивленный неожиданным красноречием.

- Это было замечательно хорошо сказано, Нива-Сан.

Она покраснела и отмахнулась от его комплиментов.

- Ну, я читаю много стихов, ты же знаешь... так что было бы неловко, если бы я не могла говорить так красиво.

"Хо... эта защищенная молодая леди вовсе не такая тусклая, как показалось вначале."

Она отвернулась с притворным презрением.

- Хм!

Генге вспомнил кое-что, о чем он думал раньше.

- Похоже, ты всегда хотела иметь домашнее животное.

Акико резко обернулась на его слова, впечатленная его проницательностью.

- А ты откуда знаешь?

- То, как ты раньше общалась с утками. Меня просто удивляет, что самурай – тот, кто без проблем заплатит за маленькую собачку, кролика или что-то в этом роде - не сделал это для тебя.

Она глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и с восхищением посмотрела на Генге.

- Ну... он всегда говорил, что было бы жестоко привязать меня к домашнему животному только для того, чтобы оно потом сдохло.

- Это довольно пессимистическая позиция. В какой-то момент все умрет, но это не значит, что мы должны избегать сближения с людьми или животными.

Акико отвернулась от Генге, чтобы посмотреть на гнездящихся лебедей.

- Он имеет на это полное право... из-за матери.

Генге не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть выражение эмоций на ее лице, потому что он уже чувствовал это в ее голосе. Глубокая, ошеломляющая печаль.

Он знал, что его следующий вопрос был бестактным, но чувствовал, что должен его задать.

- Как же так?

Она присела на корточки, провела рукой по высокой траве и тихо прошептала в ответ:

- Яд.

Генге фыркнул, чувствуя изрядную долю отвращения.

"Яд, причем на женщине. Я догадываюсь, почему это было сделано: чтобы навредить мужу. Хотя это отвратительно. Неудивительно, что ее отец стал таким, как сейчас."

Он вздохнул, тронутый этим новым чувством.

- Когда я смотрю на человека, я изо всех сил стараюсь найти в нем доброту. Но есть такие люди, которые настолько извращены – настолько гнусны – что единственный достойный поступок - это избавить Землю от них. - Ответ Акико выдал голос, полный эмоций.

- Разве нельзя увидеть такое зло, когда оно рождается? И положить всему этому конец еще до того, как оно начнется?

Гэнге положил руку ей на плечо, пытаясь урезонить ее, потому что это была не совсем здоровая мысль.

- Боюсь, что нет. Путь, который выбирает человек, часто является результатом жизни, которую он выстрадал – но, несомненно, некоторые люди более склонны к одному пути, чем другие, и поэтому было бы неправильно не дать им шанс.

- Видите ли, каким бы искривленным ни оказалось дерево, оно всегда могло быть прямым. Поэтому, когда мы видим искалеченного человека и вынуждены покончить с ним, мы должны не радоваться, а печалиться, ибо мир был лишен великой красоты.

- ...Как выдергивание риса, зараженного гнилью.

- Твое поэтическое сердце снова заговорило.

- Но жалость к извращенцам не означает ли это, что умрет еще больше хороших людей? Мне это кажется неправильным, Миура-кун.

Ее слова выдавали горечь, а слезящиеся глаза говорили о ее гневе.

- О, ты совершенно права. Мы всегда должны иметь дело с ними в полную силу, и только когда мы выполнили свою задачу, мы должны позволить эмоциям ослабить нас.

- Ты действительно думаешь, что можешь убить человека, Миура-кун?

Генге не жалел времени на ответ, потому что этот вопрос он часто обдумывал. В течение многих лет, проведенных им в одиночестве, он не мог ничего сделать, чтобы подавить свое беспокойство, кроме как посоветоваться с философией, и с этими чтениями его мораль набирала силу, позволяя ему недвусмысленно различать, что правильно, а что нет.

- Если этот человек представляет угрозу для меня или тех, кого я люблю, тогда я смогу убить такого человека. - Решительно сказал он.

Вид у Акико сделался грозный, когда она сказала свою мысль:

- Есть один, которого я определенно могу убить.

Он почувствовал легкую дрожь при этих словах, потому что они казались подлинными.

Не смея больше спрашивать, ибо он уже знал ответ на этот вопрос, он промолчал. Он никак не мог судить человека, которого не знал, да и не имел на это права.

- Ветер усиливается ... я чувствую, что сейчас пойдет дождь.

Акико наморщила лоб, предвкушая, что вот-вот промокнет.

- Очень жаль, но, может быть, сегодня нам лучше пойти домой?

Он кивнул в знак согласия.

- Это кажется разумным.

Он отвязал плот и запрыгнул на него, взяв шест в руки, чтобы оттолкнуть их после того, как Акико запрыгнула на него сзади.

- Нива-Сан. Не могла бы ты подержать мой лук и стрелы? Я боюсь, что они могут быть унесены этими волнами.

- Хорошо... но ты уверен, что это безопасно?

За ее словами последовала вспышка молнии, от которой в небе образовалась трещина.

Через несколько секунд раздался раскат грома.

- Это достаточно безопасно, если предположить, что ты не хочешь попасть в грозу?

Акико закусила губу, явно нервничая.

- Хорошо... но, пожалуйста, поторопись.

Генге оттеснил их от берега, и вскоре им пришлось вести переговоры с первой волной.

Ее нельзя было назвать огромной, но с любой волной было трудно справиться, когда ты был на плоском деревянном плоту.

Их ноги были полностью промокшими, так как плот был покрыт слоем воды. Акико поймала себя на том, что вцепилась в рукав Генге, пытаясь удержать равновесие.

Волны были гораздо многочисленнее, чем можно было надеяться, и их гнал вперед свирепый ветер.

Тот же самый ветер был достаточно силен, чтобы сбить их с ног, и все же им приходилось бороться с волнами.

Очень скоро начали падать первые несколько капель дождя – сначала просто легкая пыль, посылающая расслабляющую рябь в воде.

Но это не заняло много времени для такого мягкого спуска бедняков, чтобы перейти в шквал из миллиарда тяжелых капель воды.

Через несколько секунд они промокли насквозь, но им ничего не оставалось делать, кроме как стиснуть зубы и крепко ухватиться за спасательный круг – для Генге это был его шест, а для Акико - Генге.

Они приблизились к берегу, не перевернувшись, и вздохнули с облегчением, потому что худшее было уже позади.

И все же дождь ни на йоту не утихал, а грохота грома и вспышек молний было достаточно, чтобы они почувствовали себя неуютно.

Генге поспешно сошел на берег, помогая спуститься Акико, которая держала его инструменты.

- Это очень мрачно.

Акико не могла не согласиться с ним.

- Мне действительно холодно…

Она выглядела еще более промокшей, чем Генге, с длинными темными волосами, прилипшими к ее лицу, открывая четкие черты. Это было довольно красивое зрелище, и Генге не мог не оценить его по достоинству.

- Представляю себе. Давай быстренько отвезем тебя домой, и эта твоя служанка приготовит тебе хорошую горячую ванну, а?

- Ммм, звучит неплохо.

Она поднялась на спину Генге, и ее ледяные руки обвились вокруг его шеи, заставив его слегка вздрогнуть.

"Черт... она действительно замерзла."

Подгоняемый безжалостной погодой, он торопливо шел через лес, лишь немного замедляя шаг, чтобы они не поскользнулись на скользкой грязи.

На обратном пути Акико начала чихать, заставив его немного поволноваться.

"У такой защищенной девушки, как она, нет никаких шансов, когда так холодно."

Они прибыли и укрылись под крышей ворот, ожидая служанку Акико.

Какая-то женщина заметила их через слегка приоткрытые ворота и быстро подошла к ним.

Генге повернулся к Акико за подтверждением и получил в ответ утвердительный кивок.

Служанка с любопытством оглядела Генге с ног до головы, и мысли в ее голове прояснились.

"Что же эта молодая леди делает с таким мужиком, как он?"

Он проигнорировал ее пристальный взгляд и протянул ей дрожащую Акико, сказав несколько прощальных слов.

- Она холодна как лед. Проследите, чтобы она приняла горячую ванну, иначе она может заболеть – ну, если уже не заболела.

Служанка ничего не ответила, но вместо этого повернулась к Акико и стала помогать ей войти внутрь.

Молодая леди повернулась, чтобы попрощаться, и исчезла в темном дворе.

- Увидимся завтра, Миура-кун.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 17 - Наводнение полей.**

- ...Я действительно не жду этого дня с нетерпением. - Возмутилась Рин, представив себе перспективу еще одного дня домогательств.

Масаацу разделял аналогичное мнение.

- Ммм. Это будет очень тяжело.

Пытаясь поднять настроение, Генге предложил несколько положительных моментов.

- Но, по крайней мере, нам больше не придется пахать землю.

Фуку помогала ей, подбадривая своими печальными детьми.

- Правильно Тадаката. Вы будете заниматься наводнением, и через пару дней вся эта драма пройдет, и вы сможете наслаждаться более легкой работой.

- А что, если нет?

Вопрос Масаацу был обращен скорее к Генге, чем к кому-либо другому.

Ответ Генге был уверенным и решительным, что удивило членов его семьи.

- Если сегодня будет то же самое, что и вчера – а я предполагаю, что так оно и будет, – тогда мы приведем план в действие.

- Ха? Какой-то план? Какой план может вытащить нас из этой передряги?

Именно Мирохара ответил с такой горечью.

"Во всем оптимистичном букете всегда найдется одно плохое яблоко."- Подумал про себя Генге.

- Вот я уж не знаю.

По правде говоря, он еще не придумал никакого плана, потому что ему не хватало необходимого вдохновения. Он планировал позволить своим мыслям блуждать в течение всего рабочего дня и надеяться, что точки начнут соединяться сами собой.

- Тшш. Я знал, что твои слова были пустыми.

Фуку выглядела подавленной словами своего мужа, но, по правде говоря, она тоже не ожидала многого от Генге. Тадаката всегда был кротким и безвольным мальчиком, и хотя его характер определенно изменился в последнее время - в ее глазах - она не знала о его недавних достижениях.

Рин и Масаацу были немного более оптимистичны, но все еще оставались некоторые сомнения. Они любили своего брата и восхищались им, но ситуация была слишком жалкой.

Пожав плечами, Генге перевел разговор на другую тему.

- Если не считать этого, как продвигается твое обучение, брат?

Неожиданный вопрос вызвал Масаацу, что приостановило то мгновение, когда он сидел в раздумьях.

- Хм... я не уверен, можно ли назвать его успешным или нет.

- И что же ты делал?

- Стрелять в птиц, белок и тому подобное.

- И что из этого вышло?

- Ну, я обнаруживаю, что мои шаги выдают меня прежде, чем я успеваю сделать выстрел, поэтому за последние несколько дней я попал только в 5 животных.

- Хох...- Выдохнул Генге, весьма впечатленный услышанным.

"Его техника обучения оставляет желать лучшего, но его успех не так уж плох, учитывая, что он учится двум навыкам одновременно – стрельбе из лука и охоте. На самом деле, такая скорость убийства, только недавно познакомившись с луком, немного необычна."

- Я знаю... это постыдно, но со временем я исправлюсь.

- Вовсе нет, просто метод, который ты используешь для тренировки, довольно сложен, но в долгосрочной перспективе это, вероятно, лучший навык.

Масаацу оживился при этих словах.

- Неужели? Тогда какой метод ты используешь для тренировки?

- Ну, я просто стреляю по мишени. Я могу попасть в яблочко с 60 шагов, но, конечно, это не движущаяся мишень, как твоя, так что это менее впечатляюще.

- Как же так!? Уже 60 шагов? Я всего лишь в 20 шагах... насколько велико твое яблочко?

Генге держал руки рядом, давая понять, насколько велика его цель.

- Мой Бог…

- Как я уже сказал, это не движущаяся мишень, так что все гораздо проще.

- У меня еще много работы.

- Да. У меня также. Нам нужно уметь попадать в яблочко с расстояния 250 шагов, если мы хотим называть себя экспертами.

- Это... я понимаю.

Чувствуя себя немного обделенной этим разговором, Рин дала о себе знать.

- Да, я тренируюсь с нагинатой, чтобы стать онна-бугейшей, как Томоэ Годзэн.

Смеясь, Генге взъерошил ей волосы, наслаждаясь ее шуткой.

- Честно говоря, я думаю, что из тебя получилась бы неплохая онна-бугейша. Хотя ты, вероятно, была бы слишком жестока, чтобы понравиться горожанам…

…

…

Еще один прием гризли ожидал их на работе этим утром, и еще больше людей присоединились к оскорблениям.

- Посмотри, кто сегодня снова взялся за работу. Вы здесь, чтобы получить еще одну халяву, дети мои?

- Хорошо. Теперь, когда мы занимаемся наводнением, им должно быть труднее обманывать.

- Ты так думаешь? Обман у них в крови. Они обязательно найдут способ. Наверное, только наполовину будут наполнять свое ведро.

- Да, верно, это звучит примерно так.

Генге заметил Аритаду и Ёритомо где-то в углу, когда они бросали на него жалостливые взгляды.

"Они сделали хороший выбор. Не присоединяться к этому дерьму, но я также не хотел, чтобы они заступались за меня."

Баба проводил инструктаж о процессе наводнения для молодежи.

- Хорошо, значит, река находится в десяти минутах ходьбы отсюда. Возьмите с собой два ведра и наполните их. Когда вернетесь, вылейте воду в траншею. Тогда повторите это, поняли?

Все выразили свое понимание, и он удовлетворенно кивнул.

- Неужели это будет легче, чем пахать? Ведра кажутся довольно тяжелыми.

- О, но я полагаю, что мы можем немного отдохнуть у реки.

- Если я поймаю кого-нибудь, идущего слишком медленно или развлекающегося на берегу реки, наказание будет не слишком приятным.

Слова Бабы мгновенно разрушили рассуждения Генге, и он нахмурился.

"...Неужели это не так уж тяжело? Я имею в виду, что ты весь день проводишь вдали от монотонной пахоты, а вместо этого таскаешь тяжелые ведра с водой. С другой стороны, девушки – как Рин – делают это, так что они не могут быть слишком тяжелыми."

"Во-первых, разве наводнение должно происходить вручную, с ведрами воды в руках? Хотя я полагаю, что поля находятся вверх от реки, так что у нас нет особого выбора."

- Вот ваши ведра. Сегодня очень хорошая работа, пожалуйста, Миура-кун.

- Спасибо, Баба-Сан!

Генге почтительно принял свои довольно тяжелые деревянные ведра, но как только внимание Бабы переключилось на Рин, он позволил себе нахмуриться.

"Они не маленькие... и не легкие... может быть, мне солгали?"

Генге планировал узнать правду от Масаацу или Рин позже, но сейчас он мог только притворно улыбнуться и сделать все, что в его силах.

Он зашагал прочь, предвкушая тяжелый рабочий день.

- Нии-Сан, куда ты идешь?

Он резко обернулся, чтобы увидеть своих брата и сестру, следующих за ним, и поднял бровь.

- Неужели мы должны делать это вместе?

Масаацу и Рин обменялись взглядами, в которых было много беспокойства.

- Что ты имеешь в виду? Мы же делали это и в прошлом году, и в позапрошлом...

Генге нахмурился и почесал в затылке. Его незнание прошлого Тадакаты временами немного беспокоило.

- А вы уверены? Мы будем выливать воду в разных полях, которые находятся на разных расстояниях от реки.

Масаацу покачал головой.

- Нет, ты неправильно понял брат. Все рабочие заполняют одно поле за раз – как мы всегда делали.

"Хех... я думал, что они хотят разделить рабочих, но я полагаю, что работать таким образом имеет больше смысла."

- Ну, тогда нам лучше поторопиться. Лучше не давать им еще больше поводов связываться с нами.

Так прошел день, наполненный праздными разговорами, и в нем были отмечены краткие случаи удивительно скучных конфликтов.

Один чересчур энергичный молодой человек пробежал мимо них с ведрами воды в руках – которые, конечно же, проливались – и оставил их с прощальным замечанием.

- Поторопитесь, идиоты!

Они могли только молча молиться за родителей молодого человека, родившего такого сына.

"Я полагаю, что его тело находит довольно неприятным иметь такого глупого хозяина."

Через несколько секунд мальчика остановила довольно сердитый Баба.

- Като-кун! Какого черта ты делаешь? Эти ведра едва ли наполовину полны. Возвращайся и наполни их снова – и на этот раз возвращайся разумно и спокойно.

Реакция мальчика была великолепной, когда он прошел мимо них, красный с головы до ног.

Они не могли удержаться от смеха.

- Ого... он еще глупее, чем ты был раньше, Нии-Сан.

Бровь Генге дернулась, хотя формально этот комментарий относился не к нему.

- Неужели я действительно был так плох?

- Да. Иногда даже хуже.

Масаацу глубокомысленно кивнул в знак согласия.

- Именно поэтому я так удивлен тем, что ты делаешь в последнее время. Неужели ты все эти годы скрывал от нас свой интеллект?

Он неловко почесал затылок, подыскивая подходящее объяснение.

- Гм... не совсем ... но вроде того.

Но, к счастью, они не стали давить на него.

- Ну, что бы ни случилось, я рад, что это случилось. Нии-Сан теперь гораздо круче!

…

…

День близился к концу, и Генге очень хотелось поскорее выбраться из палящего зноя.

Хотя у него был относительно приятный день - если не считать небольших эксцентричностей других людей, – постоянное движение и всепоглощающее солнце заставляли его чувствовать себя опустошенным.

- День почти закончился, Нии-Сан.

Рин заметила, что он присел на корточки дольше обычного, чтобы наполнить ведро водой, и, похоже, наслаждался холодной водой.

- Да. И вы трое сделали, блять , хорошую работу!

Грубоватый, лысеющий мужчина средних лет подошел к ним сзади, сопровождаемый своими приятелями, которые от души рассмеялись над его замечанием.

Генге обернулся, чтобы взглянуть на него, и, прежде чем решить, что это не тот человек, которого он знает, и не тот, на кого стоит обращать внимание, снова принялся наполнять ведро водой.

Мужчина почувствовал легкое беспокойство, потому что старший брат и младшая сестра осторожно отошли в сторону.

"Наверное, просто думает, что он крутой парень."

Мужчина подумал про себя, решив немного пошалить с малышом.

Он шел до тех пор, пока не оказался почти прямо позади Генге, прежде чем остановиться.

"Малыш знает, что я здесь, но никак не реагирует? Что за претенциозное отродье!"

Воспользовавшись тем, что Генге присел на корточки, мужчина нанес ему сильный удар в середину спины, отчего тот полетел головой вперед в реку.

Рин взвизгнула при виде этого зрелища, испугавшись, что ее брат не сможет выбраться из реки, потому что она была довольно быстротекущей, и глубина не была такой, что можно было бы проглотить грязной примеси, которая загрязняла воду.

- ТАДАКАТА!

Масаацу подбежал к берегу, сбросил сандалии, намереваясь прыгнуть в воду.

За долю секунды до того, как он смог завершить свое погружение, голова Генге всплыла, и он полетел к берегу. Она была достаточно мелкой, чтобы он мог идти пешком, но для его действий были и другие причины.

Он взобрался на берег, а люди вокруг молча смотрели на него.

- Ах! Вода была довольно освежающей – как раз то, что мне было нужно.

Затем он повернулся к человеку, который напал на него ранее.

- Благодарю вас, добрый господин, за вашу помощь. Меня зовут Миура, а вас как зовут?

Все присутствующие были сбиты с толку тоном и манерами Генге, как будто он разговаривал с любезным соседом. Сначала они были застигнуты врасплох его странной техникой плавания, а теперь он вел себя так, словно не понимал, что только что произошло.

Генге продолжал выжидающе смотреть на грубого человека, который все еще был поражен немотой.

Мужчине потребовалось некоторое время, чтобы осознать случившееся, и тем временем воцарилась тишина, которую подчеркивала лишь улыбка, застывшая на губах Генге.

Вскоре другой мужчина тоже улыбнулся, а через секунду уже смеялся.

- Черт бы меня побрал. Ты очень интересный ребенок. Меня зовут Кишизу Удзимата, приятно познакомиться.

Рин и Масацу казалось, что мир вот-вот разверзнется и поглотит их. Что же все-таки происходит?

- Очень приятно познакомиться с вами, Кишизу-Сан. - Добродушно отозвался Генге.

Мужчина позади Кишизу похлопал его по спине, а потом прошептал на ухо:

- Кишизу... этот парень-сын Миуры, понимаешь? Ты тоже будешь мусором, ты уверен, что хочешь этого ----

Кишизу сердито повернулся к мужчине.

- Следи за своим языком. Я просто ударил этого парня в спину со всей силой, на которую был способен, и он вышел, улыбаясь. Разве это не безумие? Кто – то – в этой нашей дерьмовой деревушке - может так себя вести?

Затем он снова повернулся к Генге.

- Говорят, что твой отец - дрянной мальчишка. Обманщик. Но ты не кажешься мне такой уж дрянью.

- Большое вам спасибо. Но мой отец - хотя он и не был самым великим человеком, которого знала история, - не обманщик. Я обязательно докажу его невиновность."

- Хо... удачи тебе с этим, малыш. Я не знаю, справишься ли ты, но я буду смотреть, потому что я уверен, что это будет интересно, да?

На этом человек по имени Кишизу Удзимата завершил свой первый разговор с гением, которого звали Миура Тадаката, формально Генге.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 18 - План**

- Да, в конце концов он был довольно приятным человеком, но это не меняет того факта, что он просто столкнул тебя в реку без всякой на то причины!

Масацу все еще жаловался Генге на свои действия, даже когда они открыли дверь в дом.

- Возможно, но большинство жителей деревни против нас, и в конце концов он все это пропустил мимо ушей, не так ли?

- Только потому, что твоя реакция была абсолютно безумной. Как ты удержалась от того, чтобы ударить его?

Молодой человек пожал плечами. Когда Кишизу маячил у него за спиной, он ожидал чего-то подобного.

- Ну... если бы я разозлился, вряд ли это решило бы многое, не так ли?

- Это правда, но ... …

- Я согласна с Нии-Сан насчет этого Масаацу. Даже если он действительно не мог постоять за себя, то то, как он отреагировал, было удивительно!

Масаацу кивнул.

- Нет никаких сомнений, что это было потрясающе и самое лучшее, что можно было сделать, но все же... я не могу не чувствовать себя неудовлетворенным.

- Не беспокойся об этом. Мы не в том положении, чтобы идти и создавать еще больше проблем – на самом деле, нам нужно сделать все наоборот. У этого Кишизу, похоже, интересный характер, и его уважают. На самом деле все сложилось в нашу пользу.

- Ух, но я все равно не могу удержаться от желания врезать ему…

Он крепко сжал кулаки, пытаясь сдержать свой гнев.

Именно тогда Морохира вошел в комнату, все еще покрытый ранами – хотя синяки уже начали приобретать более желтый цвет, чем синий – и, похоже, он пребывал в довольно скверном настроении.

- А что это за разговоры о желании кого-нибудь ударить? А ты не думаешь, что я хочу сделать то же самое?

Масаацу немного постыдно опустил голову, когда его услышал отец.

- Конечно, я знаю, отец ... ха-ха, наверное, мне лучше успокоиться. Да ты прав.

Старик тяжело опустился за стол и налил себе выпить.

- Я вовсе не это имел в виду. Больше, чем кто-либо из вас может себе представить, я хочу ударить этого Кегоку и поставить его на место. Честный бой – это было бы здорово.

Генге, который поначалу не слишком задумывался над горьким бредом своего отца , внезапно оживился.

- Ты думаешь, что сможешь победить его, отец?

Морохира бросил взгляд в его сторону, когда он поднес бокал к губам, ища хоть какой-то сарказм в словах сына.

Он хмыкнул, но предпочел ответить честно.

- Да, без сомнения. Когда-то я дрался на деревенском празднике и десять лет подряд побеждал. Даже если бы их было трое, я все равно мог бы победить.

Его старший сын с энтузиазмом закивал. Эту историю он уже слышал раньше, и это была одна из причин, почему он так восхищался своим отцом. Но у Масаацу еще не было шанса доказать свое мастерство, поэтому Морохира все еще считал его недостающим.

Он был не единственным, кто внимательно слушал - у Генге тоже были напряжены уши, и в голове у него крутились какие-то мысли.

- Даже с такими ранениями ты сможешь его победить?

- Ха, ты что, смеешься надо мной, малыш? Мои раны почти зажили – этот ублюдок не протянет и двух секунд.

Генге в волнении щелкнул пальцами (это была его старая привычка с тех времен, когда он проводил вечера, сосредоточившись на решении определенных задач).

- Идея.

Его внезапная вспышка привлекла внимание всей комнаты и разозлила отца.

- Я так и знал, что ты издеваешься…

- Нет, отец, дело не в этом. Теперь у меня есть план, как вернуть тебе твою честь.

- О каком плане ты говоришь?

Рин в волнении схватила его за рукав.

- Неужели, Нии-Сан? Пожалуйста, расскажи нам!

- Отец, ты будешь завтра сражаться с Кегоку?

Его отец нахмурился, сбитый с толку этим вопросом.

- А? Я имею в виду, что если этот идиот настолько глуп, чтобы напасть на меня в одиночку, то я выбью из него все дерьмо.

- Хорошо. Я могу это устроить.

- ..? Как же так?

- Завтра на работе я сделаю объявление, что вызываю его на дуэль. Он согласится, иначе потеряет честь. И после нашей победы он должен признать правду.

Масаацу положил руку на подбородок, обдумывая детали.

- Откуда ты знаешь, что он согласится? В конце концов, отец хороший боец – он наверняка проиграет.

- Слишком правильно, сынок. Я собираюсь поиграть с формой позвоночника этого ублюдка – посмотреть, смогу ли я сделать из него хороший круг.

- Ха-ха, его принятие зависит от отца, потому что Кегоку будет позволено деревянное оружие – дубинка или что-то еще, и отцу придется сражаться безоружным.

Комната застыла от этой неожиданной детали, и их глаза расширились.

Морохира медленно поставил свой стакан обратно на стол, позволив ему не издавать ни звука, когда он соприкоснулся с деревом.

А потом он откинулся назад, откинул волосы с лица и прикрыл рот рукой.

Его плечи начали подниматься и опускаться, а лицо исказилось. Все выглядело так, как будто у этого человека был припадок.

Так продолжалось до тех пор, пока гулкий смех не сорвался с его губ и он не рухнул на пол в безумном припадке.

- Хахахахахаха! О, это черт побери блестяще!

Рин отвернулась от отца и вопросительно посмотрела на Генге, который в ответ лишь пожал плечами.

Только Масаацу, казалось, был способен понять реакции своего отца.

Внезапно смех прекратился, и Морохира резко выпрямился, прежде чем встать перед своими детьми.

- Это, это хорошая идея. Не волнуйся, Тадаката, я могу сломать его, даже если он принесет катану. И вместе с этим он должен будет вынести унижение, которое я испытал – что мы испытали.

Генге ухмыльнулся, вдохновленный исключительно позитивной реакцией отца, и хлопнул в ладоши.

- Я с нетерпением жду этого момента!

…

…

Позже тем же вечером Генге отправился в особняк Акико.

Он заметил рукав ее кимоно, торчащий из-за одной из колонн ворот, и вздохнул про себя.

- Как же я умудрился попасть в такое очевидное укрытие?

Проходя мимо ворот, он что-то бормотал себе под нос, словно не замечая присутствия Акико.

- Эта лебедь ... она опять опаздывает…

Он видел, как слегка дрожит рукав, подстегиваемый сдерживаемым хихиканьем Акико.

Когда он проходил мимо колонны, она была так хорошо видна, что ей почти не хотелось тянуть дальше. Но девушка все еще не двигалась с места, казалось, веря, что Генге ее не найдет.

Он шумно уселся на камень и все время что-то бормотал себе под нос. А потом, сбросив сандалии, он подкрался к даме, которая воображала себя ниндзя.

Крепкая пара холодных рук, стиснувших ее плечи, заставила ее вскочить с испуганным криком.

Она бросилась вперед на несколько метров, прежде чем обернуться, и только тогда поняла, что это был Генге.

- Ах! Ты…

Генге слегка улыбнулся, наслаждаясь своей маленькой местью.

Даме, о которой шла речь, было гораздо труднее успокоиться, она прижимала руку к груди и тяжело дышала.

- Как поживает, Мисс Нива?

- Я в полном порядке ... - Жалобно пробормотала она.

- Хаха. Не унывай – это была всего лишь небольшая расплата.

Она легонько кашлянула в ладонь, пытаясь увести разговор в сторону от своего поражения, которое, очевидно, смущало ее – выдавал румянец, заливший ее щеки.

- Гм... ну что, пойдем?

При этих словах юноша перед ней выпрямился и посерьезнел.

- Нива-Сан, прежде всего, у меня есть к тебе просьба.

Девушка напряглась, встревоженная внезапной переменой в его настроении – ей казалось, что она имеет дело с совершенно другим человеком.

- Ч-что?

Он сохранял серьезность и ясно, с некоторой долей прямоты высказал свое желание.

- Я хочу познакомиться с твоим отцом.

Она отшатнулась от этих слов, потрясенная.

- Эхххх?! Что же это вдруг?

- Не могла бы ты притвориться, что я помог тебе, когда ты заблудилась в лесу, или что-то в этом роде, чтобы поставить его в такое положение, когда он будет мне должен небольшую услугу?

Акико моргнула, ее голова была полна вопросов.

- Но почему?..

- Я понимаю, что будет неудобно, учитывая твои отношения с ним, но я очень нуждаюсь в его помощи. Не волнуйся, я не буду пытаться заставить его что-либо сделать.

- Э, это не то, что я имела в виду... я действительно обещала тебе услугу, но немного..?

Генге поклонился ей в пояс.

- Пожалуйста, Нива-сан, это очень важный вопрос для моей семьи.

Маленькая леди чувствовала себя очень неловко, когда этот – довольно странный-крестьянин кланялся ей. Конечно, крестьянину следовало бы падать ниц, просто находясь в ее присутствии, но в этом человеке было что-то такое, что заставляло смотреть мимо его класса.

- М-м-м, пожалуйста, подними голову, Миура-кун.

Она крепко зажмурилась и сжала кулаки, как будто собиралась с силами, чтобы принять решение.

- Ну ладно! Я сделаю это. Но ты должен быть уверен, что продолжаешь выполнять свою часть сделки - походкт на озеро каждый день, понятно?

Молодой человек улыбнулся ее прямоте, довольный тем, что именно к ней он обратился с такой просьбой.

- А вот это, пожалуй, я могу сделать.

Акико улыбнулась ему в ответ, почувствовав внезапный энтузиазм от предстоящей задачи.

- О'Кей! Как мы собираемся это сделать?

- Ну, то, что я сказал раньше, насчет того, что ты заблудилась. Мы можем сказать, что ты заблудилась из-за темноты-таким образом, папа не будет мешать выходить в будущем, но будет немного ругать за неосторожность. Это нормально?

- Ммм, не плохо. Я думаю, что смогу притвориться, что нормально хожу достаточно долго, пока разберусь с отцом, а потом я заставлю его поговорить с тобой.

Генге был удивлен ее самоуверенностью и понял, что у них с отцом, должно быть, сложились лучшие отношения, чем он ожидал.

- Это прекрасно. Еще раз спасибо, Нива-Сан.

…

Затем они провели остаток вечера у озера, пока не стемнело.

Они снова спустились в воду на плоту, и Генге упражнялся в стрельбе из лука с того же расстояния, на этот раз умудряясь попадать в цель с 60 шагов.

Когда они сошли на берег, Акико выразила желание помочь ему в тренировках, и он немедленно нашел ей хорошее применение.

С помощью маленькой хитроумной штуковины – хотя, возможно, она была слишком проста, чтобы ее можно было назвать хитроумной, потому что это было всего лишь бревно и какая-то бечевка - он провел тренировку, которая предвосхищала движение его врагов.

- Сейчас!

Он окликнул свою помощницу, которая тут же изо всех сил толкнула бревно.

Он следовал по параболической траектории, как и все маятники, и устремлялся вверх.

Генге выпустил стрелу через секунду после толчка – поскольку ему требовалось время, чтобы измерить скорость, - намереваясь поразить ее в самой высокой точке.

Это был его четвертый выстрел, "яблочко" было почти предопределено, учитывая его прошлые рекорды, и он вошел в цель без особого шума.

Акико почувствовала почти такую же радость, как и он, когда наконец-то добралась до цели после добрых трех пропущенных попыток, и она гордо подняла вверх большой палец.

- Отличная работа, Миура-кун!

Он ответил ей тем же, улыбаясь.

"Я рад, что ей весело."

Он продолжал увеличивать дистанцию под разными углами на своих различных выстрелах, так что к концу вечера он мог попасть в яблочко с 80 шагов, находясь на берегу, в яблочко с 60 шагов, когда цель была в движении, и в яблочко с 70 шагов, когда он был на плоту.

Это был шаг вперед, и с добавлением тренировки в движении – вдохновленной Масаацу – у Генге было хорошее чувство о своем темпе прогресса и чувствовалось, что все, наконец, начинает связываться вместе.

И все же он не мог избавиться от чувства тревоги, которое таилось в его сердце по поводу предстоящей встречи с отцом Акико.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 19 - Мастер**

- Мы действительно это делаем? - Раздался встревоженный вопрос Акико, когда они стояли у ворот особняка, готовясь к предстоящей задаче.

- Да. Я подожду во дворе, а ты встретишься со своим отцом.

Она кивнула, делая глубокие вдохи, чтобы собраться с духом.

- Окей…

- Может быть, если бы у меня был лучший стиль одежды, это было бы проще. Возможно, чистое кимоно и катана на поясе.

- Я не думаю, что это имеет для тебя значение.

Генге склонил голову набок в ответ на это любопытное замечание, но позволил ему соскользнуть.

- Удачи.

- Да. Пойдем.

Они медленно вышли во двор, каждый из них испытывал некоторое беспокойство.

- Я думаю, тебе лучше присесть на скамейку.

Молодой человек отрицательно покачал головой.

- Я не хочу, чтобы моя первая встреча произвела впечатление неуважения. Я буду стоять.

- Окей…

Она направилась к главному зданию-единственному двухэтажному зданию в доме, - проходя мимо ряда бунгало вдоль дороги.

Эти небольшие строения предназначались для охраны, служанок и тому подобного.

"Кстати, о стражниках... некоторые из них будут патрулировать. Надеюсь, они не выгонят меня до того, как Акико закончит."

Он даже услышал негромкий рев лошадей, проследив взглядом за тем, что показалось ему конюшней.

Это был такой грандиозный кусок пространства, что Генге не мог не покачать головой при виде богатства, продемонстрированного хозяином.

Архитектура внутри была столь же великолепна, как и внешняя стена, следуя тому же стилю. Крытые соломой и черепицей крыши, а остальные здания были почти полностью сделаны из дерева, за исключением нескольких экземпляров побеленного материала, который время от времени появлялся.

…

...

Акико очень нервничала, когда вошла в главное здание, и когда ее горничная Шибата окликнула ее, она подпрыгнула так высоко, что чуть не оставила дыру в крыше.

- Акико-сама, как ты ходишь на этой ноге?

Она быстро подошла к ней, поддерживая за плечо.

Юная леди была благодарна за помощь, так как, просто подойдя сюда, она едва не вспотела от боли.

- Спасибо. Мне нужно увидеть отца, но я не могу позволить ему узнать о моей ноге.

Горничная удивленно подняла бровь. Девушка, стоявшая перед ней, долгое время отказывалась видеться с отцом из-за предстоящего замужества, но теперь ей вдруг захотелось его увидеть?

- Держу пари, это как-то связано с тем человеком.

Горничная не вполне доверяла крестьянину, который вчера нес ее госпожу на руках. Удивительно, что эта дама не простудилась. Но кроме этого, она никак не могла понять, как такой человек мог так сблизиться с ней. Он был в меру хорош собой – не то чтобы она верила, что Акико будет доверять ему только из – за его внешности, но, в конце концов, он был крестьянином. Существование даже ниже ее, служанки.

Но, увы, она поклялась хранить тайну своей госпожи даже от отца, и после стольких лет, проведенных в ее заботах, они стали очень близки, так что она не хотела быть причиной несчастий своей госпожи.

Может быть, именно этот мужчина был источником ее счастья в последние дни, несмотря на надвигающийся брак?

"Даже если бы это было так ... я не могу не волноваться."

- Я понимаю, Миледи. Я помогу тебе добраться до комнаты твоего отца. А потом я приготовлю ванну, когда ты закончишь свои дела.

Акико улыбнулась:

- Спасибо тебе, Кан.

Они осторожно пробирались по лестнице, избавляя Акико от максимально возможной боли, но делая подъем медленнее, чем это могло бы быть.

Они остановились у комнаты землевладельца, заметив, что свет от пламени свечи пробивается сквозь раздвижную дверь из рисовой бумаги.

Она глубоко вздохнула и сжала кулаки, прежде чем заговорить.

- Отец.

Ее голос звучал громко и отчетливо, и тень человека, сидевшего в комнате, дрогнула.

- Акико...?- Раздался удивленный голос очень усталого человека.

- Да, отец.

Она толкнула дверь, открывая изможденное лицо некогда сильного мужчины. Он был совсем не стар, возможно, лет тридцати с небольшим, но казался очень тяжелым, так как имел лицо гораздо более пожилого человека.

Она чувствовала некоторую вину, видя своего отца таким, потому что знала, что отчасти это была ее вина. Она отнюдь не облегчила ему жизнь предстоящим браком.

Шибата поклонилась мастеру, когда тот открыл ей дверь, а затем отвела глаза и замолчала, давая им понять, что они могут говорить свободно.

Отец одарил ее усталой улыбкой, явно обрадовавшись встрече.

- А что эта моя хорошенькая дочь требует от меня?

Акико улыбнулась в ответ, чувствуя себя почти так же. Хотя из упрямства она отказалась встретиться с ним, ей очень его не хватало.

- Хм... я бы хотела, чтобы вы вознаградили человека, который помог мне.

Мастер постучал пальцами по столу, чувствуя, как в нем нарастает удивление. Это был первый раз, когда его дочь сделала такую просьбу.

- Как же он мог помочь моей дочери?

Акико вложила в свою игру неподдельное чувство, опираясь на то, что она чувствовала несколько дней назад, когда Генге действительно спас ее.

- Сегодня стемнело быстрее, и я заблудилась в лесу. Это было действительно страшно. Но он появился из ниоткуда и повел меня домой.

Его палец продолжал постукивать, пока он размышлял над этим вопросом. Он действительно был благодарен этому человеку за то, что тот помог его дочери, потому что было много людей, которые нашли бы ей другое применение, особенно учитывая, насколько она была красива.

- Хороший человек. Золотая монета была бы достойной наградой.

Акико ахнула, услышав, что отец назвал такую дорогую награду, но сумела взять себя в руки и покачала головой.

- Нет отец. Я уже предлагала ему такие вещи... но у него есть другая просьба.

Он приподнял бровь, прекратив постукивать пальцем по столу и выжидающе глядя на меня.

- И что же это может быть?

- Он ... хочет встретиться с тобой.

Постукивание возобновилось, и он уставился на свечу.

- Хо... кто этот человек?

Интерес хозяина был возбужден. Большинство мужчин были бы ослеплены наградой в виде такого огромного количества монет.

- Миура, мой отец. Он один из ваших рабочих.

- Крестьянин? Интересно…

Он кивнул сам себе, прежде чем потушить пламя свечи и встать навстречу дочери.

- Очень хорошо. Отведи меня к этому человеку.

Акико поморщилась от такой перспективы, потому что это, без сомнения, выдало бы ее раненую лодыжку.

- Прошу прощения, отец, он ждет во дворе. Я очень устала, и Кане рассказывала, как она приготовила мне ванну, так что я хотела бы заняться этим.

В глазах отца мелькнуло недоверие, но он все равно махнул рукой и отпустил ее.

- Как тебе будет угодно. Я разберусь с этим от твоего имени.

Акико слегка поклонилась, когда ее отец начал спускаться по лестнице, не двигаясь, пока он полностью не скрылся из виду.

"Миура, а?" - Подумал про себя ее отец. Он вспомнил это имя, но не мог вспомнить лица. Он не проявлял особого интереса к делам своих работников, полагая, что им должно быть предоставлено должное уединение.

Он пересек двор быстрыми шагами, намереваясь разобраться с этим быстро.

Он заметил, что факел его стражи освещает лицо молодого человека. Поза стражника была агрессивной, и он крепко держал рукоять меча на поясе.

- Неужели ты не понимаешь, что это звучит как полная чушь? Тебе лучше уйти, пока я не начал проявлять недружелюбие.

- Оставь это! - Донесся голос хозяина с другого конца двора, когда он подошел ближе.

Стражник сразу же узнал его и поклонился в пояс, его кожаные доспехи застонали, когда он сделал это.

- Милорд!

Он кивнул своему охраннику, отпуская его.

Солдат был хорошо обучен и быстро встал, шагая ровными размеренными шагами, прежде чем остановиться в шагах двадцати, если его господину потребуется помощь.

Генге был спокоен, когда стоял лицом к лицу с этим великим землевладельцем, и точно так же поклонился ему в пояс.

- Миура, я полагаю?

Генге медленно встал и ответил со всем уважением, на какое был способен:

- Да, милорд.

- С Нивой-Сан все в порядке. Спасибо, что помог за моей дочери.

При этом выборе слов плечо молодого человека слегка дернулось.

"Это более верно, чем ты думаешь."

- Я просто выполнял свой долг слуги семьи Нива.

Мастер нетерпеливо махнул рукой, отмахиваясь от формальностей.

- О чем ты меня хотел попросить?

Он не мог не улыбнуться прямоте вопроса Нивы, так как был человеком, который мог также оценить прямоту, которая не была украшена бессмысленными словами.

Его реакция удивила мастера, так как мало кто осмеливался улыбаться в его присутствии.

- Как вы и сказали, Нива-Сан, у меня есть к вам просьба. Честь моего дома недавно была запятнана из-за обвинений одного человека из соседней деревни.

Нива нахмурилась, ей не нравилось направление, в котором все это происходило.

- Ты хочешь, чтобы я восстановил честь вашего дома? Как же так? Убить этого человека? Твоя просьба слишком смелая, крестьянин. Я ни за что не запятнаю честь своего дома, убив работника другого самурая только для того, чтобы восстановить свой собственный.

Генге покачал головой.

- Вы меня неправильно поняли, достопочтенный Нива-Сан. Я не прошу вас взять на себя эту роль.

Он нахмурился еще сильнее, раздраженный прямотой Генге.

- Тогда в чем же дело? Рассказывай давай.

- Завтра я устрою бой. Проигравший в схватке с ним будет заклеймен лжецом. Я хочу, чтобы Вы были судьей в этом бою, чтобы условия его не были нарушены, и победа имела бы смысл.

Он погладил короткую бородку, украшавшую только его подбородок, и задумался над словами крестьянина.

- Хо... это хороший способ уладить дело. Кстати, из какой деревни может быть противник?

- Тобишима.

При упоминании названия деревни в его глазах вспыхнул какой-то странный огонек, и он сжал кулак, прежде чем на его лице появилась улыбка.

- Хорошо... очень хорошо. Юный Миура-кун, я буду наблюдать за борьбой. Назначь его на закате, и я буду там. Местом проведения будет центр города. Я организую арену.

Генге не совсем понимал его внезапную положительную реакцию, но ему было все равно.

Он низко поклонился.

- Большое вам спасибо, Нива-Сан.

- Хорошо. Этим я возвращаю тебе свой долг. А теперь иди.

Его слова были резкими, и большинство людей обиделось бы на них, но таково было его право как человека более высокого социального класса. Но для Генге это было гораздо проще. Он кивнул, и начал уходить.

Едва он толкнул калитку, как его остановил крик хозяина.

- Молодой человек! Вам лучше победить.

Генге подтвердил его слова еще одним кивком головы и исчез за воротами.

Он был весьма доволен своей дневной работой и чувствовал, что его семья будет наслаждаться плодами его труда. Он был благодарен Акико за то, что она сделала это. Хотя она и была у него в долгу, он все же не мог отделаться от мысли, что теперь должен ей.

Казалось, что он не сможет выполнить свое обещание взять ее завтра на озеро, но он рассудил, что она поймет, так как ее отец, скорее всего, расскажет ей о результатах их разговора.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 20 - Должные Приготовления**

- Ха-ха, я с нетерпением жду этого момента.

Фуку все еще беспокоилась обо всем этом и выглядела довольно беспокойно, подавая семье утренний рис.

- Я тоже так думаю.

Генге разделял мнение своего отца. После событий прошлой ночи у него теперь было достаточно уверенности относительно всего этого дела.

Мысли Масаацу были заняты самой борьбой.

- Как твои передвижения, отец?

- А, хорошо, сын. Сегодня утром я сделал несколько растяжек, и теперь я чувствую себя более гибким.

Он бросил несколько тренировочных ударов в воздух, чтобы доказать свою точку зрения.

Хотя он все еще выглядел растрепанным, с лицом, покрытым старыми ранами, они могли только доверять его словам.

Рин не очень-то заботилась о самой драке, но с большим нетерпением ждала окончания драмы. Она не могла поговорить со своими друзьями с тех пор, как это началось, так как их родители сказали им держаться подальше, и она была взволнована перспективой провести время с ними еще раз.

- Пожалуйста, будь осторожен, дорогой.

Фуку была одной из причин, по которой Морохира вообще перестал сражаться. Он пообещал ей, что больше не будет драться, после того как она часами плакала каждый раз, когда он получал травму.

- Ха-ха, Не беспокойся об этом, дорогая. Это будет легко как съесть кусок пирога.

Ему не терпелось снова вступить в бой. В нем присутствовала естественная агрессия, которую он должен был излить, и поэтому, оглядываясь назад, возможно, это была плохая идея, чтобы заставить его прекратить борьбу.

Пьянство, вероятно, было побочным продуктом этих неизлечимых стрессов.

Хотя, конечно, это был просто анализ Генге, основанный на поведении его отца – он не знал, что на самом деле происходит в голове его отца.

Но все же он заговорил, и высказал свое желание.

- Отец, если все пойдет хорошо, я хочу, чтобы ты дал мне обещание.

Его сын был абсолютно серьезен, но Морохира пребывал в слишком хорошем настроении, что заставляло его относиться к Генге легкомысленно.

- Конечно, конечно, все что угодно.

- Я хочу, чтобы ты перестал пить.

При этих словах улыбка старика погасла, и он спокойно отложил палочки.

Рин с тревогой перевела взгляд с брата на отца.

- Послушай, сынок... я знаю, что плохо разбираюсь в выпивке, но ... у меня больше ничего нет, понимаешь?

Его сын кивнул, уже подумав об этом.

- Я знаю отец. Что ты предпочитаешь - пить или драться?

Он нахмурился, услышав этот вопрос, но принял его во внимание и честно ответил:

- Ну, сражаться. Определенно драка лучше выпивки.

- Если бы ты мог снова начать драться, ты бы перестал пить?

Морохира повернулся к Фуку, которая с тревогой наблюдала за происходящим.

- Если ... если ты обещаешь не причинять себе слишком много боли, я бы предпочла, чтобы ты дрался, а не пил.

Фуку уже много лет страдала от пьяного поведения своего мужа, и хотя он никогда по-настоящему не бил ее, временами он заставлял ее мучительно бояться.

Лицо Морохиры исказилось от чувства вины, когда он понял истинный смысл этих слов. Это означало, что он причинил ей столько страданий за последние годы своими пьяными выходками, что она скорее будет страдать от беспокойства о его травме, чем еще больше страдать от его пьянства.

Он обнял ее за плечи и погладил по волосам, прежде чем притянуть к себе и поцеловать в макушку.

Его глаза были полны нежности, и Фуку застенчиво улыбнулась, когда она погрузилась в объятия своего любовника.

Рин сияла, радуясь редкому проявлению нежности между ее родителями, поскольку в последнее время их отношения стали натянутыми.

Обычный строгий взгляд Масаацу действительно смягчился.

Глядя в глаза своей жены, Морохира принял решение.

- Ладно, сынок. Я сделаю это. Я снова возьмусь за кулаки и вышвырну вон того развратного меня, который опирался на бутылку.

Его глаза слегка наполнились слезами, когда он произнес это заявление.

- Мне очень жаль, Фуку. Мне так жаль – за все. Все, с чем тебе пришлось смириться. Моя дорогая, прекрасная жена, я больше не буду тебя беспокоить. Я буду держать тебя в своих объятиях и поддерживать до конца наших дней.

Генге слегка улыбнулся, довольный собой.

Хотя он не вполне верил, что Морохира сможет выполнить все свои обещания, это все же был шаг в лучшем направлении, и он вел к его мечте о мирной семейной жизни.

…

…

Когда утром все трое пришли на работу, Генге сразу же подошел к Бабе и тихо заговорил с ним.

- Доброе утро, Баба-Сан.

Баба поднял бровь. Они с Генге часто обменивались утренними приветствиями, но сегодня он почувствовал в словах мальчика иное намерение, и все его поведение и поступки подтверждали это.

- Доброе утро, парень. Тебе что-нибудь нужно?

Молодой человек был доволен тем, что его надсмотрщик быстро соображает, и сформулировал свое предложение так вежливо, как только мог.

- Сегодня утром, как раз перед началом рабочего дня, могу я сделать объявление, когда все соберутся?

Одна приподнятая бровь превратилась в две, а лицо Бабы исказилось от удивления.

- Хо... это довольно необычная просьба, юный Миура. Я предполагаю, что это связано с утраченной честью вашей семьи..?

- Совершенно верно.

- Тогда разрешаю.

Теперь настала очередь удивляться Генге. Он не ожидал, что старик так быстро согласится.

- Что..? Оо, я имею в виду, большое вам спасибо, Баба-Сан.

Генге поклонился в знак благодарности Бабе-Сан, и в этот момент он почувствовал некоторое знакомое действие. Ему казалось, что в последние дни он довольно часто кланялся.

Баба кивнул, и Генге, решив, что разговор окончен, начал возвращаться к своим брату и сестре.

- Ах, но если это что-то глупое, тебе придется понести определенные наказания.

Последовал зловещий прощальный комментарий.

Он слегка напрягся, немного сбитый с толку этой угрозой.

- И все же это зависит от того, что ты называешь глупостью, верно? Конечно же, мое соглашение не должно попадать в эту категорию?

Когда он приблизился, Масаацу окликнул его:

- Успех?

- Думаю что да…

- А ты не нервничаешь из-за того, что говоришь перед таким количеством людей, Нии-Сан?

Он пожал плечами. Собственно речь сама по себе его не интересовала. Его просто интересовали результаты. Проведя большую часть своей жизни, выступая с речами для недавно выпущенных продуктов, он практически уничтожил свой страх перед публичными выступлениями.

- Все должно быть хорошо.

Рин с сомнением посмотрела на него, мысленно сопереживая его положению.

- Если бы это была я, я бы так смутилась...

Прошло еще несколько минут, и почти все рабочие прибыли.

Баба привлек всеобщее внимание несколькими короткими хлопками.

- Всем доброе утро. Прежде чем мы приступим к смене, один из наших рабочих попросил вашего внимания. Миура-кун, если ты не против.

Он сделал знак мальчику, который принял его сигнал кивком головы, и грациозно встал, быстро двигаясь в сторону Бабы-Сан, сохраняя язык тела, который был воплощением уверенности.

- Как вы все знаете, моего отца недавно обвинили в мошенничестве.

Его голос был чистым и громким, так что его услышали все присутствующие рабочие.

Его глаза скользнули по толпе, и он заметил несколько кислых взглядов людей, умирающих от желания прервать его. Но, увы, говорить ему было позволено Бабой, и поэтому, идя против него, они, в свою очередь, оскорбляли бы Бабу.

Он заметил нескольких своих знакомых, чьи лица были полны дружеского

интереса. Хотя лицо Аритады было более напряженным, чем можно было ожидать, казалось, что он чувствует тревогу вместо Миуры.

Рин и Масаацу желали ему успеха так сильно, что их эмоции передавались через их лица. Их сияющие глаза сказали ему все, что он хотел знать.

- Это, уверяю вас, ложь.

Он снова сделал паузу, зная, что главной мыслью в головах людей будет: "а как же доказательства?'

- Сейчас легко запятнать чье-то имя безосновательно, но гораздо труднее стоять и отстаивать такие обвинения.

Толпа, казалось, следовала за ними, но все та же суровость витала в воздухе.

- Вот почему мой отец, Миура Морохира, вызывает на дуэль обвинителя, Кегоку Суэмочи из деревни Тобишима.

Шепот наполнил воздух, когда толпа стала более беспокойной, умирая от желания что-нибудь выкрикнуть.

- Теперь мы все знаем, что мой отец-опытный боец, так что это было бы несправедливо по отношению к Кегоку-Сан. Поэтому мой отец будет безоружен, а Кегоку-Сану будет позволено любое оружие, которое не содержит металла.

Толпа становилась все более беспокойной, и он на время оставил их в таком состоянии.

Он наблюдал, как они перешептываются друг с другом, и заметил несколько проблесков одобрения. Даже подчиненные Кегоку, казалось, поддерживали дуэль.

В конце концов, шансы были очень велики в пользу Кегоку, не так ли?

- Так вот, некоторые из вас здесь знают Кегоку-Сан. Пожалуйста, сообщите ему о драке. Скажи ему, чтобы он шел на Рыночную площадь, где он найдет кольцо, сделанное и находящееся под надзором самого достопочтенного Нива-сама.

При этом некоторые чрезмерно увлеченные люди не могли сдержать себя, несмотря на то, что знали о последствиях.

- Как же он, черт возьми, это сделал!?

- Черт это будет интересно!

- Черт бы его побрал, Миура будет избит на глазах у самого мастера, какая честь!

Это последнее замечание вызвало много смеха, но Генге терпеливо ждал, пока оно пройдет, прежде чем продолжить.

- Проигравший поединок будет заклеймен как лжец. С победителя будут сняты все обвинения, и он будет известен как тот, кто говорит правду. Нива-сама позаботится о том, чтобы это заключение было выполнено, независимо от результата.

На это было обращено не так уж много внимания, как все предполагали с самого начала, но все же это нужно было сказать, даже если это была простая формальность.

- Тогда, на этом у меня все. Поединок состоится сегодня на закате. Я надеюсь увидеть вас всех там.

На этом его речь закончилась, и он благодарно кивнул Бабе.

Баба снова взял ситуацию под контроль, а Генге направился обратно к своим брату и сестре, заметив краем глаза, что Кишизу громко смеется.

"Надеюсь, ты нашел это забавным, старина."

Масаацу и Рин сияли от гордости, выпятив грудь, как будто они уже вернули себе свою честь – и даже больше того.

- Младший брат, это было сделано блестяще.

Его официальная похвала вызвала улыбку на губах Генге, которая стала еще шире только после того, как к ней присоединилась Рин.

- Угу, угу! Ты был так самоуверен, Нии-Сан! Я действительно горжусь тобой. Очень, очень горжусь! Ты выглядел так круто, и все тебя слушали... все эти девушки в деревне теперь будут пытаться украсть моего Нии-Сан... надо много работать!

Генге неловко полуулыбнулся на последней части. Хотя он, конечно же, не отказался бы от возможности познакомиться с женщиной, она должна была бы иметь особый характер, если бы его образ мирной семейной жизни проявился.

- Я рад, что ты это одобряешь.

- Кстати, Тадаката, эта часть – о присутствии мастера - это правда?

"Ах, я совсем забыл сказать им об этом."

- Да, я встречался с ним вчера вечером. Он позаботится об этом для нас.

- Ха? Ты с ним встречался? Вот так просто?"

- Да. Он очень добрый человек. Я нанес ему визит и сообщил о своем бедственном положении, и он был только рад протянуть мне руку помощи.

Генге было немного стыдно лгать своему брату, у которого не было ничего, кроме добрых намерений, но он чувствовал, что если он раскроет слишком много и его отношения с Акико выйдут наружу, то это будет означать бесконечные неприятности.

Масаацу, казалось, питал какие-то подозрения, но не высказывал их вслух. Вместо этого он положил руку на плечо брата и поблагодарил его.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 21 - День Борьбы**

Атмосфера перед боем была наполнена волнением - главным образом, Морохиры.

- Это будет так чертовски хорошо. Мне не терпится украсить череп этого ублюдка несколькими сотнями синяков.

- Сейчас, сейчас, дорогой, ты должен убедиться, что съешь сначала всю свою еду. Ты не можешь сражаться на пустой желудок.

Улыбающаяся Фуку мягко отчитала своего мужа, который следовал ее указаниям, как будто он был ее ребенком.

Генге тоже наслаждался едой, предвкушая успех своего плана. Он только надеялся, что его отец был так же искусен, как он хвастался, иначе все эти планы были бы напрасны.

Рин продолжала воровать рис из миски Генге, хотя ее миска все еще была полна.

Когда ее спросили, что она делает, в ответ прозвучало довольно странное "так вкуснее". На что он мог только покачать головой и смириться с этим.

Маленькие сестрички должны были иногда доставлять нам немало хлопот, не так ли?

…

…

По дороге в деревню семья встретила много людей, и реакция на их присутствие была разной.

- Удачи тебе, Миура-сан! Пусть деревня гордится тобой!

Это то, что большинство выкрикивали, надеясь заручиться благосклонностью, если бой пройдет хорошо.

Другие просто молчали, не желая обидеть ни одну из сторон.

Хотя не было похоже, что любая реакция могла бы ослабить дух Морохиры. Он шел впереди, подгоняя свою семью вперед.

- Да ладно вам, ребята, мы же опаздываем!

Фуку несла корзину с несколькими маленькими кувшинчиками воды и несколькими рисовыми шариками. Она изо всех сил старалась сделать так, чтобы у ее мужа было все необходимое для того, чтобы бороться изо всех сил.

Детей заставили умыться и одеться в чистую одежду, чтобы они были в лучшем виде, когда их представят жителям деревни.

Генге с некоторым любопытством разглядывал свою вымытую сестру, сравнивая ее внешность с внешностью Акико.

Он понял, что она была намного меньше Акико и с более темными волосами, но в ее красоте было какое-то особое очарование. Акико, без сомнения, была красивой женщиной, в то время как Рин была более диким типом. Временами она была очень мила, но в ее манерах чувствовалось что-то мальчишеское.

"У мужа, который получит Рин, будет захватывающая жизнь."

Хотя "захватывающая" - это было слишком многословное слово, потому что она могла с такой же легкостью перевернуть его жизнь вверх дном, как и повести его на всевозможные приключения.

…

…

Когда они добрались до Рыночной площади, там уже толпилось около двухсот крестьян и было довольно много народу.

Мастер Нива выполнил свое обещание, и была воздвигнута деревянная Арена, стоявшая примерно в полуметре от земли. Она была размером примерно с обычный боксерский ринг и точно такой же квадратной формы.

Рядом с ареной возвышались два больших деревянных кресла, одно из которых занимал мастер.

Рядом с собой он увидел знакомого лебедя, снова одетого в белую юкату, хотя на этот раз она была чисто белой, без рисунков, украшавших ее.

Ее каштановые волосы были собраны в пучок, заколотый шпилькой, и они блестели в мерцающем свете факелов, рассказывая о том, какие усилия приложили ее служанки заранее.

Она была несомненно красива, и он слышал, как молодые люди в деревне говорили о ней, когда он проходил мимо.

На этом фронте он не мог не чувствовать себя немного привилегированным, потому что знал, кто такой лебедь за этими перьями.

Толпа сразу же узнала их.

- Эй! Это же Миура!

- Наконец-то!

Толпа расступилась, пропуская их вперед. Заметив это, мастер оглянулся.

- О, юный Миура, добро пожаловать! Значит, это твоя семья?

Он окликнул ее, и Генге подошел ближе, прежде чем ответить.

- Да, Нива-Сан. Это мой отец Морохира, моя мать Фуку, мой старший брат Масаацу и моя младшая сестра Рин.

- Отлично. Тогда поднимайся, и мы начнем эту битву. - Он указал на деревянную скамью, стоявшую рядом с двумя стульями. Это можно было считать большой честью, ибо мастер ставил их на один уровень с собой.

- Спасибо, Нива-Сан.

Генге взял на себя инициативу и поднялся по лестнице, ведущей на арену.

Он слегка склонил голову в знак приветствия Акико, но сделал это из вежливости.

- Добрый вечер, леди Нива. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

Она слегка улыбнулась, чувствуя прилив энергии от их общего секрета, хотя и притворялась, что это не так.

- Добрый вечер, Миура-кун. Я - да, благодаря тебе.

Ее отец, зная "правду" за этим разговором, продолжал улыбаться, но то же самое нельзя было сказать о семье Генге.

Они с любопытством уставились на него, гадая, какие отношения связывают его с юной дочерью высокочтимого хозяина.

Во взгляде Рин был намек на агрессию, когда она улыбнулась молодой леди.

"Эта глупая дворянка пытается соблазнить моего Нии-Сан..."

Остальные члены семьи выразили свое почтение мастеру, а затем настала очередь Морохиры.

Нива оценивающе взглянул на него и не смогл сдержать укол разочарования.

"Человек, на которого мы возлагали свои надежды, уже покрыт синяками?"

- Рад познакомиться с тобой, Миура-кун. Твой сын много рассказывал мне о тебе. Ты очень храбрый человек, чтобы сразиться с твоим противником в таких условиях.

Морохира смущенно почесал затылок, когда получил похвалу от мастера.

-Я сделаю все, что в моих силах, чтобы дать вам интересный бой, господин.

Мастер кивнул, больше ничего от него не ожидая.

Генге оглядел толпу в поисках кого-нибудь.

- Нива-Сан, Кегоку уже прибыл?

- Да. Он приехал около 15 минут назад, но, кажется, он ест.

Разговор оборвался, и воцарилось неловкое молчание. Остальные члены семьи чувствовали себя слишком неуютно в присутствии мастера, чтобы говорить, а Генге сидел в задумчивости.

Однако Нива Накатане не ощущал никакого напряжения, только острую скуку. Он по привычке постучал пальцами по подлокотнику кресла и пожелал, чтобы события развивались быстрее. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как он в последний раз выезжал из города, из-за некоторых недавних дел, которые он должен был посетить, и пока он был здесь, он был полон решимости высвободить как можно больше своего сдерживаемого стресса.

Он возобновил разговор с юношей, сидевшим рядом с ним, пытаясь найти способ побороть свою скуку.

- Юный Миура, ты ведь работаешь на моих полях, верно?

- Действительно, Нива-Сан.

- Как тебе?

- Это хорошая, честная работа, и надсмотрщик – Баба-Сан – справедлив и честен.

Накатане кивнул. Это был нейтральный ответ, но что еще мог сказать мальчик? Никто открыто не собирается жаловаться на свою работу работодателю, особенно когда их материальное положение столь же плачевно, как у крестьянина.

Он перевел разговор на другую тему, пытаясь выяснить характер мальчика, который организовал все это событие.

- Война уже на горизонте.

- Похоже, что так оно и есть.

Еще один нейтральный ответ. На его лице не было ни страха, ни восторга. Как будто он считал это тривиальным.

Конечно, для Генге все было совсем наоборот. Он рассматривал это скорее как рутинную работу и шаг в неверном направлении.

- Это должно быть хорошей возможностью для нас. Ода очень слаб. Разве тебя не радует перспектива получить часть добычи? Это может быть шанс для тебя заработать немного хороших монет.

Генге повернулся и посмотрел Накатане прямо в глаза. В этом заявлении было так много вещей, с которыми он не соглашался, что у него возникли проблемы с тем, с чего начать.

- Меня не интересуют деньги.

"Пустые слова. Какой человек, особенно тот, кто не имеет денег, не хочет получить их еще больше?"

- И я не думаю, что это разумно - смотреть на Оду сверху вниз. Их Даймё молод и непроверен, и большинство видит в этом нашу уверенность в победе. Но разве это не означает также, что мы не знаем, на что он способен? Есть хороший шанс, что мальчик - гений, и он поведет свои войска к победе.

Его пальцы перестали стучать, и он с удивлением посмотрел на юношу. Он не думал, что у него будет такое большое мнение по военным вопросам.

- ...Многие назвали бы тебя трусом за такое замечание.

Генге усмехнулся.

- Я все равно буду сражаться. Но это глупый человек, который безрассудно бросается в бой, даже когда у него есть преимущество.

- Ты не думаешь, что мы сможем победить Ода?

- О, без сомнения, мы способны на это. Но все, кажется, упускают из виду, что то же самое верно и для них.

Накатане откинулся на спинку стула и посмотрел вверх.

"Подумать только, что я буду обсуждать военную философию с крестьянином..."

Несмотря на тупое ощущение абсурда, он видел мудрость в произнесенных словах. Он не был сторонником войны, хотя в юности добился личной похвалы от Даймё за свои подвиги на поле боя.

Генге заметил фигуру, идущую к ним сквозь толпу.

- Похоже, оппозиция уже прибыла.

- Ху! Ты прав!

Морохира тоже заметил это, встал и начал вытягивать руки, а потом разминать шею.

Кегоку взобрался на помост с деревянным боккеном за поясом своего стильного кимоно. Для крестьянина он был одет довольно прилично.

Он был странно высок для японца - по крайней мере, выше шести футов. Он был примерно на голову выше Морохиры, и у него было гораздо больше мышечной массы, кроме того, с блестящей лысой головой.

Судя только по внешнему виду – с Морохирой, покрытым синяками, и Кегоку, похожим на средневекового бодибилдера, - бой был закончен.

- Кегоку, ты ублюдок! Знаешь ли ты, с чем мне пришлось смириться из-за той лжи, которую ты распространяешь обо мне?

Морохира был возбужден, крича через всю арену с вздувшейся на шее веной.

Кегоку вытащил свой деревянный меч, положил его на плечо и надменно скривил лицо.

- Ха? Ложь? Но ты же Миура-обманщик. Это всем известно.

Толпа тоже выкрикивала всякие пошлости, хотя все они сливались в единую массу непонятливости.

Просто из-за его действий и удушающего высокомерия, которое он изображал, даже Генге почувствовал желание ударить его.

- Твой отец может победить его, верно?

Накатане кипел, как будто это была его честь, которая была поставлена под сомнение. Казалось, что этот наглый грубиян тоже забрался ему под кожу.

- Надеюсь, что так.

- Ты чертов ублюдок! Я буду бить тебя гораздо сильнее, чем ты меня. Я заставлю тебя пожалеть, что ты не убил меня тогда.

- Ха? Но ведь я тебя побил, правда? Почему ты думаешь, что можешь победить меня сейчас?

Эти слова были обращены к толпе. Этот человек был артистом, и он, казалось, был уверен в своей победе.

Даже Генге в этот момент не был уверен. За то короткое время, что он его знал, его отец не очень-то проявил себя надежным человеком.

Он мог только надеяться, что в его словах есть доля правды.

"Я сделал все, что мог, старина... остальное зависит от тебя."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 22 - Начинается Бойня!**

Гнев Морохиры достиг своего пика.

- Ублюдок!

Он вздохнул и побежал вперед, начиная бой.

Он прицелился низко в Кегоку, намереваясь использовать его плечо и повалить на землю.

Увы, ему не дали такой возможности. У деревянного меча был гораздо более широкий диапазон досягаемости, поэтому большой человек просто отступил назад и нацелил удар в голову склонившегося Морохиры.

Это был напряженный момент для зрителей, ибо такой удар, с их точки зрения, казался неизбежным. Один глаз Рин был закрыт в предвкушении, в то время как брови Генге были глубоко нахмурены.

\*ТУНГ\*

Две поднятые руки блокировали нисходящий удар, за которым последовало выражение сильной боли.

Получив такой удар, мужчина был вынужден отступить назад, потирая ушибленные предплечья.

- Какака, почему бы тебе просто не сдаться, Миура-кун? Ты же знаешь, что не можешь победить меня. Только не так.

Морохира не ответил. Его взгляд был напряженным и сосредоточенным.

Генге сидел там, потрясенный силой костей своего отца. Правильно ли, что такой удар раздробил бы предплечья более слабого человека, но теперь он уже поднял кулаки вверх, готовый атаковать своего противника?

"Но это выглядит не очень хорошо, старина. Твой противник искусен в обращении с мечом – он не позволит тебе приблизиться."

Похоже, его отец думал о том же самом, когда он подошел ближе к Кегоку, но держался вне досягаемости его меча.

Его противник терпеливо ждал, с осторожностью, отталкиваемый выражением уверенности в глазах врагов.

Морохира начал подпрыгивать с левой ноги на правую, как боксер, намереваясь сделать свои движения более предсказуемыми.

Он кружил вокруг ринга, ожидая своего часа. Он преследовал ничего не подозревающего Кегоку, пока тот не оказался почти в ловушке в углу.

А затем, используя деревянную ограду как трамплин, он нанес удар ногой в голову более высокого человека.

\*ТУНГ\*

Быстрый взмах меча в сторону его вытянутого бедра, и он был вырезан из воздуха, ударившись о деревянную поверхность внизу с огромной силой.

Он едва успел откатиться назад, прежде чем острие меча коснулось того места, где он был раньше.

Наблюдая, как он с трудом поднялся на ноги и сделал шаг вперед, слегка прихрамывая, отвратительное лицо Кегоку исказила улыбка.

Он воспользовался возможностью еще раз обратиться к толпе.

- Вы видите это? Это тот самый человек, который вызвал меня на эту битву, и видите, чем она закончится? Этот человек-лжец и мошенник!

Его слова были встречены в основном одобрительными возгласами, хотя в толпе было несколько озлобленных лиц, по-видимому, более недовольных отсутствием настоящего, приятного боя, чем потерей Морохиры.

Накатане тоже, казалось, терял интерес. Ему очень нравилась мысль о том, что человек из его деревни победит, по причинам, которые окружавшие его люди не понимали, но теперь это было вне его досягаемости.

Генге, Рин и Фуку были напряжены всем телом, встревоженные чрезвычайно односторонней борьбой перед ними.

Но Масаацу, напротив, казался очень спокойным.

Причина его спокойного поведения была совершенно неизвестна Генге, ибо все, что он видел перед собой, было односторонней резней.

Замедленного Морохиру преследовал по всему рингу неумолимый Кегоку, который использовал свой радиус действия на полную катушку, поражая своего врага бесконечным потоком ударов и рубящих ударов.

Такие удары-хотя и легкие поначалу – наносили урон безоружному бойцу, и хотя он пытался сопротивляться, ни одна из его конечностей не была достаточно длинной, чтобы даже приблизиться к дальности, обеспечиваемой мечом.

Таким образом, его преследовали, и острие меча играло на его ребрах, как на каком-то ужасном музыкальном инструменте, а лицо его исказилось от боли.

В этот момент обе женщины едва могли наблюдать за схваткой, и даже Акико, которая не имела никакой связи ни с одним из мужчин перед ней – кроме как через Генге – отвела глаза, недовольная теперь уже довольно ужасным зрелищем перед ней.

Шаг вперед, руки вытянуты во всю длину, меч вытянут как можно дальше, и Морохира был прижат к деревянному забору, который окружал кольцо, издав рев боли, когда его ребро сломалось.

То же самое движение удара повторилось, но на этот раз, используя ладонь, раненый сумел отвести ее от своей груди – хотя вместо этого она ударила его по руке.

Это была уже не драка. Это была односторонняя резня.

Генге начал сомневаться во всем этом деле.

"Он... заверил меня, что он сможет справиться с Кегоку, даже если у него будет меч. Это вообще не должно было быть сражением – меч был просто средством заманить его сюда. Но вот это? Все должно было пойти совсем не так."

"Разве я виноват, что поверил в хвастовство мужчины? Не часто можно встретить человека, способного точно оценить свои собственные способности? Возможно ... возможно, это будет мое первое поражение с тех пор, как я начал новую жизнь."

Мысль о проигрыше наполнила его чувством отвращения. И хотя он не был на арене, он очень сильно чувствовал себя частью этой борьбы. Как и все остальные члены его семьи. Их объединенная воля, мольба о победе Морохиры, вероятно, была единственной вещью, которая поддерживала его. Ибо теперь он был украшен множеством синяков, и хотя лицо его почти не пострадало, кожа под одеждой не могла похвастаться красивым видом.

Теперь он спотыкался на ринге, как пьяный, и Кегоку преследовал его повсюду, где бы он ни был, безумно смеясь.

Такая сцена продолжалась уже почти десять минут, и даже в толпе нарастало отвращение к садистским действиям мускулистых голов.

- Кончай с этим!

Они плакали.

- Кончай с этим! Отпусти собаку!

А поскольку он был настоящим артистом, Кегоку не мог не обращать внимания на такие крики, и он двинулся, чтобы нанести свой последний удар.

Он сделал свой обычный удар, предвосхищая удар ладони Морохиры, которая двинулась, чтобы защититься. Нацелившись на вытянутую руку, он ударил вниз, отбрасывая ее в сторону. Он нанес удар, затем повернул свой "меч" и нацелил удар в левую сторону мужчины, прежде чем обрушить свой меч на голову Морохиры, когда тот согнулся в агонии.

Глухой звенящий звук эхом разнесся по арене, словно столкнулись два деревянных бруска.

Морохира рухнул на пол, как будто потерял контроль над телом.

Раздался крик - Фуку - она позвала мужа по имени и рухнула на колени, когда слезы начали украшать ее лицо.

Рин подошла к ней, чтобы успокоить, хотя сама она была в таком же состоянии.

Лицо Масаацу исказилось, как будто кто-то только что разрушил все его убеждения.

Потрясенный Генге уставился вперед. И тут он кое-что понял. Несмотря на то, что его отец был убит в бою, и несмотря на то, что он говорил себе, что предвидит свою потерю, он все еще держался за веру, где-то в глубине своего сердца.

Но теперь этот человек, на которого их семья возлагала свои надежды, лежал в центре круга, не двигаясь, и кровь стекала на деревянную поверхность вокруг его головы.

Кегоку двинулся вперед, его лицо превратилось в маску дикости. С его мечом, все еще обнаженным и готовым к бою, было очевидно, что он намеревался сделать.

Толпа тоже была в маниакальном беспорядке, но их шум не был услышан Генге. Он был полностью сосредоточен на том, что происходило перед ним.

Он поднялся со своего места, мышцы его ног напряглись, прежде чем толкнуть его вперед к арене. Его рот был открыт, готовый сорваться на крик.

Демон перед ним становился все ближе, уже начав свой замах.

Это было тогда, когда Генге понял, что это было слишком поздно, слишком медленно, и он поспешил вперед.

Но когда он добрался до верхней перекладины заборного столба, враг уже был на его отце с поднятым мечом, готовый произнести свой последний приговор.

А потом его глаза резко распахнулись.

Кегоку понял свою ошибку и поспешил отступить назад.

Но его действия были слишком запоздалыми. Человек, лежавший на полу, уже сделал широкий пинок в сторону его ног.

Ноги у него подкосились, и он тяжело приземлился.

Затем на него набросился зверь – так не должен был двигаться человек. Он направил кулак в лицо своим мучителям, позволив им увидеть звезды, которые он уже давно чувствовал.

Затем он совершил еще одно действие, которое ошеломило бы и без того замерзших зевак, объявивших его мертвым.

Он встал, перекинул меч через колено, отбросил осколки и стал ждать.

Он зачесал назад волосы с кровью, которая украшала его череп, а затем обнажил устрашающую улыбку, произнося свой смертный приговор.

- Ну тогда давай драться.

Генге все еще стоял неподвижно, одна нога его застыла на заборе. Ни разу в своей жизни он не был свидетелем такой изменчивости, чего-то настолько невероятно нечеловеческого, что никто никогда не мог принять это во внимание или даже утверждать, что оно существует.

Он открыл в своем отце силу скрытого зверя-человека. Его маленькая тень. Та ошеломляющая мощь силы, которую он мог вызвать, когда ставил все на кон.

Человек перед ним был не просто его отцом, это был человек, одержимый такой тенью.

Пространство вокруг них было погружено в тишину, и все наблюдали за происходящим, разинув рты.

Перепуганный зверь поднялся на ноги, поднял кулаки, пытаясь убедить свой сломленный разум, что это невозможно, что человек перед ним был слишком избит, слишком сломлен, чтобы сопротивляться.

Морохира, со своей стороны, не выказал такого движения. Его окровавленное лицо было напряженным и сосредоточенным. Он поднял кулаки вверх, заставляя свое тело двигаться с новой силой. Его плечи двигались влево и вправо, когда он шел по арене со всей властностью короля.

Ворвавшись в замок Кегоку, он нанес ему сильный удар ногой спереди, отчего тот врезался в крепкие окружающие ограды.

Одного этого движения было достаточно, чтобы победить его, и он рухнул на землю, задыхаясь и пытаясь дышать, его глаза превратились в маску ужаса.

- Вставай.

Морохира не позволил бы ему так легко отделаться, и он терпеливо ждал, пока человек перед ним встанет на ноги. Он даже отошел на другую сторону ринга.

Они снова встретились посередине, и он все еще двигался с той же неукротимой аурой, как будто контролировал сам воздух вокруг них.

Молниеносная правая рука легко прошла по лицу Кегоку, заставив его отшатнуться назад. Но комбинация ни в коем случае не была сделана, так как левая рука снова сделала его лицо симметричным, прежде чем Морохира использовал импульс удара, чтобы повернуть его тело.

Прежде чем кто-либо успел понять, как он это сделал, он крепко обнял Кегоку за талию. Его противник почувствовал опасность и боролся изо всех сил, но было уже слишком поздно. Морохира опустился вниз, прежде чем взорваться вверх, заставляя этого зверя человека над своим плечом-отправляя его плыть по воздуху.

Это был удивительный подвиг, но у них не было времени удивляться, так как он уже набросился на своего поверженного противника, оседлав его.

Удар за ударом.

Один

Два

Три

…

Тридцать

Он не остановился, даже когда человек перестал двигаться. Он хотел украсить его лицо так же, как было искажено его собственное. Но он не был маниакальным человеком – он ставил себя выше своего противника, и с каждым ударом он контролировал силу, гарантируя, что он его не убьет.

Противник еще должен был доживать свои дни в позоре – никто не мог спасти его от этой судьбы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 23 - Последствия.**

Он нанес последний удар, потряс окровавленным кулаком и встал на дрожащие ноги.

Потери, понесенные в этой битве, не были легкими, и не будет преувеличением сказать, что он использовал все, что имел.

Толпа все еще пребывала в благоговейном молчании, переводя взгляд с окровавленного тела Кегоку на изуродованное месиво порезов и синяков, которым был Морохира.

Хотя он шатался на ногах и невероятно устал, он все еще заставлял свое тело выполнять какое-то действие, и его рука медленно поднималась вверх.

Он достиг вершины, и был показан сжатый кулак, означающий его победу.

Только тогда люди вспомнили, как использовать свои голоса, и со всех сторон раздались радостные возгласы.

Даже те, кто поначалу не поддерживал его, болели за него. Они были поражены силой воли, проявленной человеком, который был в невыгодном положении, и получил травмы, которые большинство из них не могли вынести, и все еще продолжал выигрывать бой.

- ХОРОШИЙ БОЙ, МИУРА-САН!

Они кричали.

Легкая улыбка осветила губы Морохиры, когда он получил одобрение своего народа.

Затем он начал слабеть и дрожать, действительно использовав все, что у него было.

Но когда он уже собирался упасть на землю, то почувствовал, как чья-то рука поддерживает его.

Он повернулся, чтобы украдкой взглянуть на Генге, и заметил на его лице непроницаемое выражение.

Он выдавил из себя несколько слов, пытаясь успокоить беспокойство, которое, как он знал, испытывал его сын.

- Я победил, сынок ... мы победили.

Видя, в каком состоянии находится его отец, после такой жестокий драки, но все еще заботящийся о своей семье в первую очередь, его глаза начали слезиться, и прежде чем он понял, что делает, он крепко обнял старика.

- Я горжусь, папа ... очень горжусь. Ты спас нашу семью.

Застигнутый врасплох объятиями сына, он все еще улыбался несколько мгновений спустя. Родственные узы, которые они чувствовали, укрепляясь только благодаря совместному преодолению невзгод, были трогательным чувством, которое заставляло даже самых холодных мужчин озаряться улыбкой.

Фукку и остальные члены семьи были заняты тем, что пробирались на ринг в таком же беспорядке – если не больше – как и Генге.

Он отошел от отца, удовлетворенный, с улыбкой, все еще твердо сидящей на его лице, и его место немедленно заняла эмоциональная Фукку.

Ее лицо было залито слезами, которые продолжали течь, но улыбка все еще пыталась пробиться сквозь них. Она бросилась к Морохире, забыв о его слабом состоянии, целуя его снова и снова, позволяя ее супругу понять огромное облегчение, которое она чувствовала.

Масаацу и Рин подошли к Генге, с нежными улыбками наблюдая за происходящим.

Все сложные эмоции, проходившие через их сердца, заставляли их чувствовать себя старше, чем они были на самом деле.

Рин склонила голову на грудь Генге, используя его рукав, чтобы высушить ее заплаканное лицо, прежде чем крепко обняла его за руку.

Он нежно погладил ее по голове, полностью понимая, что она сейчас чувствует, потому что, хотя он был намного старше ее, это был набор новых для него эмоций, и он чувствовал огромную благодарность за возможность испытать их.

Масаацу несколько раз похлопал Генге по плечу, и они обменялись понимающими взглядами. Он, казалось, был в гораздо лучшем состоянии, чем раньше, так как его вера в отца оказалась не безосновательной, и, несмотря на все трудности, его отец одержал победу. Не было в мире опыта, который мог бы принести молодому человеку большую гордость.

Приветствия толпы, сопящая Рин и энергичная Фукку. Хотя это и не было тем, что Бах мог бы включить в один из своих концертов, это определенно была симфония звука, которая казалась совершенством для всех присутствующих.

Накатане с удовлетворением наблюдал за происходящим. Это были его люди, и это была его деревня. Они одержали победу над волнениями, вызванными жителем соседней деревни, и снова собрались вместе, как и следовало.

Акико почувствовала, что начинает волноваться, наблюдая за юношеской энергией, с которой Фукку и Морохира держали друг друга, и подумала, будет ли когда-нибудь для нее такая сцена.

Мгновение спустя ее отец встал, обращаясь к толпе и чувствуя удовлетворение в словах, которые он произнес.

- Слушайте меня, люди Тойона. Этот человек перед нами - Миура Морохира.

Его слова были встречены бурными аплодисментами, а толпа выкрикивала имя победителя.

- На глазах у всех присутствующих он одержал победу в поединке над Кегоку Суэмочи.

Снова раздались радостные возгласы, когда толпа проклинала Кегоку и его отсутствие чести во время дуэли.

Генге не мог не покачать головой, поражаясь непостоянству масс.

- Мало того, он сделал это, когда все шансы были против него!

Снова раздались радостные возгласы, но он продолжал говорить, перекрывая их.

- И согласно условиям дуэли, Миура-кун освобождается от всех обвинений, а грубый Кегоку оказывается лжецом!

Толпа становилась все более ненавистной к поверженному Кегоку, некоторые тянулись к нему.

Хотя это может быть неприличным изменением отношения к вам, для людей того времени дуэль была священным обрядом. Если кто-то сражается за идею и побеждает, то только в том случае, если боги пожелают, чтобы это было так.

Четверо подчиненных Кегоку должны были прорваться в кольцо и протащить своего бессознательного союзника сквозь толпу. Люди умирали от желания засыпать его тело свежей порцией синяков, но Накатане позаботился о том, чтобы людям позволили пройти сквозь толпу, потому что это было благородно.

С этими словами он объявил о завершении событий этой ночи, а также кое-что еще.

- В благодарность Миуре-куну за великолепный бой, моя личная медицинская бригада будет ухаживать за ним.

Толпа издала удивленный возглас, прежде чем они начали кивать. Это была большая честь, но, вероятно, это было самое подходящее решение.

Затем он начал разгонять людей, прежде чем подойти к Морохире, за которой в данный момент присматривала Фукку, чтобы выразить свое почтение.

- Ты храбро сражался, Миура-кун. Действительно, очень храбро. Редко можно встретить человека, который пошел бы на такое ради победы.

Морохира вежливо выслушал его и сделал все возможное, чтобы ответить, несмотря на боль, которую это принесло.

- Благодарю вас... очень ... господин.

Накатане понимающе кивнул, понимая, как ему, должно быть, больно говорить.

- Твой стиль боя действительно замечателен... эта последняя демонстрация, после того как ты его обезоружил? Великолепно, поистине великолепно.

Раненый кивнул в знак признательности с легкой улыбкой и поклоном, потому что это было все, что он мог сделать.

Конечно, господин не собирался обижаться на такой жест.

- Ты, вероятно, один из лучших невооруженных бойцов во всей Микаве. Для меня будет честью, если ты будешь служить под моим началом, когда мы начнем вторжение на Ода.

В ответ прозвучало слабое, - да, сэр.

Затем господин повернулся к его сыновьям, оценивая их еще раз по очереди, задаваясь вопросом, обладают ли они каким-либо мастерством, которым обладал их отец.

Сначала он заговорил с Масаацу, отметив его рост и широкие плечи, и кивнул самому себе, отметив напряженность и твердость его взгляда и роста.

- Ты, кажется, сильный парень. Есть ли у тебя хоть какое-то умение, которым владеет твой отец?

Масаацу слегка поклонился, услышав вопрос господина.

- Мой отец научил меня кое-чему, но пока я остаюсь непроверенным, так что не смею сказать.

Он снова поймал себя на том, что мысленно кивает в ответ на скромность мальчика. У него была грация, не свойственная крестьянину.

Он мельком взглянул на Рин, мысленно отметив ее красоту, прежде чем повернуться к Генге.

Он немного помолчал, не зная, что сказать.

- Ну, полагаю, все вышло так, как ты и ожидал, а?

- Возможно, как я и надеялся. Не совсем так, как я ожидал. Сегодня я понял, что пытаться предсказать слишком много так же глупо, как и вообще ничего не предсказывать.

Бровь была поднята в ответ на эти слова, которые содержали степень глубины, которая была неуместна для такого молодого человека.

- У тебя есть мудрость, превосходящая мудрость годовалого ребенка. Это и то, как ты говорил со мной раньше. Я не могу не задаться вопросом, может быть, у тебя был учитель? Кто-то, кто учил тебя путям философии?

Генге не знал, как на это ответить. С людьми, которых он уважал, он старался быть как можно более честным. Истинным ответом было бы: да, в детстве у него были учителя. Но никто не учил его философии и тому подобному.

- Нет, боюсь, что нет. Я благодарю вас за то, что вы так высоко меня оценили, хотя, боюсь, я этого не заслуживаю.

Накатане посмеялся над этим. Он воспринял комплимент с большой долей изящества, хотя это было совсем не так, как у его брата. Он добродушно похлопал его по плечу, прежде чем предположить, что им, возможно, пора отправляться на покой.

Толпа уже начала расходиться, и вскоре они последовали за ней. Акико, Накатане и их охрана вскочили на коней и поскакали обратно к особняку – хотя, конечно, не раньше, чем попрощались.

Прежде чем уйти, Акико успела шепнуть на ухо проходившему мимо Генге, напомнив ему об их обещании.

Генге посмотрел ей в глаза и серьезно кивнул. Он был перед ней в неоплатном долгу и обязательно вернет его.

Рин заметила этот обмен репликами и нахмурилась, гадая, какие отношения связывают ее брата с дочерью аристократа.

Оба мальчика поддерживали отца - все, кроме того, что несли его - обратно к себе домой, и полчаса спустя команда из трех медицинских специалистов прибыла, чтобы осмотреть его раны.

Испытывая некоторое любопытство относительно того, как работает средневековая медицина, Генге решил остаться и наблюдать за медицинской процедурой.

Одна женщина восприняла это как пренебрежение и упомянула об этом.

- Ты действительно думаешь, что господь захочет, чтобы мы причинили вред твоему отцу? Тебе незачем оставаться и защищать его.

В ответ он лишь покачал головой.

- Нет, мне просто интересно, как работает врач.

Она приподняла бровь, по-видимому все еще не веря ему, но предпочла промолчать, просто продолжая выполнять свою задачу.

В некоторых местах потребовалось наложить несколько швов и перевязать всевозможные раны. Он позаботился о том, чтобы ничего не обернули вокруг груди Морохиры, чтобы позволить его сломанному ребру зажить должным образом.

И вскоре они закончили, и в заключение улыбающаяся Фукку принесла им поднос с рисовыми шариками - которые они любезно приняли - чтобы поблагодарить их за тяжелую работу.

Вскоре они вышли, и семья осталась одна, собравшись в маленькой комнате вокруг кровати, на которой лежал Морохира.

Генге облегченно вздохнул, и вскоре остальные члены семьи ответили ему тем же. Они были рады, что все закончилось, и к тому же измучены.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 24 - Приятный.**

Следующий рабочий день был, как и следовало ожидать, приятным. Военные действия прекратились, и те, кто играл активную роль в превращении их жизни в несчастье в течение последних нескольких дней, имели довольно покорные – почти обеспокоенные – лица.

Хотя была очень небольшая группа людей, которые ничего не имели против них, несмотря на обвинения.

Одним из них был, конечно же, Кишизу, который тепло приветствовал их, когда они прибыли, и занял место в столовой перед дневной работой.

- Ха-ха, хорошо, парень! Это было чертовски хорошее шоу!

Он добродушно похлопал Генге по плечу, как будто они были ближе, чем на самом деле. Но Генге не стал уклоняться от его прямоты, напротив, он проникся к ней теплотой.

- Я рад, что ты это одобряешь.- Сказал он нейтрально, пытаясь подавить улыбку, которая угрожала вырваться на свободу.

- Ты же сам мне сказал, а? И все произошло так, как ты сказал.

- Мне кажется, ты слишком много мне приписываешь. Скорее, все произошло так, как я и надеялся.

Кишизу серьезно кивнул и снова расхохотался.

- Ты меня разыгрываешь, да? Тебе не нужно беспокоиться обо всех этих скромных вещах вокруг меня. Свободный, как птица вокруг меня, вот как ты можешь вести себя, маленький человек.

Теперь он действительно улыбнулся. Похоже, Кишизу оценил его выше, чем следовало бы.

Позже появилась знакомая пара - Аритада и Ёритомо.

Они неловко стояли, не зная, что сказать, пока Ёритомо наконец не заговорил.

- ...Прости, что не помог тебе.

Генге тут же покачал головой.

- Нет, ты сделал правильный выбор. Если бы мне нужна была помощь, я бы попросил. Кроме того, никто из вас мне ничего не должен.

Аритада открыл было рот, чтобы возразить, но тут же снова закрыл его, прежде чем придумать что-то новое и наконец заговорить.

Это было довольно забавное зрелище - как кормящаяся золотая рыбка.

- И все же это было впечатляюще.

- Да. Отец - настоящий боец.

- Я не это имел в виду. Планирование. Без сомнения, это был ты. Ты натянул эту штуку на нас, и это было в самый разгар момента. Вчера ты тоже выступал с речью. Это определенно был ты.

Он стремился окончательно доказать, что Генге был вдохновителем всего, что произошло, даже не заставляя его отрицать это с самого начала.

- Ну, против тебя это было не в пылу страсти, но все же твои мысли были не совсем неверны.

Он похлопал друга по плечу, которому явно не терпелось сказать что-нибудь еще и доказать свою правоту.

- Да. Я кое-что спланировал. Но на самом деле все прошло не так, как я ожидал, так что, в конце концов, я не могу взять на себя большую ответственность.

Он растерянно посмотрел на Генге, услышав последнюю фразу, но не стал настаивать, решив, что это всего лишь его скромность.

Получение таких комплиментов от людей заставляло Генге чувствовать себя неловко. Это поставило его в положение, в котором он не хотел оказаться. Он предпочел бы свободно разговаривать с людьми, чем позволить им внушать ему благоговейный трепет из-за того, что было не совсем правдой.

И поэтому он двинулся, чтобы выполнить это.

- Как продвигается ваше обучение владению мечом?

Они повернулись, чтобы обменяться взглядами, прежде чем Ёритомо заговорил первым.

- Все шло хорошо, но ... …

- Я ненадолго приду и посмотрю, когда у нас будет следующий выходной.

Предугадав, что они сейчас скажут, Генге тепло улыбнулся.

Их лица тоже расплылись в улыбке.

- Спасибо, Миура-сан. Тогда и увидимся.

…

…

Был поздний вечер, и Акико несла маленькую корзинку, свисавшую со спины Генге.

- А тебе не интересно, что там внутри?

Он признал наличие корзины, но не спросил о ней, как надеялась Акико.

- А ты бы хотела, чтобы я это сделал?

Но когда он был так прямолинеен, она никак не могла сказать "да", по крайней мере, ей было неловко.

После того как она замолчала, он решил заговорить еще раз.

- Это еда для леди, не так ли?

Она слегка надулась, раздосадованная тем, что он сразу догадался об этом, а потом решила, что это вполне очевидно – а что еще она могла взять с собой? Какой-нибудь иностранный мушкет?

Они достигли берега озера, которое было сухим и спокойным после жаркого дня.

Генге нашел менее каменистый участок и начал садиться, когда Акико жестом велела ему остановиться и протянула корзину.

Он взял ее, вопросительно приподняв бровь.

- Что такое?

- Просто открой ее.

Он сделал, как ему было велено, и обнаружил, что сверху лежит толстое шерстяное одеяло.

- О.

Он сложил его в маленький квадратик, чтобы она могла сесть, прежде чем двинуться, чтобы положить его на землю, но снова остановился.

- Это для нас обоих.

Он усмехнулся глупому замечанию, которое так редко направлялось в его сторону, прежде чем открыть его шире и сесть.

- Ммм. Это удобно. Хорошая идея - взять его с собой.

- Правильно?

Акико села рядом с ним, отважившись заглянуть еще глубже в корзину.

- Вот.

Она протянула ему маленькую деревянную коробочку, на которой лежала пара палочек для еды.

- Хо... бенто, а? Ты сама его сделала?

Она покраснела от его нелепого замечания и всего, что оно могло означать, прежде чем довольно раздраженно произнести "как бы да" в ответ.

Он уже набросился на кусок сырого лосося и наслаждался его вкусом. Давненько он не пробовал ничего столь живого.

- Ммм. Это вкусно. Ты ешь это все время?

Акико была больше похожа на леди в своем подходе, деликатно нарезая маленькие кусочки размером с рот своими палочками для еды, прежде чем ложкой поднести их ко рту.

Она нахмурилась от его манер, но потом поняла, что ее отец был почти таким же, когда дело касалось еды.

- В основном.

Он посмотрел на нее после этого вялого ответа, все еще жуя лосося.

- У тебя что-то на уме?

Она немного помолчала, не зная, с чего начать и стоит ли вообще начинать.

- Теперь понятно, почему в те дни ты казался подавленным.

Генге остановился в мыслях на внезапное изменение в теме.

"Хо-хо, у нее хороший глаз. Я думал, что хорошо скрываю свои чувства."

- Наверное, так оно и есть.

- Но ты не сказал мне, пока тебе не понадобилась моя помощь.

- Совершенно верно.

Она выглядела раздраженной его небрежным ответом.

- Ты мог бы, понимаешь? Я бы послушала.

Ее замечание заставило его прекратить жевать, и он уставился на нее, прежде чем проглотить.

Она покраснела под его пристальным взглядом, прежде чем записать свой предыдущий комментарий и отвернуться от него.

- Но только если ты сама этого захочешь.

Он улыбнулся ее доброте, нежно коснулся пальцами ее локтя и поделился с ней своими истинными мыслями.

- Нива-Сан, ты слишком добра.

Она надулась, все еще глядя в сторону, но ее румянец стал немного сильнее.

- Мне нравились наши вечера вместе. Это была единственная причина, по которой я не упомянул об этом. Ты помогла мне забыть и очистить голову.

Один глаз посмотрел на него.

- ...Правда?

- Да. И ты очень помогла мне, вовлекая в это дело твоего отца. Я думаю, что должен сделать тебе одолжение.

Теперь это привлекло ее внимание.

- Одолжение... звучит неплохо.

То, как она это сформулировала, заставило Генге слегка поморщиться, понимая, что ее благосклонность, вероятно, повлечет за собой что-то неразумное.

- После того, как ты увидишь подарок, который я тебе принесла, эта милость будет стоить еще больше.

Она тепло улыбнулась, наконец-то найдя подходящий момент, чтобы вручить свой подарок. Она снова полезла в свою корзинку, в которой, казалось, хранились всевозможные предметы, и вытащила десять стрел военного образца, лежавших на дне.

Она осторожно положила их в его бамбуковый колчан, который лежал рядом, прежде чем вручить ему.

Он мог только смотреть на протянутую руку, совершенно сбитый с толку.

- Хм... Что я такого сделал, чтобы заслужить подарок?

Она фыркнула на его очевидную тупость, прежде чем объяснить ему это.

- Хорошо сделано для преодоления проблемы твоей семьи... и, возможно, спасибо…

- Хо…

Он взял колчан, который приобрел новый вес, и осмотрел одну из стрел.

- Это очень качественные стрелы. Большое спасибо, Нива-Сан.

Он протянул руку и взъерошил ей волосы по привычке, которую приобрел, занимаясь этим с Рин. Хотя ответ был не совсем таким же. С каждой секундой, пока его рука оставалась на месте, Акико краснела все сильнее, прежде чем, наконец, взорваться в приступе смущения.

- Пожалуйста, не трогай мои волосы!!

Она оттолкнула его руку, с несчастным видом держась за голову.

Хотя ее реакция была яростной, она все равно была невероятно милой, так что Генге не почувствовал ни капли сожаления.

…

...

Время прошло в праздных разговорах о драке, и они наслаждались приятным вечером вместе.

Отправив Акико под надежную защиту ближайшей служанки, Генге в приподнятом настроении отправился домой, сжимая в руках новый колчан со стрелами и лук.

Он получал столько удовольствия от этих мгновений счастья, сколько мог, потому что понятия не имел, как долго это продлится.

Его семейная жизнь была больше, чем он мог когда-либо желать, и он ценил каждого из своих родственников больше, чем мог описать. Это было прекрасное чувство, которое он нашел, чувство принадлежности.

У него даже появилось несколько друзей – или, возможно, правильнее было бы назвать их союзниками.

И поэтому он шел домой по тропе с привычной легкостью, теперь он мог ориентироваться без проблем, даже когда темнота отбросила весь свет, как сейчас.

Он почувствовал приятный запах дыма в воздухе, предположив, что Масаацу, должно быть, уже разжег огонь в саду, чтобы отогнать насекомых.

Зевок сорвался с его губ, вызванный чувством удовлетворения, которое щекотало его сердце.

Он бросил одну стрелу в ладонь, снова любуясь ею.

"У Акико хороший глаз на подарки. Практичные, безусловно, самые лучшие."

Он задумался, как объяснить Масаацу приобретение стрел – ведь он собирался позволить своему брату использовать их, чтобы помочь его практике.

С такими праздными мыслями, танцующими вокруг него, он увидел свой дом, маячивший впереди, освещенный наружным огнем, как он и предсказывал.

Он помедлил секунду, позволяя себе полностью насладиться видом своего дома.

- Вы уверены, что это тот самый дом…

Нарушив его покой, он услышал то, что принял за шепот, и посмотрел в его сторону.

Увидев темную фигуру, присевшую на корточки, он продолжал наблюдать за ней пронзительным взглядом.

Хотя их поведение было странным, у него все еще не было оснований предполагать, что они могли делать.

Так продолжалось до тех пор, пока в темноте не зажегся факел, после того как звук зажигалки пару раз пронесся между деревьями.

Пять фигур были освещены, и они вышли со всей смелостью полицейских.

На поясах у них висело оружие – дубинки, ржавые катаны, топоры, а один даже держал в руке копье.

У Генге перехватило дыхание, когда он увидел, как их устрашающие фигуры приближаются к дому.

Он услышал голос, который показался ему довольно знакомым, призывающий передать ему факел.

Лицо окровавленного Кегоку было освещено, искаженное яростью и несущее голову, полную мыслей о мести. Только тогда он понял, как ужасно их положение.

Он дрожал, молясь, чтобы они не сделали того, что он ожидал.

Но в тот день боги не наблюдали за ними, потому что факел был брошен и упал на соломенную крышу дома Миуры.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 25. Безумие.**

Через несколько секунд вся крыша была охвачена яростным пламенем. Она безумно потрескивала, словно издеваясь над ним. Он почувствовал себя так, словно в него вонзили кол.

Глубокая тревога исходила из его сердца и отражалась от ребер. Он начал сильно потеть и тяжело дышать, напрягая мозг на полную катушку.

"Может, мне выйти и позвать свою семью, чтобы предупредить их о пожаре?"

Таков был ход его мыслей, но проблема была в другом: что тогда? Единственное преимущество, которое он имел перед нападавшими, заключалось в том, что он был спрятан, и если он выдаст себя, он боялся, что ни он, ни его семья ничего не смогут сделать.

Он увидел, как Кегоку выбрал двух мужчин.

- Обойдите фронт и захватите любого, кто попытается сбежать. Никаких убийств. Я хочу, чтобы они страдали.

Мужчины послушно кивнули, один держал дубинку, а другой копье, и они быстро побежали к передней части дома.

Эти движения и то, что только что сказал Кегоку, позволили Генге принять решение: ждать. Похоже, он хотел, чтобы семья была жива, по крайней мере сейчас, так что был хороший шанс, что он предупредит их о пожаре.

Конечно, он не мог быть в этом уверен, и напряжение от такой игры заставило его сжать кулаки так сильно, что из-под ногтей потекла кровь. Он ненавидел саму мысль о том, чтобы играть с жизнью своей семьи, и сильный страх перед последствиями своей ошибки сжигал его изнутри.

Прошло несколько секунд, а Кегоку продолжал смотреть на пламя с маниакальной улыбкой на лице. Делая глубокие вдохи и испуская довольный вздох, как будто он находил глубокое чувство удовлетворения во всем этом.

От вида такого безумия, да еще так близко к нему, Генге стало тошно. Опасное безумие, ставящее под угрозу жизнь всей его семьи.

Он проклинал себя за то, что не заметил этого безумия раньше и не предвидел его реакции. Он довольствовался тем, что имел поддержку учителя. Он не ожидал, что найдется кто-то настолько безумный, чтобы пойти против землевладельца Нивы-Сан.

- ОЙЙЙЙЙЙЙЙ МИУРААААА. ТВОЙ ДОМ ГОРИТ, ЛУЧШЕ ПРОСНИСЬ, А?

Он наконец заговорил и предупредил семью о проблеме, с которым они столкнулись, и Генге провел рукой по лбу, который был скользким от пота, вздохнув с облегчением.

Те, кто был с Кегоку, продолжали шуметь, усиливая шум.

Генге начал слышать голоса изнутри - скорее крики. Он не мог разобрать ни слов, ни людей за ревущим пламенем, но слишком хорошо слышал страх, который таили в себе эти голоса.

Они, вероятно, поняли ситуацию, просто из криков, и были в панике относительно того, куда им следует бежать. Но самое печальное было то, что им не было куда бежать. Только в объятия своих агрессоров.

Черный ход был пробит - был такой беспорядок от пламени, что никакого другого способа не было. Облако дыма выплыло во двор, и Кегоку прикрыл глаза от нападения такого облака.

В дыму виднелись две фигуры. Высокий мужчина поддерживал другого рядом с собой.

Генге сразу понял, кто это, но не почувствовал облегчения, увидев их, потому что люди Кегоку уже двигались вперед, и их глаза были почти закрыты, защищая их от дыма.

Яростно кашляя и спотыкаясь в своей слепоте, как кроты, они были легко сбиты с ног. Первый человек атаковал тупым концом топора, вонзив его в живот Масаацу и мгновенно сбив его с ног.

Он громко застонал, стараясь поддержать отца, чтобы тот не упал.

Но все его усилия были напрасны, так как второй мужчина уже ударил отца дубинкой по спине, отчего тот упал на землю.

Все еще окутанные дымом и почти обездвиженные, дезориентированные Масаацу и Морохира были вытащены в сторону Кегоку, а затем скованы. Их руки были заложены за спину, согнуты в локтях - так что они не могли вызвать никакой силы, – а затем на них сел человек, используя весь свой вес, и связал их руки своими руками. У них не было возможности двигаться.

Кегоку с огромным удовольствием наблюдал, как молодой человек изо всех сил пытается освободиться, и от души рассмеялся.

- Давай, давай, молодой бак, попробуй сбежать. В ту же секунду мой мальчик вонзит свой топор тебе в череп.

Затем он повернулся к человеку и присел так, что его глаза оказались почти на одном уровне.

Морохира уставился на него покрасневшими от дыма глазами и выплюнул свою оценку зверя перед ним.

- Ты же трус Кегоку! Я выиграл этот бой - честно и справедливо. И ты приходишь сюда и пытаешься убить нас в наших постелях? Ты гребанный сучий пес!

- Хм…

Зверь, стоявший перед ним, несколько секунд смотрел на него, словно размышляя. Его улыбка не дрогнула, и секунду спустя он направил кулак в лицо Морохиры, качая головой в сторону.

Он встал и заговорил так, словно отчитывал непослушного ребенка:

- Каждый раз, когда ты пытаешься оскорбить меня, ты будешь наказан, понял?

Его вопрос был прерван серией криков, которые раздались из передней части дома.

"Рин ... И Фукку."- Думал про себя Генге, и сердце его разрывалось на части. Похоже, Морохира и Масаацу отослали девушек вперед, надеясь дать им возможность сбежать, в то же время принимая на себя основной удар гнева врагов.

Увы, их жертва оказалась напрасной.

Лицо зверя стало прямо-таки демоническим, когда он получил болезненное удовлетворение от этих криков и реакции Морохиры, чье лицо вытянулось и выглядело так, словно он потерял всякую волю к жизни.

Масаацу, с другой стороны, стал еще более свирепым, изо всех сил сопротивляясь, гнев переполнял его.

Но единственной наградой ему был удар рукоятью топора по затылку.

Рин тащили сзади, она кричала от боли, ее лицо было залито слезами. Волосы, за которые ее тащили, кое-где рвались, оставляя кровавые следы. Ее тело столкнулось с многочисленными препятствиями на неровной лесной подстилке, что только усугубило ее мучения.

Фукку на перекладине несли через плечо мужчины, она извивалась изо всех сил, чтобы освободиться, колотила его по спине. Но ее усилия только раздражали его, так как его хватка оставалась твердой.

Как только они приблизились к Кегоку, ее с силой швырнуло на землю. Она тяжело приземлилась, ползая по земле в агонии, изо всех сил пытаясь дышать, когда из нее вырывался ветер.

Слеза скатилась с глаз Морохиры при виде страданий его жены и дочери, и он накопил ярость. Зная, что в таком состоянии ему не убежать, он решил приберечь его для лучшего времени.

Рин бросили рядом с матерью, ее изысканный внешний вид теперь был почти испорчен пятнами крови и потоками слез.

Генге пришлось физически сдерживать руки, которые тянулись к тетиве его лука. Каждая клеточка его существа требовала, чтобы он отомстил – немедленно. Но мозг, самый мощный орган в его теле, приказал ему ждать, потому что сейчас было не время действовать. Он не мог убить их достаточно быстро, чтобы не пострадала его семья.

- Вот видишь, Миура. Я действительно ненавижу тебя всеми фибрами души.

Демон снова прижался лицом к поверженному Миуре, наслаждаясь полной властью, которую он имел над ним.

- Но убить тебя ... это так просто. Так быстро.

Он подошел к Фукку, которая все еще сидела на земле, и поднял ее.

Он провел рукой по ее щеке, медленно, нежно. Она вздрогнула от его прикосновения, которое было верхом извращенности, подавленного чувства, полного и абсолютного безумия. Это было прикосновение, которое стремилось контролировать.

Морохира широко раскрыл рот и опустил глаза. Он не мог вынести прикосновения этого человека к своей дорогой, нежной жене.

Но на этом он не закончил. Глядя Морохире в глаза, он продолжал надругаться над его женой.

Его рука проникла в ее верхнюю часть кимоно, двигаясь вниз к обнаженной коже.

Хотя они не могли видеть руку под ним, все присутствующие знали, что происходит. Фукку упорно смотрела в землю, сжимая кулаки, а по ее лицу беззвучно текли слезы. Она изо всех сил старалась вытерпеть его ласки, но не смогла сдержать крик, когда он ущипнул ее за голое бедро.

- У тебя красивая жена, Миура .…- Тихо произнес он тошнотворно сладким голосом, отчего Морохиру затошнило.

Теперь он удовольствовался пригоршней мягкости ее спины, прежде чем перевести взгляд на следующую цель.

- И дочь красавица…

Рин отшатнулась от его взгляда, который был пропитан похотью, она пыталась отступить назад, ее слезы текли теперь еще быстрее. Но плотная масса мужчины позади нее не давала ей идти дальше.

Пара сильных рук удерживала ее, и болезненная похоть Кегоку надвигалась все ближе.

Его толстые пальцы медленно убрали окровавленные волосы с ее лица, очень нежно.

Ее лицо напряглось, когда она попыталась вынести это так же, как ее мать.

Но затем его лицо приблизилось, и его язык запачкал ее щеку, пробуя на вкус ее слезы.

\*ХЛОП\*

Генге больше не мог этого выносить и сильно ударил кулаком по дереву, высвобождая свой гнев. Снова и снова он размахивал кулаками, разрывая кожу на костяшках пальцев в кровавые обломки.

Кегоку вернулся к Морохире, продолжая говорить.

- Ты видишь Морохира. Я хочу, чтобы ты страдал, очень сильно, прежде чем умрешь.

- В конце концов, я полагаю, ты будешь умолять меня убить тебя, разве это не мило?

- Вы, наверное, думаете, что я болен? Вы ничего не знаете ни о болезни, ни о безумии. Прежде чем я окончательно освобожу тебя и твою семью от этого мира, я заставлю тебя смотреть, как я беру твою дочь и твою жену в свою постель.

- Хо ... ну и рожа у тебя. Интересно, как бы ты себя чувствовал после того, как на самом деле испытал это? Я совсем больной человек, как ты знаешь. Когда речь заходит об искусстве любви, мне нравится думать, что нет никого более развратного, чем я.

- Конечно, после того, как я закончу – если они еще будут живы, – твои женщины на некоторое время станут игрушками для моих мужчин.

Он прервал свой безумный монолог и огляделся, как будто что-то понял.

- А... был еще один, не так ли? Где мальчик, Морохира?

Наконец-то он заметил, что Генге нет дома.

- Будь я проклят, если скажу тебе!

Морохира физически плюнул в его сторону, но это только заставило улыбку Кегоку стать шире, так как он нашел идеальный предлог, чтобы послать еще одну порку в его сторону.

Теперь, когда отец был весь в свежей крови, он повернулся к сыну.

- В любом случае, этот нам не нужен. С таким же успехом можно убить его и освободить нескольких человек.

Он говорил так небрежно, когда речь заходила о жизни Масаацу, но его люди знали, что он говорит серьезно, и потащили мальчика вперед, заставляя его опуститься на колени.

Кегоку выхватил катану из ножен и приготовился нанести смертельный удар. Он не нуждался в подготовке, прежде чем лишить его жизни.

Увидев это, Генге выругался. Одним плавным движением натянул тетиву лука и выпустил стрелу.

Возможность, которой он так долго ждал, не представилась, и теперь, в состоянии ярости, единственным выходом было довести свое тело до предела и стрелять так быстро и точно, как только он мог – нет, даже больше. Он выйдет за пределы любого ограничения, которое попытается удержать его, и спасет жизнь своей семьи.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 26. Взгляд оскорбленного человека**

Жестокий человек даже не заметил, как прилетела стрела. Он проник сквозь мягкую кожу на затылке, прежде чем разорвать горло и выглянуть с другой стороны.

Он остановил свой меч на полпути и глубоко нахмурился, выглядя ужасно смущенным.

Потянувшись к шее, он коснулся наконечника стрелы, и его пальцы оказались в крови.

Он дико раскачивался, как пьяный, его глаза вылезли из орбит, когда ярость начала овладевать им.

Он взял свой меч, собрав последние силы, и двинулся к Морохире.

Но рана была слишком глубока, слишком изнурительна, и он только успел произнести слово "как", сопровождаемое брызнувшей изо рта кровью. Он упал на колени, и меч выпал из его рук, прежде чем, наконец, он упал лицом в грязь, с потоком крови, вытекающей из его шеи.

Это был грязный конец для человека, который возомнил себя выше закона и стал шоком для всех, кто последовал за ним.

У них были кривые ухмылки, возникшие в результате порочного удовольствия, которому они предавались, и сильного чувства, которое они испытывали, подавляя кого-то другого. Теперь такое выражение лица сменилось расслабленными лицами. Лица полны неуверенности.

Они были людьми, которые воображали себя могущественными, но это было лишь обличье, данное им существованием Кегоку. Человек, которому они подчинялись.

Теперь, когда такой человек – которого они считали почти непобедимым – был убит так внезапно, без всякого предупреждения, они были в растерянности.

Страх был первой эмоцией, которую они почувствовали, когда шок начал спадать, и они посмотрели друг на друга, ища поддержки.

Человек с копьем, казалось, был больше всех напуган. Он двинулся позади Фукку, заставляя ее занять позицию, используя древко своего копья вокруг ее шеи, и высказал свои сомнения своим товарищам.

- Что, черт возьми, мы делаем!? Кто, черт возьми, стрелял в него? Городская стража? Черт, черт, я говорил тебе! Почему я доверяю Кегоку ... он сказал, что все будет хорошо. Разве я не предупреждал тебя? Я же говорил тебе, что это плохая идея! Мы должны просто бежать... убираться отсюда. Пока еще можем!

Человек, удерживавший Масаацу, снова поваливший его на землю, притворился спокойным, хотя лицо его было мокрым от пота, а голос дрожал.

- Дурак! Хватит паниковать. Очевидно, это всего лишь один человек. Деревенская стража патрулирует парами. Нас все еще четверо.

Двое оставшихся мужчин кивнули, поняв, в чем дело, и человек с дубинкой заговорил:

- Да, да, лысый ты черт. Мы разберемся с этим лучником, а потом займемся женщинами, разве это не замечательно?

Семья Миура обменялась взглядами, прекрасно зная, кто это был.

Даже с дубинкой у горла, слезы Рин все еще высыхали, когда она осмелилась надеяться и положиться на Генге.

Свободной рукой, не обращая на нее внимания, Фукку поправила кимоно на груди и посмотрела на мужа.

Лицо Морохиры показывало, что тигр ждет, чтобы наброситься. Он знал, что его момент настанет, и в ту же секунду он был полон решимости разорвать тех, кто стоял перед ним.

Все это произошло меньше чем за минуту, но Генге уже был в движении. В голове у него была продумана стратегия, и, напрягая все силы, он побежал через лес, огибая дом по периметру, выбирая следующую цель.

Как только линия видимости стала хорошей, ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы выпустить следующую стрелу, а затем он снова двинулся в путь.

Они услышали шепот ветра, очень похожий на тот, что был раньше, и вздрогнули от страха, используя заложников как щиты.

Но такая тактика была бесполезна против такого точного - и решительного - человека, как Генге, и с мягким звуком, словно нож вонзился в мясо, была отнята еще одна жизнь.

Масаацу инстинктивно знал, что он будет первым, и как только до него дошли слухи о столкновении, он высвободился из ослабевшей хватки и бросился вперед, схватив меч Кегоку, чтобы угрожать всем, кто смотрел на него.

Кровь запятнала его кимоно, а источник находился неподалеку. Человек-обладатель топора - лежал неподвижно, со стрелой в ухе и лицом, на котором застыло постоянное выражение истинного страха.

Он понимал свою роль и цель Генге даже без предварительного обсуждения.

Он агрессивно взмахнул мечом в сторону своих врагов, стремясь лишь разжечь в них страх, так как он использовал свои слова, чтобы нанести истинный урон.

- Теперь вы понимаете? Пришли деревенские стражники. Для вас все кончено - если только вы не убежите.

Его слова задели свежую рану, так как и без того напуганные и бесцельные люди стали еще больше бояться.

Снова заговорил тот, кто держал копье.

- Он прав! Пожалуйста, давайте уберемся отсюда!

Он был готов бежать в любой момент, но, учитывая его слабый характер, перспектива бежать в одиночку пугала его еще больше.

Человек с дубинкой, говоривший раньше, испытывал тот же страх, что и его товарищи.

- Да... но женщины! Я не для того проделал весь этот путь, чтобы вернуться с пустыми руками! Ну и что с того, что это деревенская стража? Мы легко справимся с двумя из них. Мы просто отсидимся и подождем, пока у них кончатся стрелы – а потом возьмем их!

Когда Рин была так близко к нему, ее запах ударил ему в нос, он был переполнен страстью. Он был далеко не красавец, никогда не спал с такой хорошенькой женщиной, как она, и потому испытывал смертельное отвращение.

Последний человек по-прежнему ничего не говорил, просто продолжал изо всех сил сдерживать Морохиру и тихонько поскуливал.

Он крепко зажмурился и в первый раз в своей жизни помолился богам. Он умолял их простить его многочисленные грехи и позволить ему жить. Он обещал прожить остаток своих дней добрым человеком – милосердным человеком. И спасти тех, кто был до него. Он даже пощадил бы тех, кто здесь, если бы только они решили оставить его в живых.

Но хотя боги, возможно, слышали его слова, они не поверили им, потому что, когда он открыл глаза, он издал вопль.

Его последний товарищ с какой-либо степенью надежности рухнул вперед, стрела торчала из его левого глаза.

Рин упала вместе с ним, пойманная в ловушку его тяжелой массой, и ее охватило всепоглощающее чувство отвращения, когда его пот и кровь пропитали ее спину и покрыли ее кожу. Она отчаянно извивалась, пытаясь освободиться, прежде чем нагнуться и схватить дубинку.

Она увидела перед собой труп Кегоку и изо всех сил ударила его дубинкой в спину. Он приземлился с приятным мясистым звуком, и она кивнула себе, прежде чем использовать рукав своего кимоно, чтобы вытереть лицо со страшной интенсивностью.

Злобность Кегоку произвела на нее глубокое впечатление, и она хотела избавиться от всех следов их взаимодействия.

Затем она обернулась с яростью в глазах, угрожая оставшимся двум преступникам дубинкой.

- Вы идиоты! Это не деревенская стража – это кто-то гораздо страшнее!

Она остановилась на секунду, ошеломленная смесью облегчения и сильного гнева, и слезы наполнили ее глаза, когда она использовала всю силу, которую могла собрать, чтобы закричать.

- МОЙ НИИ-САН!

Мужчины отпрянули от ее слов с той же робостью домашней кошки. Они ничего не почувствовали, но сила ее слов ускорила их и без того бешено колотившиеся сердца, и им ничего так не хотелось, как бежать, спасая свою жизнь, хотя они прекрасно понимали, насколько беззащитными окажутся.

Их бездействие было фатальным, и еще одна стрела унесла еще одну жизнь, на этот раз попав в правый глаз.

Поскольку Генге постоянно находился в движении, стреляя из лука под разными углами, заложники, которых они держали в качестве защиты, были практически бесполезны.

Морохира медленно поднялся, поигрывая топором в руке и ломая шею. Его взгляд был убийственным, когда он угрожающе посмотрел на мужчину, который держал его жену.

Он говорил медленно и спокойно, но слова его сочились леденящей кровь яростью.

- Отпусти-мою-жену.

Ему не нужно было повторять дважды. Страшной троицы оскорбленных душ, стоявших перед ним и требовавших его жизни, было достаточно, чтобы он забыл об опасности, которую представляло бегство.

Он отшатнулся назад, подальше от своего пленника, выронив при этом копье, и неровно побежал в лес.

Отец поднял топор, целясь точно в цель, прежде чем метнуть его в незащищенную спину.

Он приземлился, хотя и не совсем туда, куда он целился. Мужчина упал на землю, щеголяя совершенно новым модным стилем топора в голове.

Хотя бросок Морохиры не был единственным, кто забрал жизнь этого человека. За долю секунды до того, как он приземлился, стрела пронзила сердце человека, заставив его споткнуться прямо на пути топора.

Старик взглянул в ту сторону, откуда была выпущена стрела, слегка фыркнув, чувствуя себя немного недовольным тем, что не может отомстить.

Но когда он увидел изможденную фигуру своего сына, идущего к нему с луком через плечо, дрожащим в руке и суровым лицом, его чувства сменились острым чувством облегчения.

Все молча смотрели, как его фигура неуклонно приближается, танцуя в свете пламени. Состояние их духа было тревожным, так как все виды эмоций проносились в их сердцах, наблюдая, как их маленький Тадаката, которого все считали слабаком, шествует к ним, спасая им всем жизнь.

Рин была первой, кто вырвался из стаи, и она побежала к нему, снова заливаясь слезами, бросаясь в его теплые объятия.

Он крепко обнял ее, положив ее голову себе на грудь, и нежно погладил по голове.

Несмотря на то, что он спас ей жизнь, он чувствовал себя глубоко виноватым, позволив ей открыться тьме человека.

- Мне очень жаль, Рин.…

Он сказал, что через срывающимся голосом.

- Глупый…

Она подняла глаза от его груди, показывая широкую улыбку, которая украшала ее лицо.

- Ты спас нас... от этого. Я так рада ... я так рада, что ты мой брат Тадаката.

Остальные члены семьи с улыбками наблюдали за их общением, когда Генге перевел взгляд с сестры на них. Они кивнули в ответ на слова Рин, чувствуя то же самое.

Они почти ничего не говорили, потому что слова не могли передать их чувств.

Рин отделилась от Тадакаты, все еще держа его за рукав, и семья повернулась, чтобы посмотреть на все еще пылающий огонь, пожиравший их дом.

Их эмоции по отношению к нему были странными. Хотя в них и чувствовалась печаль - ведь они видели, как их семейный дом, в котором они провели столько лет, сгорел дотла, - в них не было и намека на отчаяние. Все они питали надежду. Не в идее, а в человеке.

Морохира начал хихикать про себя, наблюдая за пламенем.

Масаацу поднял бровь.

- В чем дело?

- Ну... похоже, семья Миура продолжает жить, ха-ха.

В этом не было никакого юмора, но сама мысль все еще вызывала странное щекотание, от которого вскоре лица всей семьи осветились улыбками, когда они захихикали.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 27 - Справедливость?**

Хотя многое уже произошло, и дом сиял всеми лучами полуденного солнца, все еще была глубокая ночь.

Эйфория, которая пришла вместе с ними, преодолевая самую большую опасность, с которой они когда-либо сталкивались, начала ослабевать, и никто не знал, как действовать дальше.

Хотя они молчали, в глубине души они надеялись услышать хоть что-нибудь от одного человека.

Он понимал свою ответственность и говорил от их имени, давая указания своим дорогим родственникам.

- Нам нужно позвать деревенскую стражу. Лучше сразу сообщить об этом землевладельцу, чтобы показать, что нам нечего скрывать.

Морохира поиграл щетиной, которая начала украшать его подбородок, прежде чем кивнуть.

- Да, это кажется хорошей идеей.

Масаацу был того же мнения и добровольно предложил свои услуги.

- В таком случае, может, мне пойти и привести их сюда?

Благодарный за свое добровольное участие – поскольку Генге понятия не имел, где он может найти патрулирующих стражников, - он согласился.

- Если ты не против, брат, спасибо.

Его брат слегка улыбнулся в ответ на ненужную благодарность и легкой трусцой направился по тропинке к деревне.

…

…

Через десять минут двое недовольных охранников, спотыкаясь о многочисленные препятствия в лесу, подошли к обугленным останкам и последним тлеющим углям дома Миуры.

Один из них сделал незаинтересованное замечание, как бы невзначай наблюдая за жалким зрелищем.

- Хо, давненько мы не видели, чтобы горел дом.

- Да, кто, ты говоришь, сжег его, малыш?

Молодой человек с трудом сдержал вздох, так как уже много раз рассказывал им эту историю, хотя они и не обратили на нее особого внимания.

- Кегоку.

- Мм, это правда? И где сейчас этот Кегоку?

- Он де! Смотри, куда ступаешь!

Один из стражников забыл проверить, как он держится на ногах, и его нога ударилась о труп убитого копьеносца, отчего тот полетел вниз.

- Э... какого хрена-

Спотыкаясь, он поднялся с земли, узнав в спрятавшемся в тени предмете гуманоида, но тут же увидел торчащий из его затылка топор и застыл.

- Мальчик... что это за чертовщина?

Другой охранник подошел посмотреть и вперил в Масаацу столь же агрессивный взгляд.

- Как я уже говорил, они сожгли наш дом и пытались убить нас, поэтому мы сопротивлялись.

- "Они"? Ты хочешь сказать, что есть еще такие?

Масаацу хмурился, недовольный их поведением.

- Ну, да.

- Приведи нас к ним.

Семья издали наблюдала за тем, как молодой человек посмотрел в их сторону. Генге поймал его взгляд, понимая ситуацию, прежде чем кивнуть ему, чтобы он продолжал.

Раздраженные его нерешительностью, охранники становились все более агрессивными, и один из них толкнул его плечом, подталкивая вперед.

- Поторопись, малыш, у нас не вся ночь впереди.

Он смягчился и повел их к тому, что когда-то было задней частью здания, ближе к тому месту, где стояли остальные члены его семьи.

Он указал на четыре трупа, лежавшие довольно близко.

Стражники двинулись вперед, обменявшись взглядами.

Они перевернули труп Кегоку и ахнули.

- Трахни меня... это жестоко.

Они двинулись дальше, осматривая различные трупы, отмечая точность стрельбы и один очевидный удар, используемый, чтобы убить их.

Они выпрямились, повернувшись к семье, и принялись теребить рукояти своих мечей в ножнах.

- Так кто же их убил?

Семья выглядела смущенной от довольно неожиданного вопроса. Не все ли равно, кто их убил? Дело в том, что эти люди пытались убить их, и они действовали в порядке самообороны, умудряясь выжить.

Но Генге знал причину этого вопроса. Вот почему он решил сам забрать жизни всех людей, а не позволить своим сородичам окровавить их руки.

Он шагнул вперед, обнажив лук, который держал в руке – он был относительно скрыт за спиной Рин, стоявшей рядом с ним, – и представился.

- Это был я.

Это было достаточным доказательством для охранников, которые предпочитали держать вещи простыми. Все мужчины были убиты стрелой, а человек перед ними держал лук. В их головах все сходилось.

Они добродушно кивнули и почти одновременно обнажили мечи.

- За этот вечер ты много раз совершал убийство. Ты пойдешь с нами, как наш пленник, и только хозяин решит, какого наказания ты заслуживаешь.

В голосе охранника, когда он объявлял приговор, слышалось некоторое ликование, возможно, вызванное волнением, которое он испытывал, когда наконец-то смог произвести нетривиальный арест в этой довольно мирной деревне.

Генге передал лук и колчан сбитому с толку Масаацу, а затем вышел вперед и показал стражникам свои пустые руки.

Охранник, объявивший о его аресте, ухмыльнулся и, заложив руки за спину, крепко связал их бечевкой.

- Подожди, подожди! Какого черта!? Эти люди пытались убить нас! И ты арестовываешь Нии-Сан? – Воскликнула Рин, взбешенная тем, что стражники ничего не поняли и не обратились к ней за помощью, и тем восторгом, который они испытали, арестовав ее брата, спасшего им жизнь.

Морохира поднял брошенную дубинку, угрожающе поигрывая ею.

- Ты уверен, что хочешь сделать это сейчас?

Охранники были сбиты с толку его агрессивностью, и когда Масаацу вытащил свою катану и встал, чтобы присоединиться к нему, они начали чувствовать первый озноб страха.

Они были всего лишь стражниками хозяина. Дети из семей слуг, которые стояли несколько выше, чем крестьяне. Хотя они были немного старше Генге и Масаацу, им все еще предстояло стать свидетелями их первой битвы.

Тем не менее, другие присутствующие приняли участие в самой ужасной и угрожающей ситуации, сравнимой с любой битвой. Такова была разница в ауре, которую они теперь потушили, и стражники поняли, насколько ненадежным будет их положение, если они вступят в бой с такими кровожадными личностями.

Но, несмотря на все их усилия, Генге сурово покачал головой.

- Я скоро вернусь. Это всего лишь формальность.

Они выглядели недовольными этим, особенно Рин, когда ее лоб начал хмуриться.

Он улыбнулся ей.

- Ты испортишь свое хорошенькое личико, сестренка. Не волнуйся – со мной все будет в порядке.

Страх стражников начал спадать, поскольку им вернул власть тот самый человек, которого они захватили в плен.

- Разумный выбор.- Самодовольно произнес один из них.

Но злобный взгляд Морохиры быстро заставил его замолчать.

- Эх!?

При этих словах стражник поспешил удалиться, сделав знак своему товарищу и подтолкнув Генге вперед.

…

…

Его провели в город под покровом молчания, так как даже стражники молчали. Странное напряжение повисло в воздухе. Хотя они были высокомерны и чувствовали себя очень ответственными, было что-то в человеке, которого они толкали перед собой, что заставляло их опасаться сказать что-то глупое.

Несколько деревенских жителей, которые все еще были на ногах, бросали на него любопытные взгляды. Некоторые беседовали друг с другом, пытаясь угадать, какое преступление он совершил.

- Это сын Миуры, да?

- Да, парень.

- Как ты думаешь, что он сделал?

- Я бы не осмелился ничего предположить. Миуры оказались непредсказуемой компанией, но я не думаю, что они сделают что-то настолько бесчестное, чтобы их арестовали.

- Хо... на днях ты называл старика этого парня хуже тухлятины, а теперь заступаешься за них?

Его друг пожал плечами.

- Да, я не самый умный, но я учусь на своих ошибках. Этот парень заступился за своего отца на работе, перед всеми нами, фермерами. Я думаю, что это хороший парень.

- Неужели? Да? Почему я слышу об этом только сейчас?

- Ммм, не знаю. Я думал, ты уже знаешь.

Перебранка двух приятелей становилась все тише по мере того, как они углублялись в центр города.

Вскоре они добрались до рыночной площади и пошли по тропинке между двумя домами.

Впереди Генге увидел бамбуковую клетку, которая больше подходила для зверя, чем для человека, потому что в высоту она была не больше метра.

Он посмотрел на охранников, его взгляд спрашивал, действительно ли это было его конечным пунктом назначения.

- Да, ты проведешь там ночь. Утром хозяин решит, что с тобой делать.

Все та же радостная улыбка появилась на его лице, как будто он получал удовольствие от страданий, которые предстояло пережить Генге.

Но юноша успокоился, вздохнув, и когда они открыли дверь его новой тюрьмы, он вошел свободно, нагнувшись, прежде чем сесть, скрестив ноги, в центре с руками, все еще крепко связанными за спиной.

- Это хороший образ для него.- Прокомментировал другой охранник, смеясь вместе со своим напарником.

Так что дверь была закрыта толстой бечевкой, и Генге остался один, чтобы справиться с неудобством.

...

…

Часы тянулись медленно. Когда его поместили в клетку около полуночи, рассвет занял почти 6 часов.

Как раз перед тем, как забрезжил первый утренний свет, его беспокойный сон был прерван шепотом, доносившимся откуда-то совсем рядом.

- Миура-сан... Миура-сан…

Он открыл глаза и увидел Аритаду и Ёритомо, стоящих перед решеткой.

Он улыбнулся, немного обрадованный их появлением.

- Привет.

Ёритомо вздохнул с облегчением, увидев, что он так быстро проснулся, и поспешил сказать, что он задумал.

- Я не знаю, почему ты здесь, но я точно знаю, что это не твоя вина. Жители деревни чувствуют то же самое.

- Что ж, я рад это слышать.

Аритада, раздраженный косвенностью Ёритомо, взял верх.

- Да, то, что он сказал. В любом случае, мы подумали, что тебе не помешает перекусить.

Он просунул руку сквозь прутья решетки, обнажив ладонь, в которой лежал единственный рисовый шарик.

- Это действительно выглядит довольно аппетитно, но, видишь ли, есть небольшая проблема.

- Хм? Что ты имеешь в виду?

- Ну, они связали мне руки.

- Хох…

Аритада медленно вынул руку из-за решетки, немного смущенный, чувствуя, что упустил что-то очевидное.

Но его спасли привычки Ёритомо.

- Я могу освободить тебя – я всегда ношу с собой маленький нож на всякий случай. Это очень полезно.

Генге был рад услышать, что, поскольку поток крови в его руках был сильно ограничен, он страдал от ужасного покалывания булавок и иголок.

Он передвинулся так, чтобы его руки оказались ближе к стойке, и позволил Ёритомо разрезать свои путы.

Он с довольной улыбкой размял освобожденные руки, предлагая свою благодарность.

- Спасибо вам обоим, кажется, я у вас в долгу.

Аритада отмахнулся от его благодарностей, сказав лишь одно:

- Просто не забудь рассказать нам, что случилось, когда придешь посмотреть на наши тренировки с мечом в день отдыха.

Его улыбка стала шире, и он кивнул в знак согласия.

- Это я могу сделать.

…

…

Двое мужчин поспешили прочь, пока их не поймали, и Генге украдкой полакомился рисовым шариком, прежде чем сложить руки так, как будто они были связаны, и закрыть глаза, чтобы снова заснуть плохим сном.

Через несколько часов после рассвета его снова разбудил топот копыт, щекочущий уши.

Он заметил изящное кимоно, развевающееся над одним из домов, и хрустнул шеей, готовясь к тому, что ждет его впереди.

"Итак, часть вторая, да?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 28. Цена дезинформации.**

Лорд шагал вперед с двумя своими людьми на буксире, его лицо было полно грома, а глубокие морщины покрывали его лоб.

Он приблизился к клетке и рявкнул приказ своим подчиненным, в то же время не сводя с Генге яростного взгляда.

- Открыть его.

Мужчины поспешно выполнили приказ, стараясь не испортить настроение своему господину.

Бамбуковая дверь открылась через несколько секунд-бечевка легко перерезалась - и Накатане указал на пленника.

- Ты. выходи. Сейчас.

Он выполз из клетки на четвереньках. Увидев, что руки у Генге не связаны, мастер раздраженно сверкнул глазами, но ничего не сказал.

- Ты умеешь ездить верхом?

- Нет, сэр.

Он поспешил ответить, и сделал это с ясностью и уважением, потому что разъяренный человек перед ним сильно отличался от человека, с которым он вступил в контакт ранее.

-Тогда ты побежишь. Следуй за моей лошадью.

Он быстро зашагал прочь, ожидая, что молодой человек и его охрана немедленно последуют за ним.

Не смея обмануть его ожиданий, они поспешили за ним. Здесь было три лошади, и хозяин,за которым следовали его люди, сели на каждую, прежде чем двинуться по дороге из деревни в быстром темпе.

Жители деревни смотрели на странную сцену, когда младший сын Миуры бежал за всадником, спасая свою жизнь. Но Генге не мог позволить себе роскошь уделять им хоть какое-то внимание, ему приходилось отдавать всю свою энергию тому, чтобы не отставать от хорошо воспитанных лошадей.

Он был застигнут врасплох бесцеремонным поведением хозяина, который ранее был замечен как дружелюбный человек, но он предположил – поскольку они не показали ему никаких искупительных качеств – что вина его настроения, вероятно, лежала в дезинформации, извергнутой охранниками. Было почти непостижимо, насколько отстраненными и безответственными были эти люди в отношении своей работы.

Вскоре они выехали из деревни и помчались по усыпанной гравием дороге, ведущей к особняку лорда. Опора-сделанная с учетом лошадей и повозок - была неидеальна для бегуна-человека. Каждый шаг, который он делал, требовал больше энергии, чем мог бы, так как с каждым шагом камни отталкивались немного назад, прежде чем поддержать его ногу, позволяя ей оттолкнуться.

Излишне говорить, что за очень короткое время он был измотан. Выносливость, которой он обладал, была результатом работы на рисовых полях, и она очень мало помогала ему в этом быстром беге.

Но он не смел ни замедлить шаг, ни остановиться. Разгневанный человек, который ехал впереди – хотя, возможно, на самом деле он был зол на дезинформацию-держал свою жизнь и жизнь своей семьи в своих руках. Если он оступится и оскорбит человека, не выполнив его приказа, кто скажет, что ему дадут второй шанс доказать свою невиновность?

К счастью, еще через несколько минут показались стены особняка, и через несколько секунд они уже были у ворот.

Генге пришлось сделать огромное усилие, чтобы не упасть в обморок. Его сердце бешено колотилось, дыхание было прерывистым. Даже стоять в таком положении – с руками на коленях-было утомительно.

Капельки пота упали на пол,и он протянул руку, чтобы вытереть лицо рукавом, а затем ему снова пришлось идти вперед, когда стражники открыли ворота, пропуская лошадей.

Хозяин был в таком бешенстве, что даже не расседлал коня, за которым обычно ухаживал, как за вторым ребенком. Вместо этого он быстро спешился, подозвал одного из своих Конюхов и, бросив свирепый взгляд на Генге, зашагал к особняку.

Приняв это за сигнал следовать за ним – хотя в его сердце все еще оставались сомнения – он поспешил за ним, стараясь не потерять его из виду в многочисленных залах величественного здания.

Он заметил, что Накатане сорвал с него сандалии и оставил их у двери, Прежде чем войти внутрь босиком. Он поспешил сделать то же самое.

Прохлада гладких деревянных половиц приятно ощущалась на его изнуренных ногах, которые за время бега изжарились в сандалиях. Он использовал это ощущение как стимул и сосредоточился на нем, пытаясь успокоить дыхание и ум и подготовиться к предстоящей задаче.

Вскоре они подошли к лестнице, по которой хозяин поднимался, перепрыгивая через две ступеньки. Вскоре за ним последовал Генге, стараясь не отставать ни на шаг.

Через несколько мгновений мастер вошел в комнату через раздвижную дверь, оставив вход открытым. Приняв это за сигнал следовать за мастером внутрь, Генге вошел в комнату и тихо закрыл за собой дверь, прежде чем остановиться, ожидая дальнейших указаний.

Накатане сидел за своим столом, устремив на молодого человека холодный и любопытный взгляд.

- Сядь. И говори. Если мне не понравится то, что ты говоришь, предпологай, что я очень рассержусь."

Конечно, ему не нужно было упоминать, о чем должен говорить мальчик. Генге тоже не спрашивал. Он сел напротив учителя, выдержав всю тяжесть его устрашающего взгляда, и произнес как можно меньше слов.

- Человек, с которым мой отец дрался на дуэли, Кегоку, напал на мой дом и мою семью вчера вечером во втором часу ночи. В ответ Я убил его и всех четверых его людей."

Выражение лица мастера изменилось. Очевидно, это была для него новая информация.

- Хох…

Он постучал пальцами по деревянному столу и впервые отвел взгляд от мальчика, сидевшего перед ним, а вместо этого перевел его на полупустой стакан сакэ, который уже согревался на столе.

Он слегка погладил свою короткую бородку, обдумывая только что сказанное. Через несколько секунд его гнев снова вспыхнул, и он ударил кулаком по столу.

Генге слегка вздрогнул от его реакции и склонил голову, как бы извиняясь.

Шепот вины пробежал по лицу учителя, когда он махнул рукой и поспешил поправить его.

-Нет, это не для тебя. Это для моих никчемных охранников.

Все еще не осмеливаясь прервать тон высочайшего уважения, Генге легко ответил:

- Я вижу.…

-Вы хотите знать, что они сказали мне вчера вечером, когда заключили вас в тюрьму? Они рассказали мне, что один местный жителей взбесился, убив несколько путников, и что его зовут Миура.

К своему вечному стыду, Генге не смог сдержать ни звука. Он был напряжен от того, что имел дело с колеблющейся яростью учителя, но, услышав что-то настолько бессмысленно неправильное, что-то так легко исправимое, его Тутанхамон пришел почти инстинктивно.

Он слегка покраснел, смущенный своей неуместной реакцией.

- Ах... прошу прощения, господин.

Наблюдая, как юноша так неловко извивается после своей вспышки, Лорд не смог сдержать смешок.

- Ха-ха-ха. Парень, кажется, я просил тебя называть меня Нива?

Генге поднял глаза от пола, увидев проблеск надежды.

- Ах, да. Нива-Сан.

- Хороший. А теперь ... вы поставили меня в затруднительное положение. Хотя я и не совсем верил, что ты сделал то, что сказали мои охранники, это не значит, что ты избежал наказания.

- Я понимаю.

Он пришел сюда, готовый к худшему, но все же желая добиться лучшего результата, который не причинил бы слишком много вреда его семье.

- Очень хорошо. Расскажите мне подробно, что произошло с самого начала.

Кивнув, молодой человек подчинился.

- В тот вечер я углубился в лес, упражняясь в стрельбе из лука.

- Хо? Ты собираешься попробовать себя в стрельбе из моего лука асигару?

- Да, сэр. Таков наш план.

- Хорошо, посмотрим, как ты справишься. Продолжайте, я больше не буду вас перебивать.

Сделав, как ему было велено, Генге продолжил:

- На обратном пути, как я уже говорил, было достаточно поздно. Я говорил о своем времени, наслаждаясь вечером. А потом я услышал шепот. Кегоку и его команда вышли из леса и зажгли факел, прежде чем бросить его на крышу моего дома.

- Ах да, охранники упоминали что-то о том, что ваш дом горит. Они решили, что это прикрытие или что-то в этом роде? Ах да, извините. Продолжайте.

Почти сразу же нарушив свое обещание не прерывать его снова, учитель жестом велел ему продолжать рассказ.

- Ну, дом загорелся, и моя семья выбежала на улицу. Они повалили моего отца и брата на землю, а младшую сестру потащили за волосы. Кегоку сказал, что хочет видеть страдания моего отца. Он провел руками по всей моей матери, прежде чем осквернить мою невинную сестру своей мерзостью.

Накатане мысленно представлял себе эту сцену, но на месте Рина сидела его Акико, и вместо матери Генге он увидел лицо своей покойной жены. Он видел, как сжался кулак молодого человека, когда тот рассказывал историю предыдущего вечера, и на его лице было написано нескрываемое отвращение.

- А потом он пригрозил трахнуть их обоих, прежде чем решил, что бессмысленно позволять моему брату жить, и действовал с намерением лишить его жизни. Тогда я забрал его.

Захваченный последней деталью, мастер задал вопрос:

- Как же так?

- Моя стрела попала ему в шею.

Генге констатировал этот факт без эмоций. Это был первый раз, когда он лишил кого-то жизни, но если и существовало существо, более достойное смерти, чем Кегоку, то этим человеком был сам дьявол. Он действовал исключительно с намерением спасти своих близких, и это облегчение, которое он испытал, увидев их все еще живые лица, заменило любую вину, которую он испытывал, покончив с жизнью другого человека.

- Вот это точно выстрел... а что с остальными?

- То же самое. Они приставили мои клинки к шее моей семьи. Я не хотел рисковать их жизнями

Брови Накатане слегка нахмурились при этих довольно неожиданных фактах. Любому лучнику было трудно стрелять с такой точностью, особенно когда осечка могла причинить вред их близким людям.

Его пальцы продолжали танцевать по деревянному столу, и он сидел в задумчивости.

-Я считаю ваши действия оправданными.…

- Спасибо вам...

- Однако это не полностью зависит от меня.

В ответ на вопросительный взгляд Генге он объяснил:

-Люди, которых вы убили, не были жителями этой деревни, и поэтому я не имею полной власти заниматься этим делом.

- А другой землевладелец наверняка разделит это мнение? Даже если Кегоку был одним из его работников, он был одним из самых развратных псов на земле. Неужели он запятнал бы свою честь, защищая такого человека?

- Хо, ты бы удивился. Но это может подождать.

Он встал и открыл дверь, выкрикивая имя одного из своих слуг.

Через секунду появился дружелюбный старик.

-Ты звал меня, господин?

- Да. Пошлите кого-нибудь из моих людей с телегой в дом Миуры, к северу от полей, и скажите им, чтобы они забрали пять тел, оставленных там. Привести их сюда. Кроме того, найдите семью Миура – всех их, и приведите их сюда.

Легко усвоив такое количество информации, старик слегка поклонился.

- Да, милорд

И повернулся, чтобы уйти.

Когда он уже собирался спуститься по лестнице, Накатане снова остановил его.

-Ах, вам не нужно беспокоиться о младшем сыне! Он здесь, со мной.

- Понял, господин.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 29 - Искусство Стрельбы Из Лука**

Они молча прислушивались к удаляющимся шагам старика на лестнице, напрягая слух по мере того, как они постепенно затихали.

Приняв возвращение полной тишины за сигнал, мастер заговорил, его узел на макушке слегка покачивался, как будто боялся внезапного движения.

- У нас есть время.

Не совсем понимая, что делать с таким заявлением, вопрос был вынужденным.

-Вы что-то собираетесь делать?

Проведя пальцем по коротким бакенбардам, он на мгновение задумался.

- Так и есть. Вы захватили мое любопытство своими рассказами о боевых подвигах.

-Мне кажется немного неправильным называть их сказками, Нива-Сан, но я был бы счастлив сыграть для вас с моим луком, если вы это имеете в виду.

По правде говоря, такой излишне поэтичной фразой Накатане рассчитывал застать молодого человека врасплох, но тот отреагировал так, словно ничего не заметил.

- Где же он так хорошо усвоил эти слова?

Гнев, который он испытывал раньше, был вызван отчасти разочарованием. Он думал, что по отношению к этому молодому человеку вел себя милосердно, и был весьма доволен своими действиями. А потом стражник явился к нему в минуту удовлетворения – когда даже его дочь искала его общества-и рассказал, что у него есть. Он был особенно уязвим в тот момент, когда ожидал, что блаженство продлится еще какое-то время.

И вот его гнев поднялся, и, подгоняемый стражником, он почти полностью направил его на кого-то, чью сторону истории он не слышал. Теперь он втайне радовался, что не сделал ничего слишком опрометчивого.

- Ах, да. Вот к чему я клоню.

Он встал, положив руки на бедра, и откинулся назад, разминая спину, прежде чем удовлетворенно вздохнуть.

- Ну, следуй за мной, парень, посмотрим, что ты сможешь сделать.

Поднявшись на его зов, они босиком прошли по коридорам и лестницам, по которым пришли, и на этот раз вышли через дверь, расположенную в задней части дома.

Быстро найдя пару соломенных сандалий и приладив их, он повернулся к Генге, удивляясь, почему тот не сделал того же самого.

- Одну минуту, Нива-сан,я принесу свои сандалии.

Поняв, где он ошибся, Накатане быстро нашел пару, которая, казалось, могла бы подойти Генге, и предложил их ему.

- Вот. Можно просто использовать их.

Хотя туфли были чистыми и выглядели относительно новыми, Генге не решался их надеть.

- Нива-Сан... но разве они не принадлежат кому-то другому? Они бы чувствовали себя немного обиженными, если бы я их использовал.

Мастер пожал плечами.

- Это не должно быть проблемой, просто скажи им, что я сказал, что все в порядке.

Все еще немного неохотно, так как его собственные ботинки были совсем рядом, Генге скользнул в них, понимая, что Накатане не совсем терпеливый тип. Или, может быть, он был более взволнован, увидев свое искусство стрельбы из лука, чем показывал?

Территория позади дома оказалась гораздо просторнее, чем можно было себе представить. В нем, казалось, было выделенное пространство, пригодное для обучения чему угодно.

В дальнем правом углу было не одно, а два песчаных кольца сумо, и они тоже были приличного размера, по меньшей мере четыре с половиной метра в диаметре.

В большой квадратной части двора, где земля была выложена гладкими кирпичами, придававшими ногам бойцов прочный фундамент, тренировалась пара охранников с боккеном.

А дальше, в левой части площадки, была площадка, которая, казалось, была почти полностью посвящена стрельбе из лука. Похоже, стражники обычно тренировались с луками группами, так как были выстроены ряды из 6 мишеней, а позади них была деревянная стена, чтобы ловить любые случайные стрелы.

Накатане повел его туда.

- Это 50 целей ПАСЕ. Вы стоите там, где кирпич земли начинает встречаться с гравием. Видите, как она образует линию?

Генге воспринял эту информацию, поглядывая на соломенные мишени с красными бычьими глазами размером с ладонь.

За этим рядом из 6 были три в диапазоне 75 шагов, и еще один сидел на 100.

-А что, это тест на асигару из лука?

Он уже с энтузиазмом объяснял разные вещи, связанные со стрельбищем, и был только рад ответить.

- Добрый день, сэр.

Его начало было прервано охранником, который слегка поклонился в знак приветствия, прежде чем двинуться к мишеням с луком в руке.

Накатане слегка поклонился ему, прежде чем начать объяснения.

- Испытание лука асигару на самом деле очень простое. На 50 шагах вы должны быть в состоянии попасть в цель 6 раз из десяти выстрелов, а затем на 75 шагах вы должны быть в состоянии поразить один из пяти выстрелов.

-Но разве в бою вы не будете просто выбирать угол и стрелять? Здесь нет никакой реальной точности.

Учитель не возражал против этого вопроса, который может быть расценен более чопорным человеком как форма наглости, так как он, по-видимому, подрывал способ, которым он действовал.

-Да, парень, я тоже так думаю. Но это просто способ, которым это делается. Это способ разделения рабочих на группы, и, по крайней мере, таким образом они должны заслужить свое положение. Если нет, то все захотят быть Боу асигару, не так ли? Это гораздо безопаснее, чем сидеть впереди.

- Хм…

Гэнге понимал его рассуждения, которые явно не принадлежали самому Накатане, но все же он был недоволен ими.

-Ну что ж, юный Миура, посмотрим, как ты справишься со старым испытанием?

Он хлопнул в ладоши, выдавая свое нетерпение.

- Думаю, мне бы это понравилось.

У него была определенная степень уверенности в отношении теста. Его собственная подготовка уже превзошла недавнее испытание асигару, особенно с его тренировкой в движении, и результаты которой были очевидны, когда смотришь на безжизненные трупы Кегоку и его команды.

- Янагизава! Одолжи этому парню свой лук, ладно?"\

Мастер позвал своего охранника, который как раз делал следующий выстрел.

Мужчина выглядел недовольным, и его густые усы дернулись. Он успокоил натянутый лук и снял стрелу с тетивы, оглядывая Генге с головы до ног. Он отметил свою ухоженную внешность, но почерневшие лохмотья, которые он называл одеждой, выдавали его истинное положение. Он был крестьянином.

Очевидно, глядя на человека сверху вниз, он подошел и протянул ему лук.

Крепко схватив его одной рукой и глядя высокомерному человеку в глаза, Генге нанес еще одно оскорбление его гордости.

-Мне понадобятся стрелы, если вы не возражаете.

Чувствуя некоторую ярость из-за того, что такой ничтожный человек отдал ему приказ, он посмотрел на своего хозяина.

Единственным ответом Накатане был кивок, как будто он не обращал внимания на невысказанный конфликт, в котором участвовали эти двое.

Это была небольшая доля удовлетворения, которое он получил, когда стражник передал ему колчан со стрелами, но с отвращением, которое он испытывал, когда кто-то оценивал его только на основании его рождения, нужно было разобраться.

Теперь он намеревался преподать этому человеку очень ценный урок. Чтобы объяснить ему, почему современный мир пренебрег традицией классицизма так сильно – хотя это не было так, как если бы ее не существовало.

- Может, мне начать?

Спросил он, глядя на мастера, который кивнул, скрестив руки в предвкушении.

Он поиграл тетивой в пальцах, чувствуя тяжесть натянутой тетивы, и мысленно произвел необходимые изменения. Он был на 20 фунтов легче, чем лук, который он сделал, что делало его верхом диапазона 90-фунтового лука.

Лицо стражника было полно гордости, когда он увидел, как юноша почувствовал его вес. Все знали, что стоимость такого лука равняется большему количеству золота, чем крестьянская семья увидит за всю свою жизнь.

-"Держу пари, тебе нравится держать в руках такое оружие, не так ли, крестьянин-подонок"

Охранник подумал про себя.

Заметив его самодовольный взгляд, Генге пробормотал комментарий достаточно громко, чтобы он услышал.

-Немного легче, чем я привык... но сойдет.

Лицо охранника побелело. Это было последнее, что он ожидал услышать от мальчика.

-Нет... он просто выдумывает. 90 фунтов-это верхний конец для любого лука.

Накатане тоже услышал его и, не зная истинного веса лука, не выказал ни малейшего удивления.

-Это будет проблемой?

Его главным беспокойством было то, что шоу, которое он с нетерпением ждал, будет испорчено.

Генге покачал головой, поднял стрелу и положил ее на тетиву.

- Нет, все должно быть в порядке.

Он глубоко вдохнул и отпустил стрелу, следя за ней с напряжением в сердце.

ХЛОПОК

Сброшенная с тетивы тяжестью лука и превзойдя ее, стрела только что задела верхнюю часть мишени, прежде чем промахнуться и полететь прямо в дерево.

- Ха-ха-ха!-

Охранник громко рассмеялся, прежде чем быстро поднести руку ко рту, чтобы заглушить дальнейшие звуки.

Накатане выглядел потрясенным. Он ожидал от мальчика многого, учитывая его рассказ о смерти Кегоку, но теперь все, что он чувствовал, было тупым чувством разочарования.

Стражник шагнул вперед, поднял бамбуковый колчан и улыбнулся, как лев, увидевший раненого теленка.

- Ага, я лучше заберу их обратно, пока ты не сломал еще несколько наконечников стрел.

Твердая рука на его запястье не позволила ему идти дальше.

- Извините. Этот выстрел должен был проверить возможности лука.

Стражник почувствовал острое отвращение к тому, что рука крестьянина соприкасается с его кожей. С трудом удержавшись от того, чтобы не ударить мальчика, он снова обратился за помощью к своему хозяину.

Даже он сомневался в этом.

- Послушай, Миура-кун ... иногда, когда того требует момент, люди демонстрируют мастерство, намного превосходящее их обычные возможности. Я сам видел это на поле боя бесчисленное количество раз. Может, просто оставим все как есть?

Гэнге был непреклонен, его рука все еще лежала на запястье охранника, когда он смотрел на него сверху вниз свирепым взглядом.

- Нет, сэр. Клянусь честью, следующая стрела попадет прямо в яблочко.

Накатанэ слегка вздохнул и махнул рукой Янагизаве, чтобы тот остановился.

"Я полагаю, что это одно из ограничений молодости.…"

Подумал он про себя.

Охранник с большой неохотой выпустил колчан, и Генге, глубоко вздохнув, повернулся к мишени.

Снова положив стрелу на тетиву, он прицелился, оценив предыдущий выстрел в своей голове.

Его пальцы оставили тетиву как одно, быстрое, чистое освобождение.

Стрела полетела прямо, как будто ее не коснулась сила тяжести, и вонзилась в мягкую солому в центре яблочко.

Он удовлетворенно кивнул, повернулся к своему колчану, чтобы достать еще одну стрелу, и заметил удивленные лица Мастера и стражника, когда он сделал это.

Второй выстрел был сделан таким же образом, приземлившись так близко к первому, что заостренное острие рассекло оперение, и гусиное перо лениво упало на землю.

Ошеломленный движением пуха, на лице Накатане появилась легкая улыбка.

-Это не случайность – у этого парня есть сноровка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 30 - Тода, Достопочтенный Самурай**

- Парень, выстрели еще разок с этого расстояния,а потом мы немного продвинемся.

Взволнованный, увидев всю полноту его способностей, Накатане поспешил вперед.

Но это было не так, как если бы Генге возражал. В любом случае, он уже запомнил особенности, необходимые для стрельбы в постоянное центральное яблочко с такого расстояния.

Он натянул тетиву и на этот раз даже не остановился, чтобы прицелиться, а просто поспешно натянул тетиву и резко отпустил ее.

Тем не менее, он все еще летел к намеченному месту, расположившись почти на вершине двух других стрел.

Он понял важность скорости вашего выстрела после событий предыдущего вечера и – по его убеждению-счел уместным проверить такую скорость на этом расстоянии, которое теперь было для него довольно тривиальным.

Мастер поспешил к диапазону 75 шагов, ожидая Генгё, который собирал свои вещи. Наклонившись, чтобы поднять колчан, он заметил, что остались только две стрелы, и снова повернулся к стражнику..

-Вы не могли бы достать мне еще несколько стрел? Я собираюсь выбежать довольно скоро.

Охранник был совершенно ошеломлен и молча протянул руку, чтобы взять колчан, прежде чем повернуться и сделать то, о чем его попросили.

Он испытал немалый шок, увидев, как юноша так легко приземляется на такие идеальные мишени. Он много лет тренировался в этих местах на службе у мастера и считал себя лучшим лучником среди гвардейцев. Но даже он –в то время как он мог обеспечить последовательные попадания в цель - не смог сделать их с чрезвычайно высокой степенью точности, которую продемонстрировал Генгё.

Теперь, когда он передавал мальчику стрелы, в его взгляде был намек на уважение, но вместе с ним появилось и отчетливое чувство ревности. Тем не менее, он разделял мнение учителя и хотел посмотреть, как много он может сделать.

- Как только ты будешь готов, Миура-кун"

Слегка согнув пальцы, Генге натянул тетиву-вместе со свежей стрелой - обратно за щеку и отпустил.

Это было сделано чисто, и Стрела взлетела выше в воздух, чтобы компенсировать тягу гравитации. Параболическая траектория, по которой он следовал, была нацелена на совершенство, и он ударил в центр 75-шагового яблочка.

- Хо! Ты даже лучше, чем я думал, парень!

Взволнованно воскликнул Учитель, хлопая его по плечу. Это был счастливый человек,который смог засвидетельствовать такую утонченность в диапазоне 75 шагов.

Слегка улыбнувшись, Генге продолжил представление для своей аудитории из двух человек и выпустил еще пару стрел в центр мишени, прежде чем опустить лук и выжидающе посмотреть на мастера.

- Теперь сто шагов?

- Ты прав, давай посмотрим, что ты можешь сделать.

Они подошли к одинокой мишени 100 шагов, которая была довольно потрепана от неиспользования, так как никто не счел нужным ее менять.

Если смотреть на него с того расстояния, на котором они находились, расстояние казалось довольно значительным, и вы могли получить истинное представление о навыке, необходимом, чтобы поразить его.

На этот раз Генге довольно высоко поднял лук, заставив стражника нахмуриться.

-Он ни за что не попадет – слишком высоко.'

Но молодой человек компенсировал такой угол, используя меньшее количество силы, только потянув тетиву назад примерно на 60 процентов.

Это делало снимок гораздо более захватывающим. Он взмыл высоко в воздух, как будто был установлен на прямой дороге над мишенью, но перед тем, как пролететь, он нырнул, приземлившись в центре мишени.

Накатане не мог не похлопать в ладоши от такого мастерства.

- Вот это был замечательный выстрел.

Еще одна стрела уже была на тетиве его лука, и на этот раз он прицелился ниже, стараясь сделать путь более мелким.

Он мчался вперед с огромной скоростью, сохраняя высоту, которая была лишь немного выше высоты мишени, а затем он немного снизился, летя к предыдущей стреле, разрезая ее прямо через древко, прежде чем вонзиться в то место, которое предыдущий наконечник стрелы начал называть домом.

Ошеломленно. Даже мастер не мог сделать комплимент, он мог только смотреть на разбитые остатки предыдущей стрелы, его челюсть отвисла. Такая точность была почти непостижима. Конечно, в кадре всегда будут небольшие изменения.

Охраннику показалось, что он сходит с ума. Как будто целью мальчика, стоящего перед ним, было просто сказать ему, что его жизнь ничего не стоила. Что каждая секунда, которую он потратил на то, чтобы владеть луком, была потрачена впустую и останется таковой до конца его жизни.

Он отыскал волоски на своих усах, в которых обычно находил умеренное утешение, но сегодня ему пришлось сдержаться от сильного желания вырвать их.

Его гордость рухнула, а гнев закипел, и он задал вопрос, решив, что ему нечего терять.

-Как... ты это делаешь?

Генге ответил честно, нисколько не беспокоясь о том, чтобы поделиться своими методами.

- Я помню предыдущие выстрелы, и отрегулируйте угол моей стрельбы и нарисуйте силу соответственно.

Оба внимательно выслушали то, что он хотел сказать, и прокрутили это в голове, обдумывая.

Но они оба пришли к одному и тому же выводу: это было просто слишком смешно. Изменение угла выстрела, всего на доли градуса, имело огромное значение для того, где заканчивалась стрела. Это, конечно, было невозможно для любого, чтобы быть в состоянии разбираться в таких крошечных количествах.

Они списали это на то, что он не хотел раскрывать свою технику, и кто мог его винить?

- Ну, парень, ты определенно заслужил место в носовой части асигару. Ваши годы тренировок определенно окупились! Если бы хоть один человек был хоть наполовину так же предан своему ремеслу, как ты, он стоял бы на переднем крае своей профессии.

На это Генге ничего не ответил, Потому что, по правде говоря, его время, потраченное на тренировки, еще не достигло и месяца. Хотя он полагал, что вы могли бы назвать все, что он сделал в своей предыдущей жизни, подготовкой и, следовательно, формой обучения. Он знал, что если бы у него не было этого опыта, который научил бы его по-настоящему использовать свой мозг, то он не смог бы достичь такого уровня стрельбы из лука так быстро.

Шум, вызванный спотыкающейся служанкой, привлек их внимание, когда она выкрикнула имя хозяина.

- Хозяин! Пожалуйста, срочно приезжайте на фронт! Тода- сам пришел нанести визит!

Лоб Накатане нахмурился, и все следы его прежнего хорошего настроения исчезли.

- Он пришел быстрее, чем ожидалось. Тебе лучше пойти со мной.

- Сказал он, имея в виду Генге, который, в свою очередь, любезно кивнул и вернул охраннику оружие с легкой благодарностью.

Учитывая паническое состояние служанки и стоическое выражение лица хозяина, Генге был прав, полагая, что к человеку, которого они собирались навестить, нельзя относиться легкомысленно.

Когда они вышли через переднюю дверь, их сразу заметили.

- Нива, старый пес! После всех неприятностей, которые ты причинил, ты все еще осмеливаешься двигаться медленно?

Человек, сидевший высоко на лошади и богато одетый, окликнул их. Никогда еще не было человека, более подходящего для того, чтобы называться змееподобным. У него были длинные, сальные черные волосы, ниспадающие из верхнего узла, угловатые брови и тонкие угрожающие щелки, которые он принял за глаза. Остроконечная козлиная бородка под подбородком довершала картину.

Не нужно быть гением, чтобы понять, что отношения между двумя самураями не были хорошими. Ибо Тода привел с собой шестерых стражников, одетых в полную боевую форму и восседавших на боевых конях, которые сердито фыркали.

И когда он имел дело с человеком, который, по – видимому, должен был иметь равный статус, он не считал нужным даже выказывать ни малейшего уважения, отказываясь даже сойти с лошади, когда говорил.

Накатане пришлось изобразить фальшивую улыбку, пытаясь сдержать гнев.

-Что же так расстроило брата Тоду? Вы должны знать, что семья Нива сделает все возможное, чтобы исправить все ошибки, которые были совершены.

Тода хмыкнул, но явно обрадовался той покорности, которую вынужден был принять хозяин.

Гэнге с любопытством наблюдал за происходящим, гадая, что же заставило стоящего перед ним человека вести себя подобным образом.

-Ты прекрасно знаешь, что это такое. Один из ваших крестьян убил пятерых моих людей, и вы не отдали его немедленно? Ты играешь своей жизнью, маленький Нива?"

Приподняв бровь в ответ на откровенную угрозу, молодой человек посмотрел на мастера, чтобы оценить его реакцию.

- Ага, ты шутишь. Я просто счел это слишком незначительным, чтобы беспокоить вас.

- Так ли это? Так где же этот мальчик? Мои люди говорят мне, что это был всего лишь молодой человек? Мне тоже понадобится его семья. Ты должен подавать пример в подобных вещах, Нива.

- Ах, пожалуйста, не торопись, брат Тода. Ваши люди напали на их дом,и они едва спаслись.

Подняв руку и глядя на своих людей с растерянным лицом, он заговорил:

- И что же?

Мужчины рассмеялись над шуткой своего хозяина, очевидно, получив от него такое указание.

"Какой тщеславный человек."

-Подумал про себя Генге, испытывая отвращение к этому зрелищу. Такие люди, как он, были бичом для Земли, и много раз он размышлял о том, что вызвало такую злобу.

- Ха-ха…

Накатане сухо рассмеялся, ненавидя каждую секунду этого отвратительного дела.

-Я хочу сказать, что он не был агрессором.

- Хо, так вот к чему ты клонишь? Скажи мне, Накатане, все ли жизни равны?

Прекрасно понимая, к чему он клонит, мастер ответил без особого энтузиазма:

- Возможно…

- Ошибаешься! Жизнь крестьян в поле не равна жизни честного самурая. Люди, которых убил ваш рабочий, были моим ценным имуществом, понимаете? Им потребовалось много тренировок, чтобы стать такими же эффективными, как они. Так что он не только убил моих людей, но и потратил впустую мое время. Ты хоть понимаешь, как это плохо выглядит?

Он не мог поверить, что такие высокомерные слова действительно были произнесены. Если бы кто-нибудь осмелился говорить так в наше время, он получил бы немедленный шлепок.

- Понятно... но даже самая лучшая лошадь может промахнуться. Разве не ваши люди покончили с собой в этом смысле?

Скривив лицо от раздражения, он произнес свой недовольный ответ.

- Нива ... ты испытываешь мое терпение. Приведите ко мне мальчика, чтобы я мог казнить его на всеобщее обозрение. И приведи ко мне семью тоже. На самом деле, это не обязательно должен быть один и тот же мальчик. Просто приведите мне кого-нибудь и семью, чтобы пойти с ними. Мы убьем их быстро, так как сможем вернуться к своим делам, да?

- Хо, этот молодой человек, стоящий рядом с тобой, крестьянин, не так ли? Я возьму его!

Он пришпорил коня, сделав несколько шагов в сторону Генге, и стражники последовали за ним.

Накатане подтолкнул молодого человека рукой назад, встав лицом к лицу с агрессорами.

-Это немного неразумно, брат Тода... может быть, мы обсудим альтернативные пути решения этой проблемы? Способы, которые принесут пользу нам обоим? Забрав жизни еще большего количества людей, вы не вернете своих людей назад.

- Нет. Сегодня я отправился в путь с намерением убить и не уйду, пока не сделаю этого.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 31 - Муха на стене**

Сонная Акико выглянула из окна своей комнаты на втором этаже. Она лениво оглядела двор, пытаясь найти источник шума.

Вскоре она заметила властную жирную фигуру Тоды, сидящего верхом на своем жеребце в окружении свирепого вида охранников.

При виде его у нее перехватило дыхание, и она немедленно нырнула обратно в комнату, ее сердце бешено колотилось, а тошнота начала подниматься из желудка.

Уровень отвращения - но также и страха-который она испытывала к Тоде Наойори, был непостижим для обычного человека. Она была в курсе его существования, поскольку она была очень молода. Когда она была совсем маленькой, он принял власть в соседней деревне Из-за внезапной смерти своего отца.

И с каждым годом она все больше и больше невзлюбила его. И очень быстро эта неприязнь превратилась в ненависть.

Она только что проснулась, и после приятного сна о том, как ее мягко несет разлившаяся река, ее настроение было приятным.

Но одного взгляда этой жирной змеи было достаточно, чтобы все испортить.

Она снова выглянула наружу с легким беспокойством. Каждый раз, когда этот человек навещал ее, за ним следовало что-то неприятное.

Акико очень старалась, чтобы ее никто не видел, и только смотрела поверх рамы, наблюдая за происходящим.

Она не могла расслышать, какие именно слова были произнесены, но заметила, с каким отвращением Тода жестикулировал, и как мягко ее отец был вынужден отвечать. А потом ей показалось, что рядом с отцом она заметила знакомую фигуру. Но из-за угла, под которым она смотрела, и из-за того, что ее отец и мужчина стояли рядом, было трудно разглядеть многие черты.

Она продолжала наблюдать и после своего полуденного пробуждения. Не было ничего особенного, что она должна была делать. Ей позволили жить так, как она хотела, в пределах разумного.

В детстве она была занята строгим обучением, как стоять, как вести себя, как готовить основные блюда-хотя это никогда не было действительно так важно, поскольку слуги все равно готовили для них, – как одеваться, и недавно, как вести себя по отношению к мужу.

Но с тех пор, как она вышла замуж, это образование прекратилось, поскольку теперь в нем не было необходимости. Это был единственный положительный момент во всем деле. Она терпеть не могла эти уроки и предпочла бы изучать историю или что-то в этом роде.

Единственные два навыка, которым она научилась за свои 14 лет обучения, которые она считала ценными, были верховая езда и чтение.

Хотя они всегда говорили ей, что она слишком дикая на лошади.

А чтение позволяло ей узнать то, чему они не считали нужным ее учить. Истории Японии и даже всего мира. Исследуя многочисленные литературные произведения, она не нашла ни одного, написанного женщиной, и много раз хмурилась, размышляя об этом.

Тем не менее, в таких книгах она читала о подвигах невероятных женщин, таких как императрица Дзингу и ее экспедиция в Корею, а также о генерале Томоэ Годзэн. Когда она была немного моложе, она мечтала, что вырастет такой же, как они, и научится военному искусству и владению мечом, как мужчины, и станет одной из Онна-бугейш.

Она полагала, что если это случится и она проявит хоть какое-то умение, то, возможно,они не заставят ее вступить в брак так быстро, а вместо этого увидят в ней других мужчин, как воина.

Она заметила, что Тода стал более агрессивным, указывая на фигуру мужчины, спрятавшегося за ее отцом. Несколько его людей последовали за ним.

При этих словах она с гордостью отметила, что ее отец встал перед мужчиной, заставляя его отступить назад, словно защищая его.

А затем личность мужчины была раскрыта, и она уставилась вперед с изрядной долей шока.

- Миура!?

Ее сердце снова забилось быстрее, пытаясь понять, что означает его присутствие в ее дворе. Неужели он чем-то обидел Тоду? Может быть, именно поэтому он пытался дотянуться до него? И вообще, почему он был с ее отцом?

При вмешательстве Накатане верховая змея начала кричать, охваченная гневом.

-Ты хочешь встать у меня на пути, Нива? Вы должны знать, что для меня не составит никакого труда просто сжечь вашу деревню дотла, это тот путь, который вы хотите?

Ее отец ответил, стараясь говорить ровно, чтобы она не услышала его.

- Невиновен? Какое это имеет значение? Разве крестьяне не одной породы? Если один крестьянин согрешил, то мы просто должны убить нескольких в ответ.

И снова она не смогла разобрать ответа отца.

- Хо. Похоже, ты стал чем-то вроде симпатизанта крестьян, Миура. Я всегда знал, что ты ниже меня, но подумать только, что ты пал так низко. Ты даже приглашаешь кого-то в свой дом, как та маленькая неряшливая собачонка позади тебя.

Разговор шел взад и вперед, Тода снова и снова оскорблял Накатане, а старик отвечал со всем спокойствием и грацией, на которые был способен.

Акико ненавидела видеть отца в таком состоянии, ее сердце болело. Она знала, что он хороший человек, и что он поступит правильно со своими людьми... но в некоторых вещах слишком трудно найти хорошее решение, а иногда есть только выбор между двумя плохими.

Она испытывала другое чувство беспокойства за мужчину позади, который наблюдал за ситуацией своим расчетливым взглядом. Иногда она гадала, что творится у него в голове, потому что считала его интересным человеком. И, возможно, заботливым человеком тоже. Он пошел на многое ради чести своей семьи и даже обращался с ней по – доброму, хотя знал ее не слишком хорошо.

-Мы с ним друзья?

Удивилась она.

Это было трудно установить. Они были сердечны друг с другом и проводили много времени вместе, заставляя друг друга смеяться. Но достаточно ли этого, чтобы они подружились? Этого она не знала.

Контроль, который был наложен на ее жизнь с юных лет, лишил ее таких отношений.и теперь, когда она начала формироваться, у нее не было ничего, кроме знаний, почерпнутых из книг, чтобы судить об этом.

Однако она знала одно: ей нравилось его общество. Несмотря на то, что из-за травмы она была почти прикована к своей комнате, единственное, чего она с нетерпением ждала, - это проводить вечера на озере.

Разговор внизу был прерван, когда несколько охранников Накатане начали маршировать через вход.

Лицо старика вытянулось, когда он понял, что последует за ними.

Стражник позади них пришпорил лошадь, которая тащила за собой жуткую повозку, а за ней тянулось облако мух.

Она не видела ничего, кроме торчащей в воздухе шальной стрелы – той самой, которую она узнала.

-Разве это не те же самые, что я ему подарила? Я…

Она помолчала, гадая, что бы это значило.

"Убивал ли он домашний скот? Или это вообще были его стрелы? Оперение было довольно необычным, будучи красным, но ведь такие стрелы можно найти и в других местах, не так ли?"

Но из-за повозки показалась знакомая группа людей, и его причастность к чему-то почти подтвердилась.

Она узнала Рин, младшую сестру Генге, и уже не в первый раз похвалила ее красоту.

- Его сестра очень хорошенькая... и мать тоже.'

Генге запаниковал, увидев свою семью в поле зрения, мгновенно поняв, что все пошло прахом.

Тода перевел взгляд с него на его семью, затем снова на него, прежде чем огромная ухмылка покрыла его лицо, и он начал хихикать.

-Га-ха-ха, так вот в чем дело, а, Нива? Это определенно семья этой собаки – они слишком похожи. И их привезли вместе с телами моих людей. Итак, вы уже собрали для меня все кусочки, как это мило с вашей стороны.

- Подожди! Не будь опрометчивым, я..

Тода, повернувшись к своим людям, не обратил на него ни малейшего внимания.

-Захватить их. Не стесняйтесь убивать тех, кто борется.

Это была его холодная команда, и его люди мгновенно пришли в движение, посылая своих лошадей вперед и направляя свое сверкающее оружие на охранников, которые стояли на их пути.

- Черт!

Накатане громко выругался, сжав кулаки. Он крепко стиснул зубы, пока его мозг лихорадочно перебирал варианты. Все, что он планировал, все, чем он пожертвовал, было напрасно.

Но стоило ли это того, если, в конце концов, все они были игрушками такого злобного тирана?

- Мужчины! Прислушайтесь к моим словам! Не подпускайте этих собак ни на дюйм ближе – все, что они делают, должно встретить конец вашего клинка."

Громкие возгласы раздались от мужчин. Люди Тоды слишком долго давили на них, и теперь им наконец-то представилась возможность дать отпор.

Стражники в передней части повозки угрожающе размахивали копьями, направляя их на приближающихся лошадей.

Стражники выскакивали из подъездов домов, натягивая Луки и указывая на своих жертв. На таком близком расстоянии убийство было почти гарантировано.

Всего было 6 лучников и 11 пехотинцев. Перевес был явно не в пользу Тоды, и его люди нервно оглядывались на своего хозяина.

На лице змеи застыло выражение неудовольствия, словно она была готова покрыть Ниву густой слизью, наполненной ядом.

- Ну и что? Значит, ты сделал свой выбор, старина? Ты окончательно сошел с ума?Даже после того, как ты предложил мне свою собственную дочь, как шлюху, которой она и является, ты сделал этот выбор? И ради чего? Крестьяне? Ваша деревня будет сожжена дотла, это не та битва, которую вы можете выиграть.

- Я в курсе. Но это лучше, чем страдать от мерзавцев вроде тебя. Моя дорогая дочь слишком драгоценна, чтобы стать твоей игрушкой – мне потребовалось слишком много времени, чтобы осознать то, что всегда было известно моему сердцу.

- Жалко. Она все равно станет моей игрушкой. Я приеду в эту деревню завтра со своими людьми, и мы будем грабить всю дорогу до ворот вашего особняка. А когда мы доберемся сюда, что, по-твоему, произойдет? Хо, я думаю, что оставлю это на ваше воображение. Но даже если ей придется провести свою жизнь в наркотическом беспорядке, твоя дочь не будет свободна от моей досягаемости.

-Ах ты, чертова свинья! Я позабочусь о том, чтобы отрубить тебе голову прежде, чем она тебя увидит!

- Ха-ха. Я действительно с нетерпением жду этого момента – я наконец-то смогу стереть твое пятно, не страдая от наказаний Даймо.

Генге увидел возможность заговорить, и хотя он знал, что его голос не будет приветствоваться, он все же чувствовал, что попытка не повредит.

-И все же бесчестно нападать на нас прямо завтра. Даймо не улучшится – не в это время, когда мы готовимся к войне. Неделя, по крайней мере, придаст тебе немного чести.

Тода посмотрел на него сверху вниз, потрясенный тем, что он заговорил в его присутствии. Его лицо исказилось от отвращения, как будто он смотрел на зараженный труп жертвы чумы.

Затем он снова посмотрел на Ниву, делая вид, что вообще ничего не говорил.

-Но поскольку я честный человек, я дам вам пять дней на "подготовку". Чтобы тебе снились судорожные сны, в которых будет фигурировать мое лицо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 32 - Война**

- Война?

Услышала Рин их слова, глядя на Масаацу, который был так же шокирован.

Война была последним, что они ожидали увидеть после той ночи.

Солдаты излучали сильную жажду крови, и два самурая агрессивно разговаривали. Это было пугающее зрелище.

За рядами копий и людей она увидела спокойную фигуру Генге, который смотрел на них с беспокойством, написанным в его глазах.

Она гадала, что произойдет, зная, что они были катализатором, который начал это. Но больше всего она беспокоилась за брата.

Но разве их хозяин не защищал их? Зачем он это сделал? Он им ничего не должен. Это были крестьяне. Разве человек-рептилия не сказал, что он отказался от собственной дочери ради мира? Почему же теперь он не хочет просто принести их в жертву?

Нельзя сказать, что она не была благодарна. Но она была смущена и потому не доверяла такому решению. Это ведь не может быть по-настоящему для них, не так ли? Какой самурай когда-либо проявлял альтруизм по отношению к низшему классу?

Разве это не был просто его выпад, неспособный удовлетворить другие требования? В этом было больше смысла. Если это так, могут ли они считать себя в безопасности?

-Но зачем нас сюда привезли... а как же Нии-Сан?

Остальная часть ее семьи ошеломленно смотрела вперед, задаваясь вопросом, Что же они оказались в середине, их головы были заполнены мыслями, похожими на ее собственные.

- Война?

То же самое слово достигло ушей другой молодой женщины, хотя ее реакция была совсем другой.

Она слышала слова отца, призывавшего спасти ее от рук этого мерзкого человека. Но она также слышала и его слова, обещавшие сделать ее рабыней для исполнения всех его дьявольских желаний.

- Этого никогда не случится.

Сказала она себе.

-Даже если мы не победим, я лишу себя жизни, чтобы отец не беспокоился.

Она не чувствовала надежды на победу, но все же ее сердце успокоилось. Таким образом, она могла бы умереть в мире со своей семьей и не страдать за них.

Шансы были далеко не в их пользу, отсюда и необходимость мира в первую очередь, но из ниоткуда – возможно, это было то, что сказал молодой человек – ее отец нашел в себе решимость рискнуть всем.

В заявлении, которое он произнес, Она почувствовала огромную гордость. Многие назвали бы его поступки просто глупыми, но на самом деле это было верхом чести.

Сражаться, несмотря на поражение, ради собственной чести. Разве не это значит быть самураем?

Он был благородным человеком, одним из тех, кого Дайме даже на мгновение признал за его военную доблесть. И вот теперь такой человек вернулся.

Теперь она видела его-не глазами, а сердцем-как воина, полностью закованного в броню, с грозными мужчинами- ерой, украшающими его лицо, и его катаной, нацеленной на врага.

Это была фигура, в которую она верила, даже если это означало ее собственную смерть, она никогда больше не соизволила бы жаловаться. Это был ее отец и мужчина, которым она гордилась больше всего.

У его плеча стоял Генге, который когда-то был одет по-крестьянски, и она увидела, что его окружает клубящаяся черная масса дыма и тьмы. Но это ее не испугало. Он был похож на дым костра, и в нем было тепло. Если бы ей пришлось описать это одним словом, то это была бы - потенциальность. Она не знала, кем или чем он был в настоящее время, но она твердо чувствовала, что было что-то в нем, что могло воспламенить эту маленькую провинцию, в которой они жили, или, возможно, даже всю Японию.

Это чувство усилилось, когда он открыл рот и осмелился заговорить в присутствии этих двух драконов. Но было ли это действительно дерзко? Да и чего огню бояться дракона?

…

-Я с нетерпением жду, когда увижу твою голову на палке.

Это были последние слова Тоды, когда он плюнул под ноги Накатане и пронесся мимо стражников, стоявших по приказу хозяина, со своей свитой на буксире.

Бесчестный человек мог бы тут же убить его и обеспечить себе победу. Но это был не тот путь, который выбрал бы Нива.

Он помедлил несколько мгновений, позволив звуку скачущих лошадей затихнуть вдали, а затем обратился к своим людям, которые все еще выжидающе смотрели на него.

- Мужчины! Вы всегда преданно служили мне, и многие из вас даже воевали со мной.

Те, кто это сделал, подняли свои копья с криком при этих словах.

- Но на этот раз наш момент ужасен. Вы все знаете, насколько этот ублюдок превосходит нас числом.

-Но это не значит, что все потеряно! Вы видели, с какой глупостью ведет себя эта собака – даже овца могла бы перехитрить ее.

Несколько искренних смешков раздалось среди его людей.

-Именно на это мы и рассчитываем. Благодаря этой победе мы многое приобретем. Честь земли. И золото! Все те, кто докажет свою ценность в этой битве, получат больше, чем его справедливая доля.

При этих словах все как один подняли копья. Благодаря своему опыту он знал сердца людей. Деньги и женщина были единственными вещами, на которые можно было рассчитывать, чтобы мотивировать их. И что в этом плохого? Ему было все равно, даже если они служили ему только за деньги. И все же он постарается поступить с ними правильно.

Хотя он и не сознавал этого, но эта честность, которую он продемонстрировал, вдохновила его на большее, чем ваша обычная преданность.

- Вскоре начнутся приготовления. Таким образом, вы освобождены от всех ночных обязанностей. Идите домой. Повидайтесь с семьей. Берегите себя, люди, и в этой грядущей битве я поставлю все на кон, чтобы обеспечить вашу победу.

Ни один человек не был поклонником ночного дежурства,и его решение позволить им спать было популярным.

-А тем временем от этих трупов исходит жуткое зловоние. Сжечь их. Не беспокойтесь об уважении к праху-делайте то, что проще всего.

- Семья Миура, я вижу, Вы тоже нашли дорогу сюда. Я слышал о вашем положении от юного Миуры-Куна и знаю, что вам негде жить. Поэтому мои люди выделят для вас три комнаты в помещении для прислуги.

-В это время раздоров – и во все времена между ними – мы должны держаться вместе, как один. Мы люди одной деревни и не потеряем от сердечности друг к другу, независимо от ранга. Я верю, что вы, мужчины, будете действовать в соответствии с этими взглядами в будущем.

Немногие мужчины оставались непоколебимыми в этом, зная, что они были менее чем вежливы по отношению к крестьянскому народу временами.

Семья Генге низко поклонилась в знак благодарности, и их младший сын последовал их примеру.

Увидев это, Накатане нахмурился и хлопнул себя по затылку.

- Не надо.

- Ой…

Растерянно потирая затылок, он не смог сдержать улыбки.

-Да, он определенно праведник.

- Ишияма, следуй за мной в мою комнату. И если кто-нибудь из вас увидит старика Дзикодзи, пошлите его тоже наверх.

- Да, сэр.

Мужчина средних лет с бритой головой и короткой козлиной бородкой подошел к ним с властным видом. Он слегка наклонил голову, прежде чем ждать, пока его хозяин двинется, аккуратно сложив руки за спиной.

-Тогда пошли.

Гэнге наблюдал, как Накатане отошел на несколько шагов, а затем перевел взгляд на свою семью, предвкушая их компанию.

Еще один шлепок по затылку заставил эти мысли улетучиться, когда он обернулся и увидел хмурого мастера.

-А что это за удары? С такой скоростью я буду получать повреждения мозга.

- Очевидно, что ты тоже придешь, парень. Ты заслужил удар за то, что заставил меня ждать. Или ты считаешь, что это несправедливо?

Он угрожающе поднял руку и приподнял бровь, давая понять Генге, к чему могут привести дальнейшие жалобы.

Он постарался держать рот на замке, и мастер одобрительно кивнул, прежде чем двинуться в сторону особняка.

Начальник стражи Ишияма с любопытством наблюдал за происходящим, но не выказал никаких эмоций и ничего не сказал.

…

Они вернулись в комнату Накатане, хозяин которой тут же рухнул за письменный стол, чувствуя, как его охватывает усталость.

Он заметил двоих, стоявших в дверях, и подтолкнул их внутрь.

- Садитесь, где вам угодно. Просто оставьте место для Дзикодзи, который должен скоро прийти.

- Я уже здесь, господин.

Старик заговорил из-за спины двух джентльменов, направлявшихся к своим местам, и поспешил присоединиться к ним.

Положение их кресел было немного жестким, и несчастный Генге оказался сидящим в середине двух старших мужчин.

Сказать, что он чувствовал себя комфортно, было бы довольно большой ложью.

Он не совсем понимал, почему его вызвали вместе с двумя другими мужчинами,которые явно командовали позициями, намного превосходящими его собственные.

Накатане тоже не собирался снимать напряжение. Он сидел, обхватив голову руками, и чувствовал всю серьезность своих действий.

-Что я наделал?…

Пробормотал он себе под нос.

- Я не могу комментировать мудрость твоего решения, но иногда лучше слушать сердце, а не голову. Иначе, когда наши часы станут поздними, мы обнаружим, что плаваем в водах сожаления.

Мастер покорно кивнул, почти покорно. Он явно испытывал большое уважение к этому пожилому человеку, и Гэнге поймал себя на том, что ему интересно, каковы именно их отношения. Он догадался, что ошибся учитель на стороне ученика.

Он погрузился в молчание, прежде чем старик заговорил снова.

-Кто этот молодой человек рядом со мной, Накатане? И что вы надеялись получить, приведя его сюда в это время?»

Главный охранник слегка кивнул. Это был вопрос, на который он тоже хотел знать ответ.

Мастер слегка вздохнул в ответ, не имея адекватного объяснения.

- Моя интуиция. Я согласился. Это тот парень, который убил людей Тоды, когда они напали на его дом. Один из лучших лучников, которых я когда-либо видел. А что касается того, почему он здесь... только мое чутье... Ах, зачем беспокоиться. Юный Миура, почему я пригласила тебя сюда? "

Генгё вздрогнул от этих слов.

«Откуда мне это знать !?

Это была преобладающая мысль, пронесшаяся в его голове, но он сделал все возможное, чтобы оставаться спокойным и дать сносный ответ.

- Может быть, потому, что вы не знаете, что делать?

Накатани щелкнул пальцами.

-Да. Это. Честно говоря, я не жду от тебя многого, малыш. Но у тебя, кажется, неплохая голова на плечах. Просто сиди там, и взрослые будут говорить. Если ты скажешь что-нибудь умное, я выслушаю.

-О, но если это глупо, ты получишь пощечину.

Его слова прозвучали несколько сжато, но Генге не обиделся. Совсем наоборот.

Эта маленькая угроза в конце заставила его нахмуриться.

"А что такого в моей голове, что он так любит ее бить?"

- Да, Нива-Сан. Я сделаю все, что в моих силах.

Он одобрительно кивнул и повернулся к своим верным слугам, чтобы начать разговор.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 33-Военный Совет**

- Итак, мы в меньшинстве. Есть идеи, как мы можем победить?

Этот вопрос не содержал никакой надежды. Это было сказано человеком, который, казалось, смирился со своей судьбой.

- Насколько сильно мы в меньшинстве?

Гэнге задал этот вопрос, ничего не зная о военных делах двух деревень.

- 200 конных наемников.

Старик ответил, не глядя в его сторону:

-И что у нас есть? 100 человек?

- Верно.

-А разве мы не можем позволить себе нанять наемников?

Старик слегка вздохнул, явно не видя смысла в воспитании этого молодого человека.

- Нет, дитя мое, этот Тода был замешан во всевозможных гнусных делах. Его монета намного перевешивает нашу. Даже если бы мы обложили крестьян такими большими налогами, что они едва не умирали с голоду, мы все равно не смогли бы позволить себе и двадцати.

- Понимаю. Таким образом, у него в общей сложности около трехсот человек, что соответствует нашим 100, а затем и наемникам.

- Это верно.

-Сколько их и наших людей будет состоять из Боу асигару?"

Он бросил взгляд на Накатане, задаваясь вопросом, действительно ли он должен продолжать отвечать на эти вопросы, но мастер лишь слегка кивнул, заставив старика снова вздохнуть.

- 10 лучников из гвардии. 10 лучников из крестьянства. Там будет 40 крестьян Яри асигару и 40 охранников Яри. Численность противника будет примерно такой же, только у него будет 40 конных лучников.

- Хох…

" Это довольно мрачно."

- Подумал про себя Генге. Но шансы не были невозможными. Их было всего 3 к 1. Через две недели Ода выиграет битву, в которой их превосходство будет 10 к 1. Если так думать, то это было вполне в пределах их досягаемости.

-Ну что ж, тогда продолжим. Во-первых, поле битвы нуждается в настройке, по крайней мере, даже если мы победим, у нас будет больше повреждений, чем мы можем понести.

Мастер кивнул.

- Хорошо. Так где же вы предлагаете устроить поле битвы?

Старик размахивал подробной картой окрестностей, на которой были указаны все дома в деревне, лес и рисовые поля. Она продолжалась до самой границы земель Тобисима.

Она была хорошо обозначена иероглифами, и на ней было легко отличить одну черту от другой.

Он указал на участок земли к северу от рисовых полей. Судя по масштабу остальной части карты, она была около 1 км в ширину и 2 км в длину. С восточной стороны он был окружен участком леса.

В непосредственной близости от поля не было ни одного дома. Это было хорошее место.

- Хорошо.

Главный охранник согласился.

- Да, расположившись там, мы блокируем единственную дорогу в город, чтобы заставить их сражаться на этом поле.

-А как же тогда стратегия?

Дзикодзи продолжал:

-Ну, это элементарно, но кавалерия всегда обременена деревьями. Если мы сумеем заманить их в лес, тогда у нас будет преимущество.

-И как ты предлагаешь это сделать?

- Тода не славится своим умом. Если мы обучим жителей деревни, и заставим их притворяться дезертирами, увидев количество врагов, и заставим их бежать в лес. Мы оставим около 30 "верных людей" позади, которые будут стоять твердо, пока кавалерия не начнет атаку, прежде чем они тоже пойдут по вашему приказу.

Накатане нахмурился.

- Неужели они на это клюнут?

- Не могу сказать, но, по-моему, это единственный возможный путь к нашей победе.

Он посмотрел на Генге.

- Есть мысли, парень?

- Это хороший план, но ...

- Но что?

- Я боюсь, что мы не сможем выполнить его без того, чтобы Тода не узнал о наших намерениях заранее.

-Вмешался старик.

-Что ты имеешь в виду?

- Что ж, у него определенно есть информаторы в деревне. Иначе он бы никогда не узнал о смерти своих людей так быстро. Он, вероятно, узнал об этом даже раньше вас, Нива-сан.

-Тогда с этим достаточно легко справиться, мы просто захватим шпионов перед началом обучения.

Поглаживая пальцами подбородок, Генге предложил что-то еще.

-А что, если мы оставим их шпионить? Мы обучаем всех жителей деревни, как одного, беззаботно, чтобы выполнить стратегию – ту, что Тода будет экономить ресурсы, действуя, чтобы противостоять. А затем, в ночь перед битвой, мы сажаем в тюрьму всех шпионов-ибо мы можем опознать их в течение пяти дней-и затем сообщаем людям наш истинный план сражения.

Трое мужчин прокрутили его в голове, прежде чем обнаружили, что кивают.

При этой мысли на лице Накатане появилась улыбка.

- Хорошо! Это также прекрасно играет с его высокомерием. Ему нравится считать себя умным. Если он считает, что уже перехитрил нас, просто противодействуя той стратегии, о которой он уже знал, тогда он ослабит свою бдительность и будет более уязвим перед реальной.

-И что же это за ложная стратегия, которую мы распространяем?

Старик впервые повернулся и посмотрел на Генге.

- Извини, я еще не думал об этом. В идеале, это было бы что-то, что заставило бы часть его людей расположиться в определенном месте, чтобы противостоять засаде или чему-то подобному, но на самом деле мы находимся в другом месте и можем сокрушить их силы до того, как прибудет подкрепление.

- Я вижу.…

Остальная часть комнаты на некоторое время погрузилась в раздумья, позволив своему воображению взять верх, и представила стратегию, которую Тода счел бы правдоподобной.

Это был Ишияма, охранник, который первым пришел к идее.

- Может быть, река. Мы можем научить их бегать к берегам реки. Лошадям будет трудно передвигаться по крутым берегам, и мы изготовим 80 копий с длинными древками, около 6 метров длиной, и спрячем их на берегу реки. Таким образом, если они сочтут нужным проверить, у них будут все необходимые доказательства.

Дзикодзи занял свое место, вдохновленный фундаментальными работами, заложенными ведущей стражей.

-Хорошо. А потом мы обучим наших людей действовать в этот день, делая вид, что они не видят никаких шансов на победу, и они бросят свое оружие и убегут в лес. Но в лесу у нас будет еще один набор длинных копий, которыми они смогут вооружиться. Тода, вероятно, рассмеется и пошлет своих людей, чтобы выследить их, так же как мы заставим тебя, господин, гоняться за ними, утверждая, что ты сам лишишь их жизни из-за их трусости.

Генге ухмыльнулся.

-Мне это нравится. Мы можем превратить лес в самый страшный кошмар для всадника. Мы заставим людей разбежаться в разные стороны и натянем на конных людей на высоте головы много тонкой, крепкой бечевки, и это убьет многих. Но мы должны оставить лук асигару в стороне от этого.

- Хо, что ты хочешь этим сказать?

-Спросил Накатане, надеясь, что мальчик говорит это не из трусости.

-Мы заранее займем позицию в лесу, и после того, как наемники заглотнут наживку, мы начнем вести огонь по охранникам и асигару противника. Когда мы завладеем их вниманием, и они начнут приближаться к нам, мы сделаем шаг и перегруппируемся вместе с вами. Мы должны попытаться захватить как можно больше вражеских лошадей и сформировать импровизированное кавалерийское подразделение Яри. С помощью тех длинных Яри, которые мы создали раньше, мы можем уничтожить их. Мы, вероятно, сможем одним махом уничтожить их лук асигару."

С этой глазурью на торте все присутствующие мужчины начали чувствовать определенную степень возбуждения. Даже старое сердце Дзикодзи начало биться быстрее, а ладони вспотели.

Была ли надежда на самом деле?

Но у одного человека, Ишиямы, все еще были сомнения, и он высказал их вслух.

- Я думаю, что это хороший план... однако, что если он решит послать вперед несколько своих людей, хотя бы десять, тогда, пока мы будем сражаться, деревня будет гореть позади нас, а женщины и дети будут убиты.

Генге пожал плечами, не видя необходимости беспокоиться из-за столь малого количества людей.

- Вооружите женщин.

- Что?

Они были шокированы его беспечным ответом. Чего можно добиться, вооружив женщин?

- Да ладно, это не такая уж безумная идея. Дайте им несколько дней тренировки с основными движениями копья, дайте им несколько средних Яри, с которыми они могут справиться, и конные враги не должны быть проблемой. Среди женщин , вероятно, тоже есть неплохие лучники. Конечно, те, кто слишком стар и слишком молод, не должны сражаться. Но некоторые женщины так же свирепы, как и мужчины, понимаешь?

- Видите ли, у меня есть маленькая сестренка. И, честно говоря, я не хотел бы быть человеком на лошади, скачущим к ней, когда она держит копье наготове. Я думаю, что другие женщины в городе будут такими же страшными.

Накатане провел рукой по волосам, думая о дочери. Он вспомнил, как она говорила, что хочет стать онна-бугейшей, когда была маленькой. Возможно ... как извинение за все, через что он заставил ее пройти. Несколько дней тренировок-это доставит ей удовольствие?

И все же мысль о том, что она вступит в бой, наполняла его тревогой.

- Продолжил Генге, пытаясь убедить остальных мужчин. Редко можно было встретить женщину-воина. Они были как бы другой породы. Казалось абсурдным бросать оружие в руки женщин и вдруг ожидать, что они будут драться.

Но разве не так они поступили с людьми Яри асигару?

-Там должно быть не менее 40 женщин-бойцов с копьями хорошей длины. Вы действительно думаете, что они не смогут справиться всего с 10 мужчинами? Вы слишком часто смотрите на них свысока.

- А, прекрасно. Мальчик прав. У нас просто нет людей, чтобы тратить их на что-то другое.

Накатане наконец смягчился, чувствуя некоторую горечь от того, что дело дошло до этого.

Они погрязли в тишине на некоторое время, мысли, плана, проходящей через их головы.

Ишияма повернулся к Генге.

- Вы упомянули, что ставили ловушки в лесу. Кто будет делать это, когда мы не уверены, кому доверять?

-Моя семья и я можем. Это не должно быть слишком тяжело.

Мастер кивнул.

-Для меня этого достаточно.

- И обучение женщин тоже. Что мы скажем на это?

Видя, что вопросов больше нет, Накатане начал сворачиваться.

- Что ж, будем начинать процесс подготовки. Собери жителей деревни, объяви, что нас ждет впереди. Любые работы на полях будут приостановлены до окончания битвы. Мы будем тренировать "стратегию" дважды в день. И пусть они знают, что испытание для лука асигару состоится завтра.

-Мне нужно будет пройти этот тест, Нива-Сан?

- МММ. Нет…

Он снова погрузился в раздумья и, видя, что в ближайшее время говорить не собирается, Дзикодзи встал и сделал движение.

-Тогда я потороплюсь с приготовлениями.

Ишияма последовал его примеру.

- И я тоже.

Гэнге перевел взгляд с удаляющейся парочки на Накатане, чьи глаза все еще были остекленевшими от раздумий, и задумался, остаться ему или уйти.

Решение было принято за него, когда он заметил, что старик Дзикодзи жестом пригласил его следовать за собой.

Он слегка склонил голову перед Господом, а затем двинулся к нему.

- Прогуляйся со мной немного.

- Сказал старик, когда Ишияма скрылся на лестнице.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 34-Суровый Урок**

- Кто тебя научил?

- Прозвучал резкий вопрос, когда старик остановился и повернулся, чтобы посмотреть Генге в глаза.

Учитывая сложившуюся ситуацию, молодой человек был готов услышать нечто странное.

-Меня уже спрашивали об этом раньше. В этой жизни нет никого, кто бы меня научил.

Старик слегка прищурился, сбитый с толку необычной формулировкой своего ответа. Но после короткого осмотра он смог только вздохнуть и продолжить свой путь.

- Ты странный человек, Миура-кун. Похоже, молодой Накатане тоже это почувствовал.

- Я вижу.…

- Твой стратегический ум наиболее развит для человека твоего возраста. Именно я научил мастера тому, что он знает о стратегии, и у него есть к этому способности. Увы, его проблема в том, что он не может сформулировать планы в условиях стресса.

-Значит, ты уже давно служишь Нива-Сан?

Дзикодзи ответил без всяких угрызений совести на этот случайный вопрос, казалось бы, расслабившись в компании молодого человека.

-Я служу Нива уже 50 лет, после того как поклялся в верности отцу Накатане.

Генге присвистнул сквозь зубы, впечатленный таким числом-оно было даже больше, чем он прожил на свете.

- А, сюда.

Старик поправил его, когда он уже собирался повернуть направо по новому коридору, но вместо этого они продолжили свой путь.

Через некоторое время они подошли к небольшой раздвижной двери – обманчиво, потому что, как только они ее открыли, в поле зрения появилось большое додзе с красиво отполированными деревянными половицами.

Не говоря ни слова, старик выскользнул из таби и медленно отложил их в сторону. Он двигался целеустремленно, но медленно, как будто принимал участие в многовековой традиции.

Молодой человек рядом с ним счел нужным сделать то же самое и попытался подражать спокойствию, с которым двигался старик.

Они вошли внутрь. Джикодзи отошел в угол комнаты, где ряд бокконов аккуратно стоял на подставке.

Он вытащил две штуки и протянул одну Генге, который парил неподалеку.

Как только пальцы молодого человека сомкнулись вокруг гладкого дерева, удар был направлен ему в голову. Это не было предупреждением, и он двигался с ужасающей быстротой.

Полностью застигнутый врасплох таким ударом, он едва успел отшатнуться с его пути, но в результате тяжело приземлился на задницу.

«Что за черт, старик ?! Разве это не было опасно?

Внезапный удар взволновал его, и он забыл проявить к Джикодзи должное уважение.

- Путь воина никого не ждет.

Последовал короткий ответ, когда он снова принял стойку, позволив Генге подняться на ноги.

- Путь воина? Я никогда не утверждал, что я воин.…

Запротестовал молодой человек.

Но льготный период уже закончился, и прежде чем он смог принять вертикальное положение, был послан совершенно прямой удар сверху вниз, пытаясь пролить сок из его головы.

Немного более подготовившись к такой атаке на этот раз, он блокировал удар одной рукой на своем боккене. Но одной руки было недостаточно, чтобы полностью нейтрализовать силу, и дерево все равно отскакивало от его головы с приличной скоростью.

-Мы не те, за кого себя выдаем, скорее мы-картина, сформированная нашими действиями.

Генге яростно потер голову, стараясь побыстрее избавиться от боли и сосредоточиться. Он не знал намерений старика, но был чертовски уверен, что не потерпит побоев просто так.

-Не уверен, что согласен с твоей философией, старина. Император рождается императором, не так ли? Его поступки не имели никакого отношения к его рождению.

Он предложил свой собственный удар, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, делая глубокий выпад, используя всю длину своей досягаемости.

Дзикодзи повернулся боком, позволяя такому удару легко проскользнуть мимо него, и в то же время он рубанул по одной из вытянутых рук, которая еще не убралась, сильно ударив по мясу предплечья Генге.

-Ой!

Молодой человек застонал от боли и почти сразу же выронил меч.

Его оппонент не выказал ни малейшего намека на вину и вместо этого предпочел опровергнуть предыдущее заявление.

- Император, который не ведет себя как император, скоро станет мертвым императором.

Генге поморщился, решив уступить, и потянулся за мечом.

- Хорошо, допустим, что философия жизнеспособна. Но как это может служить оправданием для того, чтобы ударить меня прежде, чем я был готов?

Его меч был быстро выбит из ослабевшей хватки, в которой он держал его, и тот со звоном упал на пол.

- Воин должен тренироваться и быть готовым страдать.

Молодой человек фыркнул, чувствуя, что он ведет совсем другой разговор со стариком, стоящим перед ним.

-Как я уже сказал, Я не воин и не хотел бы им быть.

На этот раз Дзикодзи не стал дожидаться, пока он поднимет свой меч, а вместо этого ударил его, несмотря на то, что тот был безоружен.

Запаниковав, увидев твердое дерево, направленное ему в ребра, Генге отскочил назад, еще больше увеличив расстояние между собой и своим мечом.

Однако его противник не был столь снисходителен, так как он погнался за ним, говоря при этом.

- Ты думаешь, что можешь убить и остаться неизменным? Это верх невежества – вы должны почитать мертвых.

Генге стиснул зубы, наконец-то поняв, что за этим кроется. Тем не менее, у него не было меча в руке, чтобы дать отпор, и он был загнан еще дальше через комнату яростным натиском старика.

-Как это-почтить память мертвых?

Он попытался обойти старика-теперь, когда тот достиг стены комнаты, - чтобы достать свой меч.

Его попытка была прервана древком оружия Дзикодзи. Ветер вырвался из его легких, и он рухнул на пол, как раздавленный воздушный шарик.

-Ты даешь им понять, что они погибли от руки воина, а значит, с честью.

Он попытался встать, но смог лишь ползти на четвереньках, пытаясь отдышаться.

- Они... не... заслуживают ... уважения .…

Ему удалось выдавить из себя голос, который был почти шепотом.

Безжалостный удар в спину заставил его снова лечь на пол.

- Неверно. Наш долг-оказать им эту честь.

На этот раз он не двинулся с места, пока полностью не пришел в себя. А затем он поспешно вскочил на ноги, пробежал мимо Дзикодзи и бросился к своему оружию.

Старик наблюдал за всем этим без малейшего намека на реакцию, почти заставляя Генге чувствовать себя глупо.

- Но почему?

Он сократил дистанцию и ударил сверху, целясь в верхнюю часть черепа старика. Его удар был отброшен в сторону небрежным ударом меча старика, и повернутая нога нашла путь в его живот, прежде чем второй удар развернулся и снова ударил его в висок, отправляя молодого человека рухнуть на спину на пол.

- Боги решили защитить тебя и твою семью. Вы должны показать им, что они спасли честного человека. Если бы ветер был чуть сильнее, твоя стрела могла бы промахнуться.

Генге лежал на спине, все еще сжимая меч. Голова у него закружилась, из носа потекла струйка крови.

-Вы должны смириться с тем, что отнимали жизни. И кто бы они ни были, в своем сердце вы должны воздавать им почести.

Все еще чувствуя головокружение, он неуверенно поднялся на ноги, свободной рукой вытирая кровь, стекавшую с носа на верхнюю губу.

-А что... происходит потом?

На этот раз он не атаковал, а просто стоически стоял в своей позе, давая ответ.

- Тогда ты поймешь основы бусидо и то, что значит быть самураем.

Он бросился вперед, но на этот раз Генге был готов к нему и блокировал боковой удар. К несчастью, он был совершенно не готов к удару локтем в живот, когда старик закрыл брешь, прежде чем выбить меч из его рук и пнуть его на пол.

-Я не служанка. Я самурай, который служит под началом Нивы. По рождению и по сердцу это мое звание.

Он подполз к своему боккену, который был в нескольких метрах от него, и осторожно встал на ноги, опасаясь любых дешевых ударов.

-Тогда что вы имеете в виду, рассказывая мне все это?

- Мастер доверился тебе. Ты должен вести себя с сердцем самурая, по крайней мере, ты его подвел.

- Хозяин был очень добр ко мне. Но что, по-вашему, я должен делать? Идти по пути воина? Как же так?

Старый самурай рванулся вперед и рубанул по шее Генге. Он легко парировал его, размахивая мечом, готовясь отразить следующий удар, оставляя их в тупике, когда их мечи сцепились друг с другом.

- Ежедневно исследуй дело Бусидо, смирись со своим статусом воина и возьми на себя ответственность за тех, чью смерть ты причинил. Самурай также должен посвятить часть своего дня овладению длинным и коротким мечом.

-И тем самым я верну свой долг Нива-Сан?

Он сильно надавил на старика, положив конец их тупику,и рубанул в его сторону.

Однако такой удар старик легко блокировал.

- Нет, но это только начало.

Точно так же и Генге блокировал его удар.

-Тогда именно это я и сделаю.

Он начал серию своих собственных атак, целясь высоко над головой старика-но легко – прежде чем поспешно нанести удар в его сторону, который был легко заблокирован, а затем, он повторил движение Дзикодзи ранее, и послал вращающийся удар в его живот.

Старик дернулся в сторону, едва избежав удара, но Генге быстрее восстановил равновесие и быстро ударил по мечу, сильно, выбив его из рук.

Он громко загремел по деревянному полу, когда старый самурай с удивлением посмотрел на свои пустые руки, а затем мелькнула улыбка, когда он посмотрел на молодого человека.

- Вы быстро учитесь, молодой человек. Если ты овладеешь своим умом и сердцем, то для меня будет честью служить юному Накатане вместе с тобой.

Он слегка поклонился Генге, выражая свое уважение.

Он слегка покачал головой.

- Меч-это не только военное, но и духовное занятие. Я могу научить вас ударам, но не смыслу, стоящему за ними. Это до вас, чтобы найти свой собственный стиль меча. Хотя время от времени я буду наблюдать за вашим обучением, чтобы убедиться, что вы не отклоняетесь от пути.

-Для меня этого достаточно.

Последовал ответ ухмыляющегося Генге.

Только тогда – теперь, когда адреналин начал спадать-он почувствовал синяки и слегка поморщился.

Старик заметил это и рассмеялся.

- Ха-ха, Не беспокойся. Через несколько дней ты будешь в полном порядке.

Затем он забрал оба меча и аккуратно положил их на полку, прежде чем выйти из комнаты и осторожно закрыть за собой дверь.

-Ты можешь приходить и тренироваться здесь, когда захочешь, хотя, возможно, ты найдешь больше смысла в тренировках в другом месте. У меня есть дела, которыми я должен заняться сейчас, я рекомендую вам пойти и увидеть вашу семью. Они в третьем здании для прислуги от ворот.

Генге снова поклонился уходящему Дзикодзи.

- Большое вам спасибо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 35 - Важность семьи**

"Воин, да?'

Подумал Гэнге, направляясь к ряду бунгало для прислуги.

Это был не тот путь, по которому он когда-либо хотел идти, но потом он предположил, что, возможно, был немного наивен в своих мыслях. Как можно было бы жить мирной жизнью, если бы он не мог защитить себя и свою семью?

Как ты можешь делать все необходимое для защиты своего спокойствия-включая акт убийства-без принятия образа мышления воина?

Конечно, вчера он покончил со своей первой жизнью, но у него не было времени должным образом закрепить это событие. Он знал, что это слегка изменило его психику – несколько кирпичей были вынуты из обычно устойчивой структуры-но он не знал, как решать такие проблемы.

Современный человек редко сталкивался с подобной ситуацией, если не считать, возможно, солдат. Хотя некоторые, казалось, так и не смогли смириться с этим поступком, и у них развились психологические проблемы.

Следуя путем воина, он надеялся найти ответы, которые современные люди никогда не смогут дать.

За это он был благодарен Дзикодзи за урок, хотя и предполагал, что его мотивом было не просто помочь ему. Он был более склонен культивировать в нем нечто, что могло бы лучше послужить учителю.

Его размышления были прерваны появлением служанки, которая несла поднос с пустыми тарелками. Она не увидела, где кончалось крыльцо, и сошла вниз, не ожидая падения.

В результате получился небольшой хаос.

Она заметалась, невероятно взволнованная.она была взволнована и смущена своей неуклюжестью. Видя, что она находится прямо перед ним, Генге помог ей выбраться, протянув две деревянные миски, которые откатились в сторону.

-Спасибо.

Она слегка поклонилась-ее лицо приобрело глубокий оттенок красного-и поспешила уйти.

Молодой человек остановил ее, чувствуя себя немного виноватым.

-Вы случайно не знаете, где остановилась семья Миура?

Намек на узнавание промелькнул на ее лице, когда она оглядела его с головы до ног, только сейчас заметив его внешность.

- А... э-э-э... твои мать и сестра в бане, а отец и брат за третьим бунгало, сидят в саду.

- Принимают ванну, а? Ну что ж, спасибо.

Он слегка поклонился ей в ответ и направился к зданию, на которое она указала.

Завернув за угол бунгало, он сразу же их заметил. Они сидели на каменной скамье в тихом саду, наблюдая за лососем, плавающим в маленьком пруду, и обменивались праздными разговорами.

Он тихо подошел к ним, прежде чем заговорить прямо у них за спиной.

- Привет.

- А!- Последовал почти одновременный ответ.

Они обернулись, чтобы опознать нападавшего, и вскоре на их лицах заиграли улыбки.

- Ха-ха, это Тадаката, да? Все в одном куске, это приятно видеть.

Отец весело заговорил, грубо похлопав его по плечу:

- Все целы, но все еще в синяках. Брат, откуда у тебя такая рана на голове?

Генге со смехом отбросил свою озабоченность, просто радуясь воссоединению с ними после испытаний прошлой ночи и сегодняшнего дня.

- Ха-ха, ну ты же знаешь, каково это-спать в клетке. Но теперь все улажено-мастер Нива хороший человек.

- Да, у него определенно есть мужество. Он вот так объявляет войну Тоде. Заставляет мое сердце биться быстрее - вот каким должен быть самурай.

Масаацу был несколько более сдержан в своих оценках.

-Он, конечно, хороший человек... но я не могу не волноваться. Хорошо известно, что Тода имеет наемников под своим командованием. У нас действительно есть шанс?

Он улыбнулся брату, уважая его беспокойство, но стараясь успокоить его.

- Не волнуйся, брат, Нива-Сан, дал мне поучаствовать в его планах-все будет хорошо.

Он прищурился, словно пытаясь разглядеть притворство за этими словами, но, похоже, ничего не нашел, а вместо этого сделал то же, что и его отец, и похлопал младшего брата по плечу.

-Если ты так говоришь, брат, тогда я тебе поверю. Но не забывайте, что мы тоже здесь – тебе не нужно взваливать на себя какую-либо ношу в одиночку.

Хотя он ничего не сказал, Масаацу догадался, что его младший брат сыграл какую-то роль в том, что должно было произойти. Таким человеком стал его младший брат, что он мог даже стоять рядом с самураем и не выглядеть неуместно.

- Я не сомневаюсь, брат, и мне определенно понадобится твоя помощь. Мы должны найти время, чтобы вместе отшлифовать наше искусство стрельбы из лука перед битвой.

- Ха? Разве вы, молодые люди, забыли человека, который победил демона Кегоку безоружным?

– Ха-ха, конечно, ты тоже будешь нужен, отец-хозяину нужен каждый человек, которого он сможет заполучить, и я не сомневаюсь, что он будет рад видеть тебя у себя на службе.

Старик серьезно кивнул дважды, прежде чем разразиться смехом и, заключив сына в медвежьи объятия, энергично хлопнул его по спине.

- Ахахаха, я рад, что с тобой ничего не случилось, малыш, ты хороший парень.

-И ты тоже, папа.

Сквозь удушающий замок объятий ему удалось выдавить еще один вопрос.

-Значит, мама и Рин купаются?

На этом его отпустили, так как отец с большим удовольствием объяснил ему, что произошло.

-Они не впустили бы нас, не искупавшись и не переодевшись, ха – ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я уверен, что они наслаждаются купанием в самурайском особняке, а? Я тоже с нетерпением жду этого.

-Мы сможем уйти, как только они вернутся, маленький брат. Каждому из нас дали чистый комплект одежды, чтобы переодеться.

- Хо... Кажется, нам есть за что еще благодарить мастера.

- Мои мысли были такими же. Даже слуги, которые имели с нами дело – несмотря на то, что указывали, что нам нужно умыться – не проявляли слишком большого неуважения и вели себя так, как будто мы были равны. Похоже, они приняли предыдущую речь учителя близко к сердцу.

- Ммм... Я рад это слышать.

…

…

Немного погодя, после нескольких минут праздной беседы, их прервал оживленный голос Рин, который заметил Гэнге, когда тот завернул за угол, и подбежала к нему с распростертыми объятиями.

- НИИ-Сан! Ты в порядке!

Молодой человек быстро увернулся от ее объятий и удержал ее ладонью.

- Осторожнее, Рин, ты испачкаешь свою новую одежду.

Она слегка надулась, притворяясь, что сопротивляется.

-Все в порядке! Ну же, Тадаката…

- Ха-ха, А ты хорошенькая, сестренка.

Ее кожа была светло-розовой от жара воды,а ранее окровавленные волосы были тщательно вымыты и снова блестели. Она была одета в новое, темно-серое кимоно, с таким же Оби вокруг талии. Глядя на нее сейчас, никто не мог догадаться, что она крестьянка.

Она бесстыдно сделала небольшое вращение, чтобы покрасоваться.

-Ты так думаешь?

-Я того же мнения – ты похожа на дочь самурая, Рин.

Масаацу согласился.

-Хо-хо, если она дочь самурая, то значит ли это, что ты жена самурая, моя дорогая Фуку-тян?

Фуку застенчиво принимала комплименты мужа, стараясь держаться подальше от его объятий, чтобы не испачкать свежевымытую кожу и одежду.

В конце концов им пришлось буквально тащить его в баню.

…

...

Время шло быстро, пока они наслаждались горячей водой бани, обмениваясь праздными разговорами.

Высокий и красивый Масаацу был идеальным образом молодого самурая, и несколько служанок покраснели, когда он проходил мимо, одетый в новое кимоно.

Это не означало, что внешность Генге и Морохиры изменилась еще больше, поскольку они могли ходить с высоко поднятой головой.

Комнаты, которые им дали, были чистыми и довольно новыми. Их отец катался по свежему татами, восклицая, какой он упругий, и Рин не потребовалось много времени, чтобы отбросить свою новообретенную женственность и поспешить сделать то же самое.

Фуку чувствовала себя неловко, видя еду, которую им приносили, так как обычно именно она готовила еду. Слишком большое гостеприимство могло вызвать чувство дискомфорта, но после восторженного ужина других членов семьи она вскоре присоединилась к ним.

Они говорили долго, пока не воцарилась тьма, потому что было о чем поговорить.

С прошлой ночи их жизнь превратилась в настоящий хаос, но благодаря великодушию Нивы они смогли выйти из него довольно благополучно.

Генге внимательно посмотрел на их улыбающиеся лица и укрепил свою решимость. Он твердо решил, что сделает так, как сказал Дзикодзи, даже если это будет сделано только для того, чтобы отплатить мастеру, это определенно того стоило.

Начались разговоры о войне, и улыбки начали исчезать. Младший сын изо всех сил старался убедить их, что прилагаются все усилия, чтобы обеспечить их победу, но все же нельзя было не признать, что они сомневаются.

Когда ужин закончился, он извинился и направился к воротам.

Он увидел, как вдалеке мерцает факел охранника, и поспешил спрятаться за какое-то здание, думая, что будет лучше, если его никто не увидит.

Он услышал звук удаляющихся шагов, и яркий свет факела стал тусклее, затем он направился к воротам, которые были слегка приоткрыты, как обычно.

Он на мгновение задумался, не зря ли он тратит время, потому что, учитывая все происшедшее, для Акико было почти невозможно не пронюхать об этом.

Он представлял себе, как она обрадуется теперь, когда брак, который она так ненавидела, был расторгнут. И он не осмеливался винить ее, увидев воочию ее потенциального супруга. Он мог вполне спокойно сказать-даже после своих сорока лет – что Тода Наойори был одним из худших людей, которых он встречал.

Но, видя, что все обстоит именно так, он задумался, будет ли она по-прежнему стремиться вырваться за пределы стен особняка, чтобы почувствовать свободу леса.

Хотя ему не стоило волноваться. Прямо у ворот особняка, прислонившись к колонне, он увидел очертания женщины.

- Даже когда война на горизонте, леди все равно ничего не боится.

Ее короткие волосы были зачесаны назад, с небольшим пучком на макушке, а челюсть плотно сжата, с игривой улыбкой на губах.

Но теперь в ней было что-то более страшное, что-то более острое. Она почти не осмеливалась говорить.

- Миура-кун…

Это было все, что она смогла выдавить из себя.

-Да, это я. Ну что, пойдем?

Он подставил ей спину, чтобы она забралась на него, но она покачала головой.

- Сегодня мне немного полегчало, так что я, пожалуй, попробую прогуляться.

Он кивнул, все еще улыбаясь.

-Похоже, это хорошая идея.Но не заставляйте себя слишком сильно, так как вы только продляете свое выздоровление

- Ладно

Она пошла вперед, слегка прихрамывая, доказывая, что она способна, прежде чем повернуться назад взглядом, который велел ему поторопиться.

-Разве мы сегодня не в хорошем настроении? Ну, я думаю, это естественно после того, что случилось. Наконец-то ты свободен, а?"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 36 - Друг**

-Ты когда-нибудь смотришь на отражения в воде и видишь все то, что может вообразить твой разум?

Вопрос пришел слева от Генгё, после того как они несколько минут посидели в мирной тишине на берегу озера.

- Хм? Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду – покажи мне, если хочешь.

- Хорошо. Посмотри туда, видишь, как ива отражается от воды?

- Вижу.

- Когда вода колышется, форма меняется, и твой разум видит самые разные вещи.

- Хм...

Он сосредоточил свой взгляд на том месте, которое она упомянула, пристально глядя на ветви дерева, которые качались над водой.

Он так и делал некоторое время и уже собирался сказать ей, что ничего не видит, но в конце концов какая-то часть его мозга предложила другую интерпретацию, и кружащаяся масса ветвей создала более крупную форму. Небольшая щель между ветвями выглядела как огромный открытый рот, а ветви вокруг него образовывали форму гигантской головы.

- Кит.

- Кит..? О, я тоже это вижу. Я видела их только в книгах, но говорят, что они очень большие.

- Действительно. Что ты видел?"

- Человек умирает. Видишь, как ветки торчат? Похоже, что кто-то лежит на спине и тянется к небу.

- Хо... я вижу это. Впрочем, довольно мрачная интерпретация.

Их разговор прервал пронзительный крик пары рассерженных лебедей. Казалось, что может начаться драка, но ни один из них не хотел вступать в нее первым.

- Лебеди - одно из самых красивых созданий в дикой природе, но в конце концов они подвержены ярости, как и все мы.

Все закончилось тем, что один лебедь пролетел немного в стороне и грациозно приземлился на прозрачную поверхность пруда. Он держал голову высоко и двигался царственно, как будто ничего не случилось.

- Эй, Миура-кун?

-МММ?

-Ты действительно убил тех людей?

Он ответил без колебаний:

- Я так и сделал.

- Я вижу.…

Она замолчала.

-Вы хотите сказать еще что-то, не так ли?

Она кивнула, но с трудом нашла нужные слова.

-Теперь в тебе есть что-то... другое.

- Хо-хо, а ты весьма проницательна. Я действительно чувствую себя немного изменившимся.

-Разве это не странно, что ты забрал чью-то жизнь?

-Так и есть. Но это закончилось бы тем же самым, ибо война с Одой почти гарантирована.

– Нет... я думаю, это совсем другое – убивать на поле боя и убивать вне дома.

-Думаю, ты права, хотя я никогда не был на поле боя.

-Но теперь в тебе есть что-то... не знаю, может быть, "острее".

- Острее, да? Ты хочешь сказать, что боишься меня?

Он повернулся и заставил ее выдержать всю тяжесть его взгляда.

Она решительно встретила его взгляд и покачала головой.

-Нет, не о тебе. Ты хороший человек, Миура-кун.

- Хо... я бы не стал заходить так далеко, но я ценю вашу добрую оценку.

-Знаешь, я сегодня наблюдала.

-А что ты смотрела?

- Когда это случилось.Вошел Тода и стал оскорблять отца. Было странно видеть тебя рядом с ним.

- Полагаю, что так оно и было. Не каждый день крестьянину дозволяется стоять рядом с самураем.

- Нет, это самое странное. Вы не выглядели неуместно, даже несмотря на то, что были одеты так, как были.

-Разве не так? Возможно, это только в твоих глазах, потому что ты меня знаешь. Я думаю, что другие наблюдатели не могли видеть меня так близко к учителю.

- Возможно…

Разговор снова стал холодным, и Генге откинулся на шерстяное одеяло, которое расстелила Акико, похвалив полную луну за ее яркость.

Странно было видеть спящих уток. Хотя он предполагал, что видел это и раньше. Тем не менее, он задавался вопросом об их графике сна, поскольку они, казалось, никогда не сидели спокойно в течение дня, в то время как кошка была бы счастлива лежать в течение длительного времени.

Спящий утенок дрейфовал немного в стороне от своей семьи, подталкиваемый течением озера. Это было забавное зрелище, увидеть, открыть глаза и плыть до безумия, чтобы вновь присоединиться к своим родным.

- Привет, Миура-кун.

- Хм?

- Я думаю, что не хочу умирать.

Услышав это странное заявление, он повернул голову, оценивая рот, который произнес их, и слегка приоткрытые губы, открывающие верхний ряд жемчужно-белых зубов.

- Думаю что нет. Я тоже не особенно хочу умирать.

- МММ... но, в конце концов, мы, скорее всего, умрем через несколько дней. Интересно, смогу ли я с этим справиться?

-Это немного пессимистично. У нас есть очень хорошие шансы на победу – шансы не слишком высоки против нас. Ты должна оставаться сильной, Нива-Сан. Я думаю, ты поймешь, что твой отец играет важную роль для тебя в грядущих битвах.

- Мой отец? Что? Откуда ты это знаешь? Нет никакого способа.

- Просто догадка. Во всяком случае, мне казалось, что ты почувствуешь себя немного счастливее, освободившись от такого брака. Должен сказать, твой будущий муж не был таким уж обаятельным.

Она хихикнула над его явным преуменьшением.

-Это точно... и я счастлива. Мне просто немного грустно, когда я думаю о том, как все это может скоро закончиться.

-Я бы не слишком беспокоился об этом. Твой отец сделает все возможное ради победы. У него есть Дзикодзи и Ишияма, чтобы помочь ему тоже, так что я думаю, что он будет в порядке.

- Надеюсь... я забыла, что ты встречался с Джикодзи. Он такой милый старик – как будто мой дедушка.

- Ха-ха…

Он мрачно рассмеялся, подумав, что "милый" - не совсем то слово, которое он употребил бы, особенно после того, как провел пальцем по здоровенному синяку на лбу.

- Это будет продолжаться, Миура-кун?

-Что ты хочешь этим сказать?

- Наше время на берегу озера, вместе.

-А тебе бы этого хотелось?

-Она надула губы. Это был не тот ответ, который она хотела услышать.

-Мы что, друзья?

- Друзья леди Нивы? Никогда бы не подумал, что мне так повезет. Но если это предложение, моя госпожа, тогда я попрошу вас называть меня по имени, Тадаката, и мы сможем укрепить нашу дружбу.

-Ну вот, опять ты меня дразнишь... …

Она слегка покраснела, заставив Генге почувствовать некоторую ностальгию, вспомнив, как сильно она покраснела, когда они впервые встретились.

- Тадаката-кун ... ты тоже должен называть меня Акико.

- Конечно, Акико-тян.

Она выглядела немного расстроенной тем, как легко он мог называть ее по имени, и она задавалась вопросом, стоит ли даже потрудиться исправить его поддразнивание.

"Но он и впредь будет так меня называть, если я не скажу ему, чтобы он прекратил..."- Рассуждала она, страшась такой мысли.

- Не-тян!

- Штраф. Акико-кун.

Она вздохнула, решив, что это лучшее, что она может вынести. И это было уже не так неуместно, потому что, хотя она и была дочерью самурая, она очень сильно чувствовала – особенно в последнее время – что они были равны.

-Ну, тогда, Акико-кун, как насчет того, чтобы в ответ на твой предыдущий вопрос, почему бы нам не отложить следующую встречу до тех пор, пока мы не выиграем битву? Видите ли, мне не очень нравится ваше пессимистическое отношение, и даже если мне придется самому сражаться со всей армией, я постараюсь доказать, что вы ошибаетесь.

Она хихикнула, но была немного опечалена его ответом. Хотя она знала, что это было сделано не по злой воле, а в надежде, что у них действительно будет будущее.

И все же она не могла отделаться от мысли, что это будет их последний раз вместе, если они проиграют битву через несколько дней.

-Ты опять думаешь о чем-то грустном, да?

- Нет…

Она явно лгала, и они оба улыбнулись, прекрасно понимая, что он прав.

- Но это очень приятное место. Действительно, очень приятно.

-Это правда. Жаль, что нам пришлось прийти и испортить его, когда мы это сделали – теперь все птицы улетают.

-Она слегка пошутила.

- И все же лебедь остался.

Они оба прекрасно знали, о каком лебеде идет речь.

Он поднялся на ноги и двинулся к воде, слегка окунув палец в воду, чувствуя прохладу на своей коже. Он набрался смелости и просунул всю ладонь в жидкость, чувствуя, как сопротивляется вода.

Было чрезвычайно приятно сосредоточить все свое внимание на такой мирной задаче, поскольку он изо всех сил старался запомнить это ощущение, прежде чем потерять его на следующие несколько дней.

Он не понимал, насколько привязался к этому месту и какое значение оно стало для него иметь.

-Ты такой ребенок, Тадаката-кун.

Весело заметила Акико, увидев, как он плещется в воде.

Он одарил ее беззаботной улыбкой, жестом приглашая сделать то же самое.

Она встала и подошла к нему, наблюдая за его движениями в воде, прежде чем попытаться повторить их самостоятельно.

Она сразу же поняла, почему на его лице появилась такая довольная улыбка. Прохладная вода была якорем, который удерживал ее в этом мгновении и позволял полностью насладиться всем происходящим.

Кряква подняла свою зеленую голову и снисходительно посмотрела на них, продолжая заниматься своими утиными делами.

- Теперь даже птицы смотрят на нас сверху вниз.

Прокомментировал Генге.

-По крайней мере, они ничего не сказал вслух.

Кряканье, раздавшееся за долю секунды до этого, сразу же опровергло ее заявление, и они оба разразились приступом смеха, основательно напугав старую утку.

Они не спеша наслаждались отдыхом на озере, понимая, что это может быть их последний день, а затем медленно пошли через лес обратно к особняку.

Немного отогрев ногу, Акико теперь шла гораздо лучше, так что их прогулка была мирной.

- Запах леса после жаркого дня так приятен. Жаль, что я не могу использовать его в качестве духов.

- Это действительно так. Хотя я думаю, что за тобой могли бы гоняться всевозможные насекомые, если бы ты была покрыт запахом леса.

- Ха-ха, это может быть способ победить Тоду!

-Я обязательно упомяну об этом хозяину, ха-ха.

-Мне тоже нравится запах леса после дождя. Он пахнет так свежо и мирно.

Они замедлили шаг, который был почти ползком, так как ни один из них не хотел уходить отсюда и смотреть в будущее.

Слов у Акико стало немного, и она напряглась еще больше, чем раньше.

Генге подумал, что знает причину такого поведения, и воздержался от комментариев.

Так продолжалось до тех пор, пока он не почувствовал, как кто-то потянул его за руку, заставив остановиться.

Через долю секунды маленькая пара рук обхватила его за спину, и хорошенькое личико прижалось к его груди, ее глаза были плотно закрыты.

Он был застигнут врасплох таким поступком, но мгновение спустя улыбнулся и обнял ее в ответ, понимая, что она чувствует.

- Пожалуйста ... Тадаката-кун ... будь осторожен. Ты обещал, что мы вернемся к озеру вместе, так что ты должен согласиться.

-М-м-м, я понимаю.

Несколько капель слез скатились с ее закрытых глаз, когда она высвободилась из его колыбели и поспешила через ворота особняка, прежде чем он успел ответить.

Он смотрел, как исчезает ее силуэт, и слегка улыбнулся, сжав кулак.

- Мы победим. Я позабочусь об этом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 37-Неожиданная Ответственность**

- НИИ-Сан, проснись! Все уже уходят.

Рин вошла, чтобы разбудить довольно сонного Генге, который наверстывал упущенное после предыдущей ночи в клетке.

-МММ... куда они направляются?

Он сонно потер глаза, не совсем понимая, что происходит.

Она вздохнула от его неосведомленности, но послушно объяснила:

-Мы должны пойти на Рыночную площадь, чтобы тренироваться вместе с остальными жителями деревни и слугами – так сказал старик слуга.

- Дзикодзи?

-М-м-м, да, он.

Он вылез из-под одеяла и натянул свое новое кимоно, стряхивая последние остатки сна.

Он, Масацу и Рин делили одну комнату, в то время как другая использовалась Фуку и Морохирой, а последняя использовалась как столовая. Там было немного тесно для троих, но его брат и сестра были осторожны, чтобы не разбудить его, когда они занимались своими делами.

К этому времени вся еда в столовой была убрана, и, судя по всему, там было несколько вкусных блюд. Однако все, что осталось, - это два рисовых шарика, но молодой человек, не произнеся ни единой жалобы, взял их и последовал за своей семьей к двери.

Тут же появилась Морохира, чтобы подшутить над ним за то, что он проспал.

-А вот и он! Хорошо спалось тебе, принцесса?

- Это было очень приятно.А как тебе спалось, дедушка?

- Дедушка…

Масаацу улыбался их шуткам, выглядя, как всегда, изысканно в своем новом наряде.

А Фуку хлопотала о том, чтобы они пришли вовремя.

-Нам лучше идти.…

Она постоянно напоминала им об этом. Но потребовалось утверждение Рин, чтобы какое-то движение наконец произошло.

- Поторопитесь, медлительные жабы! Мы же опоздаем.

А потом она решительно зашагала вперед, к широко распахнутым воротам особняка.

- Медленные жабы…

Морохира и Генге обменялись взглядами, прокручивая это слово в голове. Почти одновременно они решили, что им это не очень нравится, и поспешили догнать Рин.

Однако она казалась мудрой в их выходках и еще более агрессивно шла вперед.

Масаацу и Фуку остались лежать в пыли, качая головами от такой глупости в такую рань.

Двор давно опустел, и семья Миуры, похоже, покинула его последней.

Как раз когда они собирались пройти через ворота, позади них раздался крик.

- Эй! Миура-кун!

Они обернулись, как один, потому что это было их общее имя, и, к своему удивлению, увидели запыхавшуюся фигуру Накатане, бегущего к ним.

Он приблизился к ним и остановился, упершись руками в колени и тяжело дыша.

-Где... ты был?

Все они знали, к кому был обращен этот вопрос, хотя он никогда конкретно не упоминался.

- Спал, Нива-Сан. Я не знал, что ты нуждаешься во мне.

- Спал, значит..? И куда... ты сейчас идешь?

Генге приподнял бровь, решив, что это совершенно очевидно.

- На Рыночную площадь, как и все остальные люди.

Быстрый шлепок по макушке определил, был ли это правильный ответ.

-Ты шут, ты же лук асигару, зачем тебе ходить на тренировки Яри?

«О… так вот что это было».

«Верно. А теперь скажи мне еще раз, куда ты идешь?»

«Я не уверен… Я прошел тест, может быть, на тренировку?»

Он поднял руку, как бы собираясь ударить его снова, и молодой человек вздрогнул в ответ, но он выглядел глупо, когда рука продолжила двигаться к его собственной голове, которую он затем почесал.

-Что с тобой, парень, дергаешься?

Гэнге видел, что он изо всех сил пытается сдержать улыбку, и этот вопрос был отнюдь не искренним, поэтому он – в тщетной попытке сохранить достоинство – предпочел проигнорировать его.

-Но на самом деле ты опять ошибаешься. В настоящее время 30 человек ждут на стрельбище позади моего дома. Ты поедешь туда и оценишь своих будущих товарищей.

Никто из семьи Миура не выглядел удивленным, когда они услышали, что Генге попал в лук асигару. После демонстрации его мастерства той ночью, в своих сердцах, они понимали что все так произойдет.

Тем не менее, они не ожидали, что он будет принят так скоро, и пропустить тест было неслыханно. Но они, конечно, не знали, чем он занимался вчера утром.

-О, в таком случае, могу я взять с собой брата? Он хочет попробовать себя в стрельбе из лука асигару.

Молодой человек указал на своего старшего брата, который встретил пристальный взгляд Накатане со стоическим выражением на лице и легким поклоном, чтобы продемонстрировать свое уважение.

Внутренне Накатане энергично кивнул в знак одобрения. Молодой человек по своим манерам и внешнему виду намного опережал большинство самурайской молодежи.

- Очень хорошо. Молодой человек, следуйте за своим братом на стрельбище. Мне нужно уладить одно дело, а потом, я скоро вернусь к нам.

Затем он повернулся на каблуках, чтобы уйти, и направился к одному из других зданий, разбросанных по обширной территории особняка.

Генге попрощался со своей семьей.

-Ну что ж, тогда увидимся позже. Получайте удовольствие от тренировок!

-Но мы с мамой не будем тренироваться.…

Поправила его Рин. Женщинам было велено присутствовать по другой причине.

-О, я бы не был так уверен.

Нахмурив брови от его загадочных слов, она замолчала.

Морохира воспользовался этой возможностью, чтобы поторопить события, так как они уже сильно опаздывали.

- Ну, удачи тебе с тестом Масаацу"

- Да, удачи тебе, Масаацу!

Фуку присоединился к ним.

Он принял их наилучшие пожелания с легкой улыбкой, чувствуя себя довольно нервно из-за всего этого дела. Но вскоре его семья направилась вниз по дороге в деревню, и он был оставлен, чтобы следовать за своим младшим братом, поскольку он чувствовал, что давление растет.

Генге обогнул здание снаружи, направляясь к территории, которая, как он знал, должна была находиться за ним. Как только они завернули за угол и показался первый круг сумо, они уже увидели группу нервно выглядевших мужчин.

Они стояли рядом с полем для стрельбы из лука, некоторые оценивали расстояние до мишеней, а другие просто стояли неподвижно, пытаясь унять бешено колотящееся сердце.

Среди 30 человек не было ни одного, кого бы он узнал, но было немало тех, кто, казалось, узнал его. Они с удивлением оглядели Гэнге и Масаацу с головы до ног, пытаясь понять, какая же удача выпала на их долю, раз они так роскошно одеты.

Большинство жителей деревни, узнав об убийствах, сочли его мертвым. И когда они увидели Тоду, скачущего галопом со своими людьми на буксире,его смерть была почти подтверждена.

И все же он был здесь, рядом с братом, и выглядел лучше, чем когда-либо в своей жизни.

Послышался шепот, и вскоре юноша, который был немного старше Генге, выступил вперед и задал вопрос.

-Вы оба здесь из-за теста асигару?

Это казалось глупым вопросом, но, учитывая то, как они были одеты, никто не мог быть уверен. Он тоже не излучал уверенности, когда задавал этот вопрос, и стоял неподвижно, его голос чуть не дрожал.

-Он, я просто понаблюдаю.

Это вызвало еще большее бормотание, поскольку они задавались вопросом, почему тот, кто не проходил тест, мог просто стоять и смотреть. Это было обязательным требованием для всех, кто не был в луке асигару, чтобы выдержать обучение Яри.

Братья не обращали на них внимания, продолжая тихую беседу, во время которой Генге указывал на интересные места в тренировочной зоне, как это сделал с ним Накатане накануне.

Прошло еще десять минут, прежде чем мастер появился, лениво прогуливаясь по тренировочной площадке.

- Миура-кун.

- Да?

-Почему ты еще не начал?

- Простите?

-Я же просил тебя сдать экзамен, не так ли?

- Я так не думаю.-

-Ну, вчера ты жаловалась на тест. Так почему бы тебе не показать мне, как выглядит лучший тест?

- Прямо сейчас? Без подготовки?

- Именно. Удачи. Я буду наблюдать отсюда.

Накатане сделал в точности, как он сказал, и сел на крыльцо, устроившись так удобно, что казалось, будто он просидел там все утро.

Генге потер виски. За хозяином было трудно угнаться. Он не был уверен, то ли он просто переоценивал его способности, то ли ожидал, что все вокруг смогут читать его мысли. Как бы то ни было, накануне он дал согласие и не собирался так быстро его нарушать.

Вместо этого он повернулся к своим собратьям-крестьянам, которые смотрели на него широко раскрытыми глазами, удивляясь, как он мог так свободно общаться с хозяином.

Он открыл рот, чтобы заговорить, но не смог сдержать вздоха, вырвавшегося первым.

- ...Как вы знаете, я Миура Тадаката. Вчера я прошел испытание лука асигару, а сегодня, похоже, буду наблюдать за вами, пока вы будете проходить свой. Теперь, я полагаю, вы все хорошо знакомы с процедурой, поскольку это не совсем секретная информация. Но сегодня мы собираемся немного изменить его.

Он сделал короткую паузу, размышляя, как именно он собирается изменить его, а затем решил, что просто оценит их, основываясь на своей собственной тренировочной программе.

- Хорошо. Вы будете стрелять на дистанции 50, 75 и 100 шагов. Вы получите по одному выстрелу на каждой дистанции. Три дистанции будут приносить 1, 2 и 3 очка соответственно, если вы попали в цель. За попадание в яблочко дополнительные очки начисляться не будут.

Он оглядел двор и заметил гонг, который видел вчера. У него было большое бревно, которое служило ударником, и такое бревно было натянуто двумя наборами толстой бечевки, и когда ему позволяли, оно свободно колебалось. Он выбрал это, чтобы держать цель для теста движения.

-Будет также проверка движения. Вы будете иметь те же диапазоны, но цели будут двигаться. Каждое попадание будет стоить в три раза больше очков. Для того, чтобы пройти этот тест, вам нужно восемь баллов.Все это понимают?

Как всегда, его ораторские способности были безупречны, и он не выказал ни малейшего намека на нервозность, и даже обвел взглядом ряд мужчин перед собой, приглашая их к обсуждению.

Молодой человек из прошлого поднял руку.

- Да?

-А если пройдет меньше десяти человек?

Пессимистический вопрос полностью отражал его уверенность, и даже самый холодный человек мог бы почувствовать себя немного виноватым перед ним.

Но Генге не дал ему никакого плота, за который можно было бы уцепиться. Он хотел, чтобы все участники делали все возможное, без какой-либо системы безопасности.

- Тогда я буду очень разочарован.

Накатане пристально наблюдал за происходящим, хотя и старался держаться непринужденно. Если присмотреться, то на его лице можно было заметить малейший намек на улыбку, изо всех сил пытающуюся прорваться наружу.

-Я должен быть здесь.…

Масаацу по собственной воле подошел к тому месту, где стояли остальные участники, и выжидающе посмотрел на брата.

Гэнге подтвердил свое решение коротким кивком, прежде чем принять на себя роль экзаменатора асигару.

- Хорошо, тогда давайте начнем.

Он указал на человека, стоявшего ближе всех к стрельбищу, и жестом велел ему подойти к мишени.

На подставке лежали лук и колчан со стрелами, и он взял их дрожащими пальцами.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 38-Экзамен Юми Асигару**

Гэнге даже не пытался успокоить нервы этого человека, глядя на него и раздумывая, стоит ли начинать.

- Иди, когда будешь готов.

Он неуверенно вложил стрелу в тетиву и прицелился. Его форма была плохой, и он не мог сосредоточиться, но каким-то чудом стрела умудрилась вонзиться в самый край 50-метровой мишени.

Мужчина снова взглянул на него, на этот раз улыбаясь, явно радуясь тому, что ему удалось сделать первый выстрел.

- Хороший. Одно очко обеспечено. Следующая цель.

Он перешел на диапазон 75 шагов, немного увереннее, чем раньше. На этот раз ему удалось успокоить нервы и привести себя в порядок.

Стрела полетела более целеустремленно и вонзилась в мягкую соломенную мишень.

- Еще два очка. Всего три очка. Следующая цель.

Остальные мужчины напряженно наблюдали за происходящим. Они знали, что скоро там будут они, и хотя им не особенно хотелось видеть, как кого-то унижают, они также не хотели, чтобы кто-то преуспел, потому что это уменьшило бы их собственные шансы пройти.

Тот же самый человек попытался пройти дистанцию в сто шагов, на которой тренировались очень немногие из них, - и промахнулся на приличное расстояние, но все же ушел, чувствуя себя достаточно довольным собой.

- Нужно получить 5 баллов за стрельбу в движении ... тогда я в деле.

Его приятель поздравил его, хлопнув по плечу, прежде чем шагнуть следующим, чувствуя дополнительное давление своего друга, делающего хорошо и не желая быть тем, кто потерпит неудачу.

Только тогда Генгё понял, что допустил ошибку. Несмотря на то, что он был уверен в своей памяти, для 31 человека все же было важно записать очки. Это, если упростить его до самого конца, состояло как минимум из 31 цифры, а максимальная емкость краткосрочной памяти среднего человека была равна 7.

Он не хотел рисковать.

Он обратился к брату за помощью.

- Брат. Запомни на минутку очки этого человека. Мне нужно поговорить с Нива-сан.

Масаацу одобрительно кивнул.

Затем он извинился перед человеком, который собирался выстрелить.

- Извини, меня не будет несколько минут, но ты можешь начать, когда захочешь. Удачи.

Он похлопал его по плечу, прежде чем повернуться спиной к событиям, которые развернутся за его спиной, и подошел к мастеру, который сидел лениво, обмахиваясь веером.

Он притворился удивленным, когда Генге приблизился.

- А! Юный Миура, чему я обязан таким удовольствием?

-Я назначаю мужчинам очки. У вас есть несколько запасных листов бумаги и, возможно, горшочек чернил и кисть, чтобы я мог следить за их счетом?

- Хо-хо, ты хочешь сказать, что запишешь их имена, Миура-кун?

- Так и есть.

- Помнишь, накануне великой битвы твоего отца я спросил тебя, есть ли у тебя учитель?

- Помню

- Может быть, вы солгали?

-Все гораздо сложнее. Мой учитель не существует в этом мире.

Сбитый с толку его странной манерой выражаться, Накатане решил, что его учитель умер, и на этом разговор закончился.

-А, так вот что ты имел в виду. Хорошо, я принесу вам эти маленькие приборы. Как вы жестоки, прерывая спокойное время вашего хозяина в тени! Увы, жизнь - это всего лишь поток страданий.

Он закончил монолог в одиночестве, потому что Генге уже давно поблагодарил его поклоном и вернулся к наблюдению за экзаменом.

Накатане встал и некоторое время наблюдал за выступлением молодого человека, затем тяжело вздохнул и побрел в свою комнату.

К тому времени, когда он вернулся, они уже прошли через 9 участников. Надо сказать о мастере, что он был склонен к тому что, он мог двигаться ужасно медленно, даже черепаха должна была бы опрокинуть свой панцирь из-за его огромной нехватки скорости.

Он тихо стоял позади Генге, который как раз раздавал указания следующему участнику. Этот человек утверждал, что никогда раньше не держал в руках такого лука, и по какой-то странной причине ему было трудно натянуть тетиву, хотя сам процесс был довольно очевиден. Тем не менее, экзаменатор – который был почти на 30 лет моложе его – послушно показал ему, как.

Этот человек выделялся среди остальных участников тем спокойствием, которое он излучал, уступая только Масаацу.

Даже когда он не мог понять, как наткнуть стрелу, он не растерялся, а Генгё не стал нетерпеливым.

И так уж случилось, что это был правильный выбор со стороны молодого человека, так как старик продолжал ловко возвращать тетиву назад и попадать в яблочко как на расстоянии 50 шагов, так и на расстоянии 75 шагов, прежде чем попасть в цель недалеко от центра на расстоянии 100 шагов.

Именно тогда Накатанэ решил прервать его – хотя остальные участники уже давно нервно смотрели на него-и предложил Генге свою помощь.

-Вот ты где, парень. Теперь я буду сидеть в тени, понял? Было бы лучше не беспокоить меня.

Генге проигнорировал угрозу в конце и быстро поблагодарил его, прежде чем повернуться к старому лучнику, который все еще ждал рядом с ним.

-Как тебя зовут, дружище?

- Нииро.

- Нииро? 6 баллов. Ты хорошо стрелял.

Говоря это, он записал имя человека на тонкой бумаге васи, стараясь, чтобы буквы были маленькими. Так как он не мог спросить у этого человека, какими иероглифами пишется его имя – поскольку очень немногие крестьяне умели читать или писать, – он просто записал имена на хирагане.

-А ты?

- Спросил он у человека, который был перед Нииро, и тот тут же назвал свое имя. Гэнге запомнил количество очков, набранных этими немногими людьми, так что для него это не было проблемой.

Жители деревни шептались о том, что он умеет писать, но когда он взглянул на них, они быстро замолчали.

А потом они продолжили испытания, и Следующим был Масаацу.

Его старший брат хорошо стрелял, прицеливаясь в одно яблочко с самого близкого расстояния и поражая обе мишени с более высоких дистанций.

Из всех участников первого теста только один достиг уровня Масаацу и Нииро, и это был юноша из прошлого, который стоял в течение последнего часа, пока остальные делали свои тесты, дико шепча себе под нос, когда он дрожал в предчувствии предстоящего экзамена.

Однако когда он схватился за лук, несмотря на то, что все еще нервничал, в его глазах появилось другое выражение. Или были бы, если бы он держал их открытыми.

Наблюдая за ним, Генге был немного сбит с толку. Он точно прицелился, но прежде чем выстрелить, крепко зажмурился, прежде чем оторвать пальцы от тетивы. Губы его все время быстро шевелились, словно в молитве.

Его молитвы, по-видимому, были услышаны, так как первый выстрел был идеальным, в яблочко. На долю секунды его лицо озарилось ликованием, но затем плечи снова опустились, и он начал ругать себя в приступе пессимизма.

-Вы можете перейти к следующей дистанции..

Генге подбадривал его, слегка заинтригованный его манерами.

Он двинулся к следующей цели, его безумная мольба к какому-то Богу становилась все более интенсивной, настолько, что Генге почти мог разобрать слова.

А затем стрела была выпущена, прочно пронзив центр яблочка.

Он пошел праздновать, но тут же остановился и, продолжая бормотать, двинулся к последней цели.

Этим он обеспечил себе самый эффектный кадр экзамена. Самое центральное яблочко. Даже Нииро вынужден был почтительно кивнуть в знак уважения к такому успеху, в то время как остальные крестьяне – особенно те, кто забил плохо – в шоке переводили взгляд с мишени на бледного мальчика.

Все они считали его ничтожеством из-за его самоуничижительных манер и болезненной внешности. Этого в сочетании с его маниакальным бормотанием было более чем достаточно, чтобы они перестали обращать на него внимание.

Меньше всех отреагировал сам лучник. Правда, на этот раз он не ругал себя, и Генге предположил, что тот был бы доволен таким результатом.

И с этим молодым человеком первое испытание было закончено. Позже Генге узнал, что его зовут Китадзе.

Немного повозившись с гонгом, отодвинув его в сторону, чтобы ударник мог свободно раскачиваться – и прикрепив мишень к балке, они были готовы ко второй части испытания.

Он подумал, не пожалуется ли учитель на то, что он грубо обращается с церемониальным гонгом, но счел неуместным спрашивать разрешения. В конце концов, Накатане ясно сказал ему, что он не должен беспокоиться, не так ли?

- Итак, правила просты. Я поставил вам три отметки, чтобы вы стояли сзади - 50, 75 и 100. Я взмахну нападающим, и оттуда у вас будет три секунды, чтобы стрелять. Если вы потратите больше трех секунд, затем этот выстрел больше не в счет. Есть вопросы?

Тонкая рука взметнулась в воздух.

- Кроме того, что произойдет, если меньше десяти человек сделают сокращение?

И медленно сползла вниз.

- Хорошо. Ну, такой же порядок, как и в прошлый раз. Пошли»

Первый человек подошел к своей цели, нервничая. Он натянул веревку и подождал, пока Генгё приведет бревно в движение.

- Вперед!

Раздался крик, когда нападающий одновременно начал двигаться. Человек, сбитый с толку ограничением во времени, выпустил стрелу слишком рано, не успев толком уловить движение устройства. И в результате его стрела промахнулась на приличное расстояние.

Он громко выругался и поспешил к следующей отметке, намереваясь исправить свою ошибку.

На этот раз, после стартового крика, он потратил еще секунду, пытаясь предсказать, где окажется раскачивающееся бревно. Но он не смотрел достаточно долго, потому что мишень уплыла с пути его только что выпущенной стрелы.

А на третий выстрел он потратил слишком много времени.

- Время вышло!

Крикнул экзаменатор, прерывая испытание.

- Черт!

Мужчина выругался и в отчаянии швырнул лук на пол.

«Это чертовски несправедливо! Почему в этом году?"

Он подумал про себя, прежде чем гнев придал ему ложную уверенность, и заговорил вслух:

- Это чушь, малыш! Этот тест чертовски невозможен! Никто и никогда не сможет поразить троих подряд - особенно на 100 шагов. Какого хрена нам это нужно?

Среди мужчин послышалось несколько согласных шепотков.

- Передай мне лук.

Генге шагнул вперед, ничуть не смущенный его словами.

- Эх!?

- Дай мне лук.

Человек сплюнул себе под ноги, прежде чем отдать лук, думая, что он собирается продолжить испытание.

Но, вопреки его ожиданиям, он наложил стрелу на тетиву, повернулся к человеку и заговорил.

- Тогда давай, толкай его.

Мужчина посмотрел на него с сомнением,его лицо все еще было искажено гримасой. Но все же он сделал то, что сказал. Кто не хотел бы видеть, как этот человек проваливает свое собственное испытание?

-Он даже со ста шагов пробует-какой позор.

Он отбросил нападающего назад так далеко, как только мог, прежде чем послать его вперед со всей силой, на которую был способен. Такая сила сотрясла раму, которая держала его, но он сумел удержаться от падения.

Однако нападающий двигался со страшной скоростью, очевидно, из злобы. Это было по меньшей мере в три раза быстрее, чем то, во что должен был целиться человек.

Но Генге не жаловался, даже когда мужчина громко считал секунды, а вместо этого прищурился и прицелился в середину.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 39-Экзамен Юми Асигару (2)**

Глухой звук

Еще до того, как стрела попала в цель, он уже повернулся лицом к участникам.

- Этот тест-ничто, если он не выполним. Неужели вы действительно думаете, что враг будет стоять на месте или пойдет по пути вашей стрелы? Глупость.

Они перевели взгляд с него на стрелу, лежащую в центре мишени, а мишень все еще раскачивалась взад-вперед. Несколько человек сглотнули, осознав точный калибр человека, с которым они имели дело – неудивительно, что мастер назначил его главным.

Накатане широко улыбнулся из-за веера, наблюдая за происходящим.К несчастью для деревенского жителя, он решил недооценить именно Генгё.

Затем Гэнге повернулся и посмотрел на человека, который все еще стоял рядом с качающимся нападающим, выглядя ошеломленным. Перед тридцатью людьми он доказал, что он дурак. Его мастерство было просто недостаточным. И в приступе ярости он еще больше опозорил себя.

- В общей сложности три очка вы не прошли испытание луком асигару. Следующий участник.

И вот судьба этого человека была решена, пока он осматривал тренировочные площадки, раздумывая, куда идти. Он подумал, что ему следует уйти, но в конце концов решил отойти подальше, чтобы подождать и посмотреть, как поживает его друг.

Испытание движением было жестоким в некотором смысле,потому что никто не был готов к нему. Но это была их собственная ошибка. Вместо того чтобы тренироваться, чтобы пройти испытание, они должны были подготовить себя к бою, и тогда испытание было бы легким для выполнения.

Так уж случилось, что мало кому удавалось выпустить стрелу, а те, кому это удавалось, можно было сказать, делали это по счастливой случайности. Но такова была природа испытания: трудное, но награда была огромна.

Друг этого человека был вторым, кто потерпел неудачу, но он принял ее с гораздо большим изяществом, чем его товарищ.

По-видимому, ожидая от себя такого исхода, он самоуничижительно улыбнулся, прежде чем присоединиться к своему приятелю.

Первым, кто попал в цель на тесте, был старик Нииро, который обеспечил цель в 50 шагов без каких-либо изменений в своей технике. Он просто подождал, пока мишень приблизится к центру,и выстрелил, как обычно. На дальности 50 шагов этого было достаточно, так как его точность со статическими мишенями была феноменальной, поэтому он допускал довольно большую погрешность и умудрялся приколоть свою стрелу во внешние ободки мишени.

Однако одной и той же стратегии было недостаточно, чтобы провести его через последние две цели, и он пропустил их с приличным отрывом.

Он слегка поклонился в сторону Генге после того, как он выстрелил, ожидающих приговора суда.

- 8 баллов. Нииро-Сан, ты прошел.

Хотя его положение – по крайней мере, в данный момент – было выше, чем у Нииро, он не мог заставить себя говорить с этим человеком свысока, оказывая ему меньшую честь. В конце концов, власть часто носит временный характер, и было бы глупо оскорблять людей – особенно тех, кто обладает навыками – во время вашего правления.

Другие участники, которые были успокоены, увидев, что другой испытуемый захватил цель на движении, не дали возможности дышать, так как сразу после того, как Нииро прошел испытание был Масаацу.

Гэнге выжидающе смотрел, как его старший брат подходит к мишени. Он знал, к чему его готовили – к охоте на животных и тому подобному, – и ему не терпелось посмотреть, как он справится.

- Готов?

- Готов.

Он толкнул нападающего, выкрикивая стартовую команду.

Он вздрогнул, когда через долю секунды стрела прочно вонзилась в мишень на Страйкере, который только что качнулся рядом с его головой.

- Ага…

Он издал сухой смешок, успокаивая свое быстро бьющееся сердце. Он знал, что брат будет точен, но не ожидал, что тот окажется таким быстрым.

Он сделал несколько шагов вперед, чтобы проверить положение стрелы на мишени. Она просто касалась красного яблочка. Отличный выстрел.

Масаацу не заботился о точном попадании в цель во время тренировок, он просто беспокоился о попадании в цель, потому что если бы ты был животным, скажем птицей или белкой, если бы стрела попала в тебя, ты был бы убит. Совершенно необязательно было целиться в глаза или что-то в этом роде.

Толпа снова сглотнула.

-Они чудовища!…

- Ага, полагаю, это семейное

Он сделал это так легко, что даже на первом выстреле все почувствовали вкус его мастерства.

Они перешли на диапазон 75 шагов, и еще одна цель была обеспечена. Эта стрела приземлилась немного дальше от яблочка, чем другая, но все же была на приличном расстоянии от внешнего края.

А затем на последнем выстреле, в отличие от первых двух выстрелов, он сделал паузу на пару секунд, прослеживая движение колеблющегося нападающего своим луком, прежде чем, наконец, отпустил его.

Это был полет, который не выглядел таким уверенным, как предыдущие два, и после первых миллисекунд освобождения наблюдатели сочли, что он наверняка промахнется. Однако как раз перед тем, как он прошел мимо нападающего, ему предложили самый край мишени.

ХЛОП-ХЛОП-ХЛОП

Нииро стоял, молча качая головой и аплодируя такому мастерству. Теперь он прекрасно понимал, как трудно сделать такой выстрел, и чувствовал себя неправильно, не оказав ему должного уважения.

Масаацу слегка поклонился в его сторону, принимая похвалу.

- В общей сложности 18 баллов вы прошли тест лук асигару. Молодец, брат.

Он похлопал старшего брата по плечу, который попытался проявить свой обычный стоицизм, но не смог сдержать ни малейшего намека на улыбку. Это вскоре перешло в широкую ухмылку.

- Спасибо, Тадаката. Я еще не на твоем уровне, но скоро... ха-ха.

Генге искренне приветствовал такое соперничество. Если бы его брат превзошел его в искусстве стрельбы из лука, он был бы только счастлив.

-Вы очень близки. Я вижу, что твоя охота окупилась.

-Да, наверное, так оно и есть. Однако я никогда не думал, что такая практика обучения окажется настолько полезной. Но ведь я никогда не думала,что мой брат будет осматривать меня!

Накатане с интересом наблюдал за старшим братом, впечатленный увиденным.

- Значит, среди этой семьи Миура есть еще один маленький монстр? Что же делали их предки, чтобы столько талантов сосредоточилось в одном месте?

- Пробормотал он себе под нос, перечисляя на пальцах их различные навыки, вспоминая внушающую благоговейный трепет битву между Морохирой и Кегоку.

Последним заметным участником был хрупкий Китадзе, за приближением которого Гэнге наблюдал с интересом, гадая, как он может попасть в движущиеся мишени, стреляя с закрытыми глазами.

- Приветствую, Китадзе-кун, ты готов?

Напряженный мальчик резко поднял голову, словно удивляясь такому вопросу.

- А... да.

Он не то чтобы излучал уверенность, но молодой экзаменатор позволил ему расположиться так, как ему заблагорассудится, не вмешиваясь, и вместо этого направился к позиции нападающего.

Его глаза были уже закрыты, а лук натянут, что заставило Генге слегка нахмуриться, когда он послал нападающего в движение, окликая кандидата.

Тогда он даже не открыл глаза, а вместо этого издал свое обычное дикое бормотание, прежде чем выпустить стрелу.

Он двигался уверенно, с хорошей скоростью, но в совершенно неправильном направлении. Вместо того, чтобы направиться к цели, это было похоже на попытку убийства, так как он едва промахнулся мимо Генге.

Он открыл глаза и огляделся, гадая, куда делась стрела. Он был похож на кота, который только что вошел в комнату в первый раз.

И когда он увидел его воткнутым в деревянную доску всего в нескольких сантиметрах от головы экзаменатора, который смотрел на него, подняв бровь, он запаниковал.

- А! Прости, прости, прости! Я не хотел этого делать.

Генге покачал головой, ничуть не обидевшись. Тем не менее, он был удивлен такой неточностью, особенно со стороны мальчика, который так блестяще стрелял по стоячим мишеням.

Он отмахнулся от этих опасений и попросил его перейти к следующей отметке, прежде чем толкнуть нападающего, и на этот раз нашел, за что спрятаться.

На этот раз его глаза были открыты на самую малую величину, позволяя ему видеть мельчайшие ползунки окружающего мира. Он больше не бормотал, а говорил тихо.

- Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, дай мне попасть в цель, пожалуйста, я отдам тебе все свои ароматизированные рисовые шарики на месяц, пожалуйста, пожалуйста.

Теперь, когда он услышал содержание своей просьбы, молодой экзаменатор пожалел об этом.

Стрела была пущена, поскольку Генге постарался надежно спрятаться за щитом.

ГЛУХОЙ ЗВУК

-Ну, по крайней мере, он во что-то попал.'

Он подумал про себя, высунув голову, чтобы попытаться выследить его.

К его удивлению, как и к удивлению остальных наблюдателей, стрела попала в мягкую солому мишени.

Увидев это, он усмехнулся.

-Вот это уже больше похоже на правду.

Хотя Китадзе был странным парнем, и его стиль стрельбы был далек от обычного, он поймал себя на том, что надеется, что пройдет после того, как увидит его невероятное выступление на статичных мишенях. Если он научится стрелять по движущимся мишеням-и, возможно, с открытыми глазами, - то станет ценным подспорьем в грядущих сражениях.

Он наблюдал, как мальчик сделал свой последний выстрел с большим ожиданием, и не был слишком разочарован, увидев, что он промахнулся мимо цели на довольно малую величину.

- 10 баллов. Поздравляю, Китаджо, вы прошли

- А? Что? Но я промахнулся?

- Правильно. Но вы обеспечили себе 8 очков, необходимых для прохождения.

- О ... О! Хорошо! Спасибо!

Эта его голова, которая была склонна к большей степени пессимизма, чем большинство, наконец получила известие о своей победе, и широкая улыбка расцвела на его лице, когда он подошел, чтобы встать рядом с Масаацу и Нииро, которые также прошли.

Из остальных участников никто не произвел особого впечатления, но еще двоим удалось пройти мимо кожи зубов.

Итак, в импровизированном тесте Гэнге прошли только 5 человек, что означало, что они не выполнили свою квоту 10 на 4 – Если вы включили Гэнге.

Решение этой проблемы было чрезвычайно простым, так как 4 участника набрали 6 баллов.

- Поскольку никто другой не смог набрать 8 очков,вы четверо тоже проходите.

Он указал на четверых мужчин, которые выглядели довольно подавленными из-за провала теста, и сразу же приободрил их.

Никто больше не осмеливался жаловаться на испытания или на то, как отбирались окончательные участники. Как и теперь, было доказано, что это было сделано справедливо и разумно и ни в коем случае не было невозможным испытанием.

Накатанэ подошел после того, как остальные кандидаты были отправлены домой, и только 10 человек, которые будут служить в его луке асигару, остались.

Они стояли в шеренге, частью которой Генге не был, и он шел рядом с ними, глядя им в глаза и оценивая их реакцию.

- Они, безусловно, интересная компания.

Это был его окончательный вывод. Конечно, там было несколько нормальных мужчин, но подавляющее большинство из тех, кто прошел дальше, можно было считать в некотором роде странными. И это тоже имело смысл, потому что только те, кто не придерживался условностей, имели необходимый набор навыков, чтобы пройти.

- Это был хороший выбор, позволить парню сдать экзамен-хороший выбор Накатане.

Он похвалил себя за эту идею и похлопал юношу по плечу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 40 - Тренировка Яри**

Отец разбудил ее раньше обычного, и Акико с трудом подавила зевок, пока ехала верхом на своей терпеливой кобыле среди охранников, направлявшихся на тренировку в центр города.

Отец сказал ей, что он не может присутствовать, и если она пойдет вместо него, это поднимет боевой дух этих людей.

Она ни в малейшей степени не протестовала, поскольку в этот день ей больше нечего было делать, и если уж на то пошло, она была рада помочь.

Слуги ушли вперед, и даже стражникам, которые должны были быть частью лука асигару, было велено присутствовать, так что почти все в деревне будут присутствовать - включая всех женщин. Это было, конечно, не считая тех, кто проходил испытание лука асигару.

Она вспомнила, как Генге упоминал что-то о желании присоединиться к банту асигару, и на мгновение задумалась, будет ли он участвовать в утренних экзаменах. Она бы от всего сердца пожелала ему удачи, но понимала, что это последнее, что ему нужно. Получив привилегию наблюдать за его тренировками, она знала, что основное испытание, которое проводил ее отец, будет легким.

Они обогнали несколько семей, которые опаздывали на тренировку,и все они остановились, чтобы поклониться ей. Это заставило ее почувствовать себя довольно неловко, но она все же одарила их самой искренней улыбкой, на которую была способна.

Хотя она провела большую часть своей жизни в этой маленькой деревушке, она редко выходила за пределы защитных стен особняка, и в результате люди, которых она видела, были в основном незнакомы ей.

-Мы приближаемся к рыночной площади, Миледи.

Охранник слева сообщил ей об этом, хотя она и сама уже знала об этом.

Число людей росло, как и шум, и подавляющее большинство жителей деревни толпилось на Рыночной площади.

Это не значит, что площадь была слишком переполнена или что не было места для движения – совсем наоборот. Квадрат был достаточно велик, чтобы с комфортом вместить число, которое было даже в пять раз больше, чем то, что там было.

Стало немного тише, когда они увидели прекрасную Акико, сидящую высоко на своей белой лошади и нежно улыбающуюся им.

Она поспешно торопилась - к большому неудовольствию своих охранников, - чтобы никого не обидеть. Для большинства дочерей самураев было естественно чувствовать себя комфортно, стоя выше крестьян, но для нее это было уже не так.

С тех пор как она познакомилась с Генге, ее взгляды значительно изменились, и она больше не рассматривала их как нечто отдельное от себя, скорее как часть одного коллектива. Это было особенно важно сейчас, когда они находились во время войны, и каждый из них должен был объединиться, если они хотели иметь хоть какую-то надежду победить своих врагов.

Жители деревни смотрели на нее широко раскрытыми глазами. Она даже не осознавала, насколько красива. Даже если они преодолеют тот факт, что она принадлежала к классу самураев, очень немногие захотят приблизиться к ней.

Она низко поклонилась им, в то время как толпа людей таращила глаза, их челюсти отвисли, полностью застигнутые врасплох таким развитием событий. Маленькие дети тянули своих родителей за рукава, умоляя поднять их, чтобы они могли увидеть что-то еще, кроме моря ног.

- Давайте сегодня хорошо поработаем.

Это были достаточно простые слова, но ее намерение было искренним и чувствовалось всеми присутствующими.

Какой-то влюбленный юноша на заднем сиденье издал вопль, подняв кулак в воздух.

- Ага!!!

К большому удивлению.из толпы, которая вскоре превратилась в грохочущее море смешков, даже Акико не смогла сдержать улыбку от его смелости.

Но когда смех стих, она не оставила его без внимания.

- Спасибо за Вашу поддержку.

С ее одобрением юноша – которому, должно быть, было самое большее четырнадцать-широко улыбнулся, забыв о своем прежнем смущении.

Джикодзи с одобрением наблюдал за происходящим со своего седла, решив, что время выбрано правильно, и поскакал вперед.

- Благодарю вас за то, что вы откликнулись на призыв мастера, люди Тойоне.

Он не кричал, но его голос разнесся по открытой площади, и его услышали все. С той восприимчивостью, которую создала Акико, они все были более чем готовы слушать.

-Сегодня, как вы знаете, мы будем заниматься тренировкой Яри-правда, на этот раз все будет сделано немного по-другому.

-Вместо того, чтобы женщины готовили нам сегодня еду, они присоединятся к мужчинам в тренировках с копьем – хотя это будет не для тренировки их боевой техники, а для тренировки их духа, потому что в предстоящей битве сила духа будет играть такую же большую роль, как и меч.

Было важно, чтобы он похвалил их таким образом. Если бы Тода решил послать людей напасть на деревню перед битвой, он обычно послал бы несколько, самое большее десять. Но если он узнает, что женщины будут вооружены, то, без сомнения, пошлет еще больше, что сведет на нет их стратегию.

Это была идея, которую Гэнге предложил на встрече, но у Дзикодзи был опыт, необходимый для того, чтобы сделать ее эффективной.

Это было хорошо воспринято, и во всех присутствующих чувствовалось определенное волнение. Мужчины были все более мотивированы, наслаждаясь возможностью немного покрасоваться перед своими супругами или, возможно, даже перед любовным интересом. И женщинам очень хотелось попробовать то, что они всегда видели у мужчин.

Даже Акико не знала, что будет дальше, и смотрела на Дзикодзи с удивлением, написанным на ее лице.

Он одарил ее теплой улыбкой, прежде чем продолжить.

- Как таковая, леди Нива будет тренироваться с нами, так что работайте усердно!

В ответ раздалось несколько искренних приветствий, в основном от молодых мужчин, но некоторые женщины тоже присоединились к ним, выражая волнение, которое они чувствовали.

И вот стражники начали протискиваться сквозь толпу, выстраивая людей в шеренги, так что к концу получился квадрат примерно в 150 человек – каждый с добрыми несколькими метрами между ними и следующим человеком – все они были вооружены деревянными посохами, которые должны были служить заменой копья.

Тем, кто был слишком стар или слишком ранен, чтобы сражаться, помогли отойти на одну сторону площади, немного в стороне от тренировки, и попросили помочь приготовить еду. Это не означало, что они были чрезвычайно заняты. У них было более чем достаточно времени, чтобы следить за тренировкой. Это было мирное, приятное занятие.

Дзикодзи стоял в самом начале шеренги людей-как стражников, так и крестьян-и терпеливо ждал, когда наступит тишина.

- Хорошо. Вы будете делать то же, что и я – и внимательно наблюдать.

Он выполнил самые простые из толчков, но с такой мощной техникой. Он повернул бедра и агрессивно толкнул плечо вперед. Ужасающий удар.

Люди последовали за ним, посылая свои удары. Те, кто принимал участие в подобных упражнениях раньше – в основном охранники-издали возглас:

- Да!- чтобы дополнить их движение.

- Громче!

- Приказал Дзикодзи. Крик помогал выдохнуть воздух из легких таким образом, который был необходим для создания мощного удара.

- Опять!

Они ударили трижды, и к этому моменту одновременно прозвучало «ДА!». Это был потрясающий звук. Если бы наблюдатель был поражен таким ревом и не почувствовал ни малейшего трепета эмоций, то я действительно заявляю, что такой человек уже давно похолодел.

Акико серьезно подошла к тренировке, сосредоточенно нахмурив брови. Это была практика, которой она всегда хотела заниматься, и поэтому она не простила бы себе, если бы не отдалась ей полностью.

В другом месте среди толпы была еще одна молодая леди, которая разделяла такое мышление, хотя оно было более недавнее ее приобретение.

Юная леди Рин – или, возможно, она ошибается, но никогда еще женщина не была так похожа на тигра, как она, - страстно размахивала своим копьем. Она нисколько не заботилась о своей внешности. Вместо этого она позволила себе быть подавленной честным желанием выполнить удар до совершенства.

У матери, сидевшей рядом с ней, на лбу уже выступили капельки пота. Она была мягче, чем ее дочь, но со страшным сердцем, и хотя она никогда не могла претендовать на то, чтобы отнять у кого – то жизнь, она все же хотела поддерживать свою семью так, как могла-чего бы от нее ни потребовали.

Морохира усмехнулся от страсти своей дочери, понимая ее больше, чем кто-либо другой.

Он полагал, что его крик был более страшным, чем у кого-либо из присутствующих, а его удар более совершенным, размахивая копьем с большей силой, чем три человека вместе взятые.

Его уверенность подкреплялась взглядами окружающих его людей, в которых читался намек на благоговение.

- Продолжать.

Приказал Дзикодзи, прежде чем пройти сквозь ряды людей, поправляя форму и предлагая подсказки там, где он считал это необходимым. Он обратил особое внимание на Акико, потому что знал, как много это для нее значит.

- Направь острие чуть выше и постарайся держать ствол в горизонтальном положении.

- Вот так?

Она продемонстрировала удар с его улучшениями.

- Хорошо

Он двинулся вперед сквозь толпу, проходя мимо семьи Миура. Он помолчал несколько секунд, наблюдая за духом Морохиры, прежде чем покачать головой.

В своей тени он заметил молодую тигрицу, изо всех сил старающуюся показать свою грозную мощь. Он похвалил ее сосредоточенность, прежде чем прервать ее, предложив ей улучшения.

Так уж случилось, что это был почти тот же совет, который он дал Акико ранее. Она приняла его поправку с достоинством, не обидевшись ни на малейшую мелочь и не чувствуя, как ее уверенность в себе падает. Все, что позволяло ей сосредоточиться, - это улучшение, и она могла сказать с одного удара, что форма, в которой она только что была показана, была превосходной.

Они довольно долго отрабатывали основной удар. Яри-громоздкое оружие, тяжелое, но чрезвычайно эффективное. Даже будучи притупленным, он мог пробить самую толстую броню, если бы за ним был достаточный вес.

Но как однажды сказал мастер дуэли Миямото Мушаси: "они хороши для поля боя и ничего больше".- Дзикодзи придерживался того же мнения, что они были полезны только в боевой ситуации из-за того, насколько они были громоздкими. Таким образом, не было никакой необходимости в причудливых техниках, и единственной самой мощной вещью, которую будущие солдаты перед ним могли узнать, было то, как ударить.

"Соверши это, и ты станешь победителем."

Он рассуждал сам с собой.

Прошло несколько часов, и дух многих начал умирать. Решив, что пора, Дзикодзи объявил перерыв и отправил их обедать.

Послышались вздохи облегчения, когда они опустили тяжелый Яри на землю и потащились в столовую.

После обеда обстановка немного изменилась.

- Я заметил, наблюдая, как вы все толкаетесь, что одни и те же ошибки совершаются многими людьми. Чтобы облегчить мое обучение этим людям, я разделю вас на группы.

Он начал с того, что указал на Акико, которая стояла в самом первом ряду.

- Госпожа Нива, кончик вашего копья все еще опускается.

Она приняла то, что большинство сочло бы позором с изяществом, слегка кивнув. Он выбрал ее первой, потому что надеялся, что она отреагирует именно так, чтобы он не смог никого обидеть – и тем самым сломить их дух-сразу же.

- Юная леди из семьи Миура, вы столкнулись с той же проблемой. Подойди сюда и встань рядом с госпожой Акико, если хочешь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 41 - Тренировка Яри (2)**

Затем он указал на нескольких других людей, большинство из которых были женщинами, поскольку проблема была вызвана недостатком силы.

Затем их отослали в другую часть площади и велели сесть за парты.

- Ваша работа как партнеров будет состоять в том, чтобы следить за формой друг друга. Если их точка зрения падает, дайте им знать.

Объяснил Дзикодзи, прежде чем оставить их разбираться между собой и вернуться к остальным ожидающим жителям деревни.

Большинство людей в группе знали друг друга, и поэтому они смогли быстро установить партнеров. Даже у немногих мужчин в группе не было проблем.

Акико, с другой стороны, быстро огляделась вокруг, пытаясь найти кого-то, кто был бы готов стать ее парой. С ее губ свисала неловкая улыбка, поскольку она беспокоилась о том, что ее оставят напоследок или вообще без партнера.

Рин некоторое время наблюдала, как она ведет себя, как испуганный кролик, потом покачала головой и потянула даму за рукав.

- Я пойду с тобой.

Облегчение промелькнуло на лице Акико вместе с узнаванием, когда она вспомнила лицо Рин.

- Ах, спасибо тебе, Миура-кун.

Сказала она немного запыхавшись, очевидно чрезвычайно довольная тем, что наконец нашла партнера.

Рин не стала сворачивать со своего пути, и отошла на некоторое расстояние, приняв стойку с деревянным шестом в руках.

- Готовы?

Дама приняла более серьезное выражение лица, отражая готовность своего партнера, прежде чем кивнуть.

Они ударили одновременно, пристально глядя друг на друга. Рин критиковала не только ее внешность, но и все, что касалось ее самой.

- Ага!

В их первом ударе не было ни единой ошибки, и поэтому они безмолвно перешли ко второму.

- Ага!

Вскоре это стало испытанием на выносливость, так как они продолжали наносить удар за ударом, пытаясь скрыть свою усталость. Акико не знала, когда она начала соперничать с Рин, но ей, конечно, не потребовалось много времени, чтобы проникнуться доверием молодой девушки.

Под палящим полуденным солнцем они очень скоро заблестели от пота. Но даже когда эти соленые капли щипали их глаза, они оставались полностью сосредоточенными, намереваясь не проиграть первыми.

Остальные члены группы - которые уже сделали несколько перерывов-обменялись взглядами, глядя на непреклонных Дев, которые не опускали копья почти целый час.

На лице Дзикодзи, который уже некоторое время не спускал с них глаз, появилась легкая улыбка. Он не совсем понимал, почему они так сильно реагировали друг на друга, но ему казалось, что у него есть какие-то склонности.

- Извини, Миура-кун, кончик твоего копья слишком сильно опустился при последнем ударе.

Задыхаясь, объявила Акико.

- Забавно... я как раз собирался сказать тебе то же самое, Нива-кун.

Брови девушки слегка дрогнули от такого почтительного обращения, но она не хотела опускаться до такой мелочности перед пылкой маленькой леди, стоявшей перед ней.

Они тяжело опирались на свои деревянные шесты и тяжело дышали, пытаясь доказать свое право на победу в неофициальном состязании.

- В самом деле, Нива-кун, за последние несколько сотен ударов твоя форма была далеко не идеальной, и только сейчас я решил сказать что-нибудь, чтобы не задеть чувства леди.

-Тебе не стоило волноваться. Если острие моего копья и опускалось, то только потому, что я была так отвлечена твоей неспособностью держать свое высоко.

- А? Я и не подозревала, что самураи были такими отъявленными неудачниками.

-Совсем наоборот, Миура-кун, потому что я не проиграла.

- О, верно... ты проиграла довольно давно.

- Это правда? Кажется, мы пришли к соглашению, что я выиграла, верно?

- Хорошенькое личико,но уши, кажется, сильно заложены. Возможно, вам следует вычистить их, прежде чем мы продолжим разговор.

- Как грубо…

-Тогда продолжим? Потому что ты не хочешь признать, что проиграла.

- Хох, то же самое для вас. Поскольку вы не хотите признать свое поражение, на этот раз мы сделаем его еще более очевидным.

Они снова заняли свои позиции и снова принялись толкаться. Почти такая же картина продолжалась в течение всего дня, и ни одна из них не желала признать поражение.

А потом тренировочная практика стала подходить к концу, и все они собрались, чтобы полакомиться обедом, который был приготовлен для них заранее.

- По моим подсчетам, я выиграла 5 раз, а ты ноль.

-В твоих расчетах есть пара огрехов, Миура-кун, на самом деле это я выиграла 5 раз, а ты ноль.

Хотя практика подошла к концу, их споры все еще продолжались.

К ним подошла группа из трех девушек, звавших Рин.

- Рин, пойдем поедим. Что ты все еще здесь стоишь?

Она быстро отмахнулась от них, все еще занятая спором с Акико.

- Вы, ребята, идите без меня, юная леди Нива попросила меня помочь с подсчетом.

Они с любопытством уставились на необычную пару, отметив агрессию в голосе Рин, прежде чем пожать плечами и повернуться, чтобы уйти.

- Помочь с подсчетом? Мои навыки счета более чем хороши, большое вам спасибо.

- Видимо, нет. Ты все еще не видишь, что проиграла.

- М-м-м... с тобой невозможно спорить. Да я и не хочу. В моих глазах я победила, вот и все."

-То же самое касается и меня.

Она вздохнула, прежде чем повернуться к еде с последним прощальным замечанием.

-Я слишком голодна для этого – в конце концов, я потратила гораздо больше энергии, так как поддерживала свою точку зрения.

- Хохо, это так? Вот так мы и определим победителя: тот, кто съест больше всех, должен был использовать больше всего энергии.

- Мой... кажется, каждый человек способен время от времени проявлять некоторую степень интеллекта. Очень хорошо, Миура-кун, я принимаю твой вызов.

-В конце концов, я гений. Чтобы все было просто, мы будем есть рисовые шарики.

-А как насчет питья и соевого соуса?

- Пить можно, а вот соевый соус-нет

-Ну что ж, у тебя тоже есть соревнование.

Рин протолкалась сквозь толпу – у нее было гораздо больше опыта в таких делах-и взяла большую тарелку рисовых шариков для себя. Было несколько жалоб, но она сумела защитить свою добычу на всем пути туда, где стояла Акико.

-Это было довольно впечатляюще.…

Искренне прокомментировала дама. Для нее эта масса тел была стеной, а не чем-то таким, что можно было бы так легко преодолеть.

-Да, это я.

Рин отмахнулась от ее комплиментов и огляделась в поисках места, где можно было бы присесть. Там были ряды скамеек, на которых могли сидеть жители деревни, но она хотела держаться подальше от них, потому что не сомневалась, что там будет больше, чем несколько комментариев по поводу количества рисовых шариков, которые она взяла. В общей сложности их было около 20 штук, и обычно этого было бы достаточно по крайней мере для 6 человек.

- Сюда.

Она указала на кучу бревен, лежавших возле одного из домов, слегка стряхнула с них пыль и быстро села.

Акико сморщила нос от этого действия, так как бревно, казалось, содержало много грязи.

-А ты не боишься испачкаться?

- Нет. Я могу прибраться, когда вернусь домой, так о чем тут беспокоиться?

- Я полагаю, что вы правы…

Она смягчилась и опустилась на бревно.

- Здесь.

Ей вручили первый рисовый шарик, и через долю секунды Рин уже откусила от своего. Она не обращала внимания на манеры леди и не обращала ни малейшего внимания на рисовые зернышки, прилипшие к ее губам, прежде чем перейти к следующему.

Не желая отставать, Акико быстро сделала то же самое.

После первых двух укусов оба были полны уверенности, чувствуя, что осталось много места и что соревнование будет легким.

Но после второго рисового шарика эта уверенность вскоре сменилась беспокойством. Они пристально смотрели друг на друга, их глаза умоляли противника сдаться.

Когда она взяла пятый рисовый шарик, Акико сделала это с выражением крайнего отвращения. Чем ближе она подносила его к губам, тем меньше ей хотелось есть. Она увидела, что Рин уже наполовину съела свою пятую порцию, и отважилась откусить кусочек, зажимая нос от запаха риса, который ее тело начало ненавидеть.

Они перешли через пятый и шестой шарик, приближаясь к седьмому.

Именно тогда Акико признала свое поражение.

- ...Я не могу, ты победила... просто позволь мне больше никогда не есть рис.

- Я выиграла..? Слава богу... кажется, я сейчас умру.

Они держались за животы, чувствуя, как их охватывает страшная тошнота.

- Это была довольно плохая идея.…

Призналась Рин, искренне сожалея о случившемся.

- О боже... после всего этого мне придется ехать верхом – честно говоря, меня сейчас вырвет.

-Ты говоришь мне... я должна идти вот так ... Ну, может быть, лучше идти пешком, чем ехать верхом. Не знаю,я никогда не ездил верхом.

-Ты никогда не ездил верхом..? Неужели?

- Нет, мы не можем позволить себе лошадь, так что... на это нет никаких шансов.

Акико немного помолчала в раздумье, все еще чувствуя сильную тошноту.

-Ты останешься с нами в особняке, так что ... если хочешь, я могу научить тебя ездить верхом.

При этих словах глаза Рин расширились. Мысль была явно привлекательной.

- Неужели? Это будет нормально?

-Конечно, у меня больше ничего не происходит.

- Ладно!

-Но, может быть, не будем делать этого сегодня? Я чувствую,что если буду слишком много двигаться, то мой живот может взорваться.

- Да... давай сегодня вечером успокоимся и не будем больше этого делать.

- Согласна

Таким образом, день тренировок завершился, и большинство жителей деревни чувствовали себя совершенно измотанными, а две молодые леди чувствовали некоторое количество застоя в области живота.

Грохочущий смех Морохиры, когда он увидел, что они ковыляют, как старые Бабушки, не помог, и они оба обменялись взглядами, чувствуя, как тошнотворное ощущение снова поднимается в их горле.

Акико предпочла идти пешком, опасаясь, что движение лошади-это все, что нужно, чтобы вызвать у нее приступ рвоты. Однако все прошло отлично, так как Рин была почти в таком же положении, и вместо этого они шли бок о бок, прямо позади всех жителей деревни.

Их окружила небольшая эскортная охрана, Морохира и Фуку тоже оказались внутри защитного круга.

Джикодзи чувствовал себя дедушкой, когда наблюдал за двумя молодыми леди, которые общались. Акико жестом велела Рин погладить ее лошадь, которая вела ее за поводья – она явно была нетерпелива-и девушка, о которой шла речь, осторожно протянула руку, коснувшись мягкой шерсти, прежде чем быстро отдернуть ее и посмотреть на Акико с радостной улыбкой.

"Эта молодая леди слишком долго жила без друзей. Было бы здорово, если бы это было началом чего-то нового для нее." - Подумал он, и на его губах появилась нежная улыбка - " Я уверен, что Накатане станет легче, потому что я знаю, как сильно он всегда беспокоился о ней."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 42 - Последние приготовления**

Когда идет война, в этом месте царит необычная атмосфера. Оно становится тяжелым от тревожных сердец людей. Личности поляризованы до крайности, и – в широком смысле-вы остаетесь с двумя типами людей. Один тип старается сделать все, что он может, и все, что он когда-либо хотел сделать, чтобы, если ему суждено умереть, он не умер бы с сожалением.

Другой тип сидит почти уныло, охваченный некоторой апатией, когда они размышляют о событиях своей жизни, испорченной ностальгией, которая загрязняет их мозг и размывает их мысли.

В Тойоне такого никогда даже близко не было, поскольку люди были благословлены определенной степенью уверенности от упражнений, которые они должны были выполнять.

Каждый день женщины проводили на городской площади, оттачивая мастерство владения копьем. После второго дня мужчины только по утрам тренировались с оружием. Их дни были заполнены серией маневров, которые превращали их в солдат, способных осуществить фальшивую стратегию.

Конечно, ничто из этой второй части дня – хотя они и пролили в нее свой пот и кровь-не имело особого значения. Единственной важной частью был обман. Мужчины должны были верить, что то, что они делают, необходимо для их выживания – они должны были верить, что их успех зависит от этой стратегии.

Единственным человеком, достойным возглавить их, был Ишияма, который был самым искусным в том, чтобы не показывать и намека на свои эмоции. Даже охранники, которые служили под его началом много лет, не чувствовали, что что-то не так.

Он заставлял их усердно работать, так что послеобеденные часы были полны трудностей. Но еще меньше-и это не дало бы желаемого эффекта. И никто не осмеливался жаловаться, потому что они знали, насколько важны эти упражнения.

Это, конечно, не считая тех немногих, чья преданность лежит в другом месте.

Было пугающе легко обнаружить предателей, так как они были единственными людьми, которые заставляли свои ноющие тела двигаться после наступления темноты.

Они тихо двигались вдоль обочины, не особенно заботясь о том, чтобы остаться незамеченными. Эта группа из трех человек чрезвычайно верила в свой собственный интеллект и считала себя самой хитрой из лис, испытывая некоторое возбуждение от того, что так искусно скрывала свои намерения.

Но лисы были не единственным ночным животным в этой части леса. Ишияма сидел, закутавшись в плащ, прислонившись спиной к деревьям, и его лицо было скрыто густой листвой. Но его взгляда на обочину было все еще достаточно, чтобы запечатлеть личности лис в своей памяти.

Было решено, что он сохранит их личности при себе до самого кануна битвы, потому что он обладал самым искусным владением своими эмоциями, и чем больше людей знали, тем больше было шансов, что тайна будет раскрыта.

В эти дни перед битвой была определенная группа людей, у которых было несколько обещаний, выполнением которых они были заняты .

Одним из таких людей был Генге, который теперь стоял, вытянув боккен и сосредоточившись.

Впереди и по бокам от него не было ничего, кроме деревьев, а земля была усеяна всевозможными диковинками.

И все же он намеревался пройти мимо них, не оставив даже шепота – ему хотелось, чтобы его шаги были легкими, как прикосновение перышка.

Когда он впервые подошел к этой своей задаче, он сделал это непредвзято. Он ничего не планировал заранее. Он даже не знал, где ему следует практиковаться. Но, в конце концов, ноги сами понесли его, и он обнаружил, что стоит рядом с обугленными останками их дома.

Это было место, которое имело для него эмоциональное значение, так как это было первое место, где он забрал жизнь. В этом смысле ему казалось наиболее подходящим практиковаться здесь.

Сначала он быстро опустил меч, считая удары, пока не дошел до ста. Его разум был переполнен всевозможными мыслями, и некоторые из них привлекли его внимание.

Он задавался вопросом, было ли это частью культивирования воинского духа внутри него. Он, конечно, ценил Дзен-подобный элемент, поскольку к концу забастовки оказались почти медитативными.

Вскоре он обнаружил, что пытается опустошить свой разум настолько, насколько это возможно, но это оказалось невозможным. Вместо этого он предложил полностью сосредоточиться на одной идее в своем уме. Он много думал о том, что это будет за идея, прежде чем предпринять что-либо.

В конце концов он остановился на образе воды. Хотя в некотором смысле это была избитая идея, он не мог отделаться от мысли, что она идеально ему подходит. Он был в какой-то степени знаком с этой нежной жидкостью, и независимо от того, где он двигался в своей предыдущей жизни, он всегда искал водоем в те времена, когда нуждался в утешении.

И вот теперь он двигался, стараясь быть таким же незаметным, как капля воды, упавшая в бескрайнее бушующее море.

Но как бы он ни старался, тяжесть его тела всегда заставляла ветку громко хрустеть и предсказывать его местонахождение всему лесу, и его разум все еще был таким же беспокойным, как летняя буря.

Он вздохнул, жалуясь на отсутствие прогресса. Он пробыл здесь уже довольно долго, так как его тело отказывалось позволить ему отдохнуть, когда битва была так близко.

Он вспомнил события предыдущего вечера и позволил себе удовлетворенно улыбнуться. Все жители деревни были вызваны на Рыночную площадь, а предатели были разоблачены и заключены в тюрьму.

Многие прямо призывали их убить, но Накатане возражал против этого.

- Дайте им несколько часов поразмыслить о своем бесчестии. После того, как мы выиграем эту битву, мы позволим им вечно обедать вместе во тьме ада.

Этого было более чем достаточно, чтобы победить тех, кто жаждал крови.

И тогда открылась истинная стратегия на завтра.

- Мужчины и женщины Тойона, теперь, когда крысам отрезали ноги, я сообщу вам об истинном пути, по которому мы пойдем к победе.

- Женщины – вы не зря потратили эту неделю на тренировки. Вы должны оставаться бдительными, пока люди ведут свою войну. Мы вооружим тех, кто достаточно силен, чтобы сражаться, а вы останетесь защищать то, что принадлежит нам, если эта собака Тода предпримет что-нибудь бесчестное.

-А что касается нашего плана, я знаю, что многие из вас чувствуют беспокойство. Вы беспокоитесь о том, как мы можем добиться победы теперь, когда Тода знает все, что мы попытаемся сделать? Я прошу вас успокоить свое сердце, ибо именно мы остаемся на этот шаг впереди.

- Когда мы завтра организуем наши ряды, они будут ожидать, что мы побежим к реке. Вместо этого я прошу вас бежать в противоположном направлении. Отбросьте свое оружие, как вы хотите – там будут пики, ожидающие вас, как только вы сделаете свой путь внутрь. Старайтесь делать вид, что вы чувствуете страх. Этим мы сокрушим их наемный отряд под нашей пятой и пожнем все плоды победы!

Толпа была совершенно безмолвна, когда низкий голос Накатане донесся до них. Они напряженно прислушивались, и чем больше они слышали, тем большее возбуждение испытывали.

Это было незадолго до того, как кулаки были подняты в злобном приветствии, которое потрясло землю, поскольку гнев предательства был преобразован в пламенное побуждение сокрушить врага, который стремился отнять у них их землю.

Их повелитель не потерпел ни малейшей неудачи. Напротив, он всегда знал о такой возможности и использовал ее в своих интересах. На такого лорда они могли положиться без колебаний, потому что план, который он предложил, был их лучшим шансом выжить.

Он поднял руку, призывая к тишине, и постепенно радостные возгласы начали стихать, прежде чем он заговорил снова.

- В качестве меры предосторожности любой, кто попытается покинуть деревню сегодня ночью, будет схвачен. Те, кто не может быть захвачен, будут убиты. Вас предупредили, так что не будьте глупцами.

Это была необходимая предосторожность на случай, если появятся еще крысы, которые еще не успели себя обнаружить.

Женщины с удовольствием приняли свою новую роль, и около пятидесяти человек, выстроившихся в очередь, чтобы получить оружие и доспехи, не сделали этого с выражением отвращения на лице.

Рин и Акико стояли рядышком, улыбаясь друг другу, и вели непринужденную беседу. Генге показалось, что они с нетерпением ждут возможности продемонстрировать свою состоятельность.

Он не знал точно, что чувствует, когда Акико бросается в бой, потому что не видел ничего страшного с ее стороны. Вместо того чтобы сидеть на городской площади, он часами тренировался с остальными асигару из лука под руководством старшего стражника Янагидзавы, с которым вместе стрелял в тот самый первый день.

Его отношения с охранником стали более равными, поскольку охранник знал, насколько устрашающими были навыки стрельбы из лука Генге. И в конце концов, практика оказалась слишком простой, и новобранцы настояли на том, чтобы установить ряд диапазонов, основанных на тесте движения молодого человека.

В каком-то смысле он хотел, чтобы Акико больше интересовалась стрельбой из лука, чем копьем, и беспокоился, что ее обучения будет недостаточно.

Но хотя он и не видел, как они тренируются, за обедом в последние дни он часто слышал, как Рин говорила о ней, как о какой-то страшной львице, готовой взять штурмом всю провинцию.

И если бы его отважная младшая сестра сказала это, он почувствовал бы сильное искушение поверить ей.

Он заметил, как они сблизились, поскольку Акико теперь проводила вечера с другой Миурой, обучая Рин верховой езде.

Время от времени он ловил их за игрой, и каждый раз – независимо от настроения – не мог не улыбаться.

Так, окутанный первозданной темнотой леса, с запахом мокрого пепла, обжигающим ноздри, с мыслями о предстоящей битве и мыслями о своих близких, он крепко сжал свой боккен и дал клятву.

-Не важно, какой будет завтрашняя битва, даже если мне придется разорвать этот самый мир на части, я добьюсь победы и защищу тех, кто мне дорог, чтобы они продолжали улыбаться, как раньше

Затем он сжал челюсти и выпрямил спину, прежде чем направиться обратно к особняку, чтобы подготовиться к битве.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 43 - Ледяной туман**

Густой туман тяжело плыл в утреннем воздухе, утверждая, что небо еще не успело утвердить свое господство над солнцем. Любой звук был заглушен, и температура оставалась холодной.

Люди просыпались после нескольких часов беспокойного сна, неохотно стягивая с себя одеяла, боясь, как бы холодный воздух не обжег их обнаженную кожу.

Некоторые двинулись в сторону кухни, пытаясь переварить легкую еду. Большинство просто сидело у огня, не желая больше ничего предпринимать.

- Воздух слишком холодный для июня.

Сказал старик жене, потирая морщинистые ладони в тщетной попытке согреться.

- Это присутствие смерти. Мы не чужие друг другу.

Мрачно ответила его старая жена.

Ни один мужчина не смог выдавить из себя улыбку. Да и приятными разговорами поделиться было невозможно. Волна нервозности заразила землю на многие мили вокруг.

Начав с ДОУ-нагрудной пластины, - они провели пальцами по холодной лакированной коже,застегивая ее на плечах. Еще несколько кожаных кусков свисали с ДОУ, пытаясь защитить ногу и нижнюю часть тела.

Вскоре холод кожи начал исчезать, подгоняемый жаром их тел,и они потянулись вперед, чтобы поднять свои наручные щитки. После того, как к каждой ноге была прикреплена защита голени, доспехи крестьянина были закончены.

Одетые в тусклую вареную кожу, асигару все выглядели одинаково, когда выходили из своих домов с оружием в руках. Единственным способом отличить мужчину от женщины была небольшая выпуклость на груди. Остальное было скрыто конической кожаной джинагасой, которая сидела на их головах.

Фигуры, идущие в город, возникали из тумана, как призраки. Они двинулись вперед, привлеченные ярким светом факелов. Атмосфера была гнетуще тяжелой. Три демона сидели верхом, их красные доспехи отражали мерцающий свет, а их люди-ерои пугали даже своих союзников.

Их было трудно отличить друг от друга, особенно в доспехах. Хотя женщина без маски, сидевшая на лошади рядом с ними, не была загадкой.

С такими же красными доспехами, как у ее отца, и красивым лицом, выкрашенным в белый цвет, она являла собой вдохновляющее зрелище, и, без сомнения, деревенские женщины поверят ей, когда придет время.

В этой стране смерти ее можно было назвать богиней.

Толпа вооруженных мужчин и женщин движением руки отделилась от Дзикодзи, и две шеренги встали друг против друга.

Стражников можно было отличить по крашеным черным доспехам, которые были похожи на крестьян во всем, кроме цвета.

Все на площади были вооружены. Лук асигару с их луками, самураи с их катаной, а остальные со своими стальными наконечниками Яри.

- Они готовы?

- Спросил центральный демон у человека рядом с ним.

В ответ на это была развернута лошадь, и начальник стражи повернулся лицом к тем, кого он инструктировал последние дни.

- Учитель спрашивает: Вы готовы?

Он заговорил чуть громче обычного, но ответ последовал мгновенно.

Об пол били прикладами копий, топали ногами.

- Авоо!

- Хорошо.

Накатане подтолкнул свой пост вперед, отделившись от охранников, прежде чем повернуться лицом к людям.

- Люди Тойоне. Крестьянство или гвардия. Самурай или слуга. Сегодня мы сражаемся не за богатство, не за честь и не за славу. Если это то, что вы ищете, тогда лучше закончить свою жизнь здесь. Мы сражаемся, потому что столкнулись с чем-то непростительным. Что-то, что хочет сжечь наши дома дотла, убить наших женщин и разрезать наших детей.

-Это ваша деревня. Это ваши дома. Сражайся не за меня. Сражайтесь, чтобы защитить свои семьи, свой собственный народ. Смочи свое копье кровью наших врагов, и я гарантирую, если победа будет благосклонна к нам, вы будете хорошо вознаграждены.

Мощная волна эмоций захлестнула мужчин. Это была грубая и честная речь, но она зажгла в них ярость, которую нельзя было вызвать никаким другим способом.

Даже молодой Генге был тронут, когда он сжал руку в кулак и стиснул зубы, его кровь закипела.

-Я с этим воинским складом ума вскрою им животы прежде, чем они соизволят прикоснуться к моему народу! Это не тот человек, которым я хотел быть – это человек, которым ты меня сделал. Ты чувствуешь это, Тода? Этот трепет в твоем сердце? Я иду за твоей головой.

Демон в красном повернул своего коня лицом к другой группе.

- Женщины Тойоне. Этот мир пренебрегает вашей важностью. Большинство командиров посчитали бы вас слишком слабыми, чтобы сражаться. Как и я, если бы времена не были такими ужасными. Защищайте наши дома и защищайте самих себя.

Его дочь ехала рядом, ее лицо было строгим и элегантным. Ее пальцы крепко сжали древко копья, и она подняла его в воздух.

- Не беспокойся, отец, мы пошлем храбрецов, которые вздумают прийти сюда, прямиком в ад!

- ААА!

Раздался женский боевой клич, когда женщины откликнулись на волю своего нового командира. Хотя и женственный, он был леденящим, потому что с него капала кровь.

- Хорошо.

Демон в красном отступил на несколько шагов и позволил командиру пехоты Дзикодзи взять на себя его роль.

Несмотря на свой возраст, солдаты совершили ошибку, слегка расслабившись.

- ЗАНЯТЬ БОЕВЫЕ ПОЗИЦИИ!

Ужасающий рев заставил все население вздрогнуть, включая Накатане.

Ни одно действие не могло быть выполнено под давлением такого приказа, кроме тех, которые демонстрировали абсолютное повиновение.

Старик поскакал дальше, и седые пряди конского волоса, отчаянно цеплявшиеся за его красный шлем, начали развеваться. Это было подходящее украшение для его Кабуто, потому что его собственные старые волосы выглядели почти так же.

Хозяин, немного помедлив, пришпорил лошадь, подгоняя ее за стариком. А затем ряды Яри асигару начали расходиться, следуя за двумя самураями медленной, ритмичной трусцой.

Ишияма стоял перед 20-летним асигару, его черная маска мужчины-ерои была украшена козлиной бородкой из конского волоса.

- Вы знаете свою роль, следуйте за мной.

Он галопом ускакал прочь, оставив своих людей барахтаться у него за спиной. Им не потребовалось много времени, чтобы очистить центральную деревню от домов, и вскоре они приблизились к лесу.

Гэнге, бежавший впереди, обернулся и обменялся взглядом с Масаацу. Это легкое беспокойство оказалось беспочвенным, так как его встретили суровым кивком в ответ.

Нервная улыбка появилась на губах молодого человека, когда он повернулся обратно, и они углубились в лесную растительность. Их шаги были громкими по веткам внизу, звуча так, как будто они были каким-то большим зверем. Хотя он знал, что такой звук не будет услышан врагом, он все же заставил его почувствовать себя неуютно, и он нашел утешение в том, что сжал рукоять своего верного лука.

С восходом солнца туман начал рассеиваться, и они углубились в лес, стремясь занять позицию, которая давала бы им полный обзор поля боя.

Ишияма уже давно спешился и повел своих людей пешком.

Они съезжали с крутых холмов, сложенных из рыхлой земли, и карабкались по каменистым склонам. Идти было трудно, и очень скоро в линии, по которой они бежали, начали образовываться большие промежутки.

Их командир бежал, как будто не обращая внимания на такую местность, неуклонно увеличивая отрыв между собой и человеком позади.

Гэнге был весь в поту после почти часового бега, и когда он обернулся, то увидел, что остальным мужчинам было не лучше.

Им пришлось бежать, держа колчаны в руках, чтобы не потерять стрелы, но все мелкие неудобства нарастали, и к тому времени, когда Ишияма наконец остановился, большинство людей были в одном шаге от полного истощения.

Он молча указал пальцем. Следуя за его пальцем, те, кто не отставал от него, могли видеть поле битвы, и если бы они посмотрели дальше налево, то смогли бы уловить малейший проблеск правого фланга отряда Яри асигару.

Генге, находившийся в верхней половине шеренги, остановился на склоне холма, чтобы протянуть руку своим слабеющим товарищам, которые с трудом преодолевали последнее препятствие.

Даже охранники с благодарностью приняли его руку, прежде чем упасть на влажную землю, едва дыша.

Их командир не носил лука, а вместо этого сидел на вершине скалы, кончик меча был зажат между его ног, в то время как рукоять была схвачена руками лука. Он внимательно наблюдал за полем боя, выискивая любые изменения.

Через некоторое время измученные люди были вынуждены подняться после того, как низкая дрожь начала массировать землю.

- Землетрясение?

Спросил охранник постарше.

Ишияма покачал головой,и его вареные кожаные доспехи заскрипели.

- Нет, солдаты. Голгофа»

При этих словах огромный отряд всадников, вооруженных самым разнообразным оружием, с ревом ворвались на поле боя.

Они выкрикивали всевозможные проклятия, громко били своим оружием и скакали кругами, пытаясь изобразить всевозможные клоунады.

Один из них стоял, твердо упершись ногами в спину лошади, в расстегнутом кимоно, и его мужское достоинство гордо покачивалось на ветру.

Вскоре они расположились примерно в километре от войск Накатане, хотя все еще были очень шумными и неприятными.

Их ряды расступились, и трое всадников выехали вперед.

Один из них был одет в полный комплект доспехов, темно-зеленого цвета, со смеющимся черным мен-ерой, закрывающим его лицо. Был только один человек, у которого был бы такой вкус.

Другой, стоявший рядом с ним, был громадным зверем, ростом более двух метров, а в седле-еще выше. Его голые руки были гротескно большими, а трехметровая нагината, которую он держал, выглядела игрушечной в его руках. Доспехов у него почти не было. Он носил только рваную рубашку поверх голой обнаженной груди, как будто это был какой-то жилет. Честно говоря, это было впечатляюще, что он мог найти любую броню, которая подходила ему в первую очередь.

А потом-последний человек. Никто не знал бы, с чего начать его описание, потому что там, казалось, было очень мало достойного внимания. Может быть, тот факт, что он был всадником, одетым почти так же, как и стражники? Можно было бы счесть впечатляющим руководить домашней охраной самурая, в то время как сам ты не был самураем.

Но он выглядел худым и жилистым, и Генге подумал, что от такого человека действительно будет много пользы на поле боя. Но он полагал, что, какую бы слабость ни проявил его враг, это только улучшит его положение.

Тода повернулся к своему слуге слева.

-Ты проверил берега реки?

-Да, милорд, они были такими, как говорили те люди. Там достаточно длинных шестов Яри, чтобы вооружить весь отряд асигару"

- Кахаха, превосходно. А что ты сделал с Саидом Яри, мой маленький друг?

-Сейчас их разбирают на дрова в деревне, господин.

- ТСС. Вы могли бы сделать что-то более захватывающее, чем это.

- Прошу прощения, милорд.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 44-Игра С Муравьями**

- Ну да ладно, сегодня мало что может испортить мне настроение.

У Тоды была улыбка, очень похожая на улыбку его людей-ероев. Он окинул взглядом поле боя, гадая, какой самый забавный способ борьбы с муравьями перед ним может быть.

Он знал, благодаря своему превосходному интеллекту, что именно Накатане собирался сделать дальше. Следовательно, он полностью контролировал ситуацию. Он был драматургом этого грандиозного спектакля.

Он посмотрел на очи слева: тот то и дело сжимал и разжимал руку с шестом, любуясь вздувшимися венами на предплечье.

Тода вздохнул от такой глупости. Он знал, что если пошлет его и его разъяренных собак в атаку, битва закончится почти мгновенно. Враг, бросив оружие, побежит к реке, и там они ничего не найдут. Это будет настоящая бойня.

Он провел пальцем под своим Кабуто, пытаясь справиться с назойливым зудом, который часто вызывал такой тугой шлем, размышляя при этом. Он хотел поиграть с этим старым дураком Накатане и оттянуть битву как можно дольше.

Он всегда, с самого детства, презирал этого человека. Было что-то в его нравственности, что действительно приводило его в бешенство. Он полагал, что это из-за их глупого характера.Раньше, когда ему приходилось сидеть в долгих разговорах, которые вел его отец и этот мужчина, он искренне хотел воткнуть палочками в руке в их глаза.

А потом, когда он наконец избавился от своего отца, все стало налаживаться. Мир стал бесконечно приятным, и он мог играть с вещами, как ему хотелось. Деньги не были проблемой, когда забываешь заботиться о бессмысленных вещах.

Но, как это ни глупо, деньги давали невероятное количество власти, и было достаточно легко подавить маленькую деревню Тойоне, завербовав единственный отряд наемников за цену, которую он считал низкой.

Он рассмеялся, вспомнив, как этот старый дурак даже готов был отдать свою дочь, чтобы защитить свой жалкий городок.

-Но теперь она все равно будет моей. Думаю, с ней будет гораздо веселее, чем с этими деревенскими девчонками.

- Очи. Пошлите кого-нибудь из ваших лучников, чтобы немного позлить их. Не убивайте слишком много, просто напугайте их.

Этот огромный, как мамонт, человек выглядел довольно недовольным этим приказом, потому что он слишком долго жаждал крови. Но все же он отдавал приказы и смотрел, как 40 лучников галопом ускакали прочь.

Они гнали своих лошадей плетьми в сторону, крича, как дикие звери, когда вставали в стременах и натягивали тетивы луков, неуклонно сокращая расстояние.

Тода наблюдал за происходящим с легкой улыбкой на губах, гадая, как отреагирует Накатане.

Они приблизились к рядам врагов, и из их коротких конных луков полетели стрелы. Он услышал несколько прекрасных криков, когда несколько стрел приземлились, одна попала человеку в колено, а другая пробила щеку человека.

- СТОЙ ТВЕРДО!

Над полем боя пронесся призывный клич, полный эмоций. Это был один, что Тода признали мгновенно. Его глаза сузились, а гротескная улыбка стала еще более извращенной.

-Кахаха, тебе становится немного тяжело, Нива, видеть, как твои люди умирают прямо у тебя на глазах? Привыкай к этому. Там, откуда это пришло, есть гораздо больше.

Он выжидательно наблюдал, ожидая, пока они побегут к реке. Были отозваны конницы, 10 солдат были убиты, еще 5 ранены. Из их рядов доносились крики, и каждый из них доставлял ему удовольстви

- Проклятье! Мы ни за что не сможем победить!

- Ага! Что, черт возьми, мы делаем? Я не хочу умирать!

Их крики были слышны даже так далеко, как он был, а затем они начали бросать свое оружие один за другим.

Первый человек бросил копье и с криком побежал к лесу.

За ним последовали еще двое мужчин.

И вскоре все подразделение рухнуло в волне разгрома, поскольку два командира изо всех сил пытались сохранить все вместе.

- КУДА ЭТО ВЫ СОБРАЛИСЬ, ТРУСЛИВЫЕ УБЛЮДКИ? Я САМ ВАС УБЬЮ!

Накатане попытается проскакать впереди бегущих крестьян и преградить им путь своим конем. Но они умудрялись суетиться вокруг него.

Теперь почти все мужчины исчезли в лесу, продолжая громко кричать. Разъяренный командир повернулся к своему капитану.

- ДЗИКОДЗИ! ЗА НИМИ! ТРУСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ!

- Хаха…

Приглушенный смех вырвался из пальцев, прижатых к его бледным губам. Его лицо дернулось. Раз, другой, а потом, в третий раз, он не смог сдержаться.

- Кахаха, этот старый дурак! Даже с вашей стратегией ваши собственные люди бросили вас! Похоже, мне вообще не стоило беспокоиться!

Он был вне себя. Все его тело сотрясалось от смеха, ему пришлось неуклюже слезть с лошади, чтобы не упасть, а потом смех снова пронзил все его тело, и вскоре он уже почти катался по полу.

Очи смотрел, как жалкий человечек хихикает, и с отвращением фыркнул. Для него сила была всем, и если бы не монета, кто бы никогда не последовал за таким насекомым человеком.

- Ах, прекрасно! Иди и выследи их, очи. Но взять этого старика живым! Я хочу, чтобы он был рядом, когда я буду играть с его дочерью.

Похожий на медведя человек широко улыбнулся, обнажив ряды почерневших зубов, и громко заревел своим людям, подняв меч в воздух, а затем галопом поскакал к лесу. Слова были не нужны, и каждый из его людей понял сигнал, когда они последовали за ним, испуская звериные боевые кличи.

Тода снял шлем. - Дикая компания, - прокомментировал он, забираясь обратно на лошадь. -Мне было довольно весело ... но я полагаю, что этот олух слишком глуп, чтобы понять довольно тонкий юмор всего этого.

-Должно быть, так, господин.

Льстиво заметил его вассал.

…

…

- Они движутся.

Легкомысленно заметил Нииро.

-Так и есть.

Подтвердил Ишияма, оставаясь на прежнем месте.

- Когда мы переедем?

-Когда придет время.

Как всегда, главный охранник был немногословен. Он почти ничего не делал, чтобы успокоить их нервы, и некоторые из самых слабых духом среди их людей, такие как Китадзе, испытывали трудности с успокоением.

- Это ... это действительно нехорошо, Миура-сан, мы точно умрем.

Генге похлопал юношу по плечу.

-Все будет хорошо. Все идет по плану, просто успокойтесь.

- Но мы уже потеряли 15 человек! Как они должны победить 200 только с той суммой, которая у них есть?

…

…

В Тойоне все оставшиеся собрались на Рыночной площади. Это была самая безопасная стратегия, которую они могли использовать, и та, которая наилучшим образом использовала их численность.

Ребенок громко заплакал, нарушив тишину, заставив Акико вздрогнуть. Бабушка с дедушкой поспешили утешить его, но было уже слишком поздно. Люди и так были слишком напряжены. Как они могли не быть такими? Сама их жизнь зависела от исхода столкновения на поле боя, и никто из них не знал, что происходит.

50 или около того женщин, которыми командовала Акико, нервно сжимали свои Яри, гадая, действительно ли кто-нибудь нападет. Некоторые даже задавались вопросом, не лучше ли им это сделать. По крайней мере, тогда у них будет что-то, что отвлечет их от мучительного ожидания.

Ей отчаянно хотелось утешить людей, но она не знала, возымеет ли это какой-нибудь эффект, так как сама была очень расстроена.

Пожилая пара прошла через толпу, раздавая какие-то угощения, которые были испечены накануне вечером. Благодарные руки приняли их, и шепот благодарности прошел вокруг.

Дрожь начала утихать, когда восходящее солнце согрело их спины.

Почему-то казалось неправильным, чтобы мир был таким ярким в такое время. Туман был куда более подходящим.

Ее лошадь нетерпеливо фыркнула, когда она погладила ее по голове, пытаясь успокоить. Лошадь остро чувствовала опасность настоящего момента, и ей это ни капельки не нравилось. Будь это менее дисциплинированная лошадь, она, вероятно, давным-давно сбросила бы своего молодого всадника и поскакала бы галопом к холмам.

Рин тепло улыбнулась ей, словно совершенно не обращая внимания на происходящее.

Она нашла утешение в силе своего младшего друга и подтвердила свою убежденность, крепко сжимая копье.

- Мама, что это за запах?

Спросил ребенок на углу площади, глядя на свою встревоженную мать большими круглыми глазами.

-Это угощение, которое тебе дала милая старушка.

-Нет, это не та мамочка.

Его старший брат подхватил эту мысль.

- А, я тоже это чувствую.

Остальные люди на площади вполне отчетливо слышали их разговор, и вскоре большинство из них тоже понюхали воздух.

-Это дым, молодые люди. Посмотри на небо.

Старая леди из прошлого прокомментировала это легко, как будто это было что-то, что ни в малейшей степени не касалось ее.

Акико проследила за кривым старческим пальцем, направленным в небо. Ее сердце упало, когда страх начал наполнять ее кровь. Огромное, устрашающее облако дыма поднималось в небо, протягивая свои пальцы к Солнцу в попытке заслонить его свет.

В этот момент страха она замерла, когда истерика охватила людей, которые точно знали, что означает такой темный шлейф.

…

…

В лесу все шло по плану. Беглецы разделились на группы, забирая припрятанный длинный Яри, который хранился там с прошлой ночи.

Когда они бежали раньше, большинству из них даже не нужно было действовать, потому что они испытывали неподдельный страх, видя, как их товарищи падают под массой стрел, летящих в них. Они были рады, что это стало их планом. Прижавшись спинами к деревьям и держа в руках самую длинную из тех, что когда-либо видел Яри, они чувствовали себя намного безопаснее.

Накатане и Джикодзи спешились и направились к тому месту, которое, как они знали, находилось в самом центре .Они собрали людей, чтобы они могли командовать, а также добыть несколько копий для себя.

Дрожащий крестьянин поймал взгляд хозяина, когда тот крепко прижался спиной к дереву с Яри в руке. Он прижал кулак к сердцу и глубоким кивком указал на мужчину.

Мужчина кивнул в ответ, немного смелее, чем раньше.

Ожидание было тошнотворным. Они ожидали, что враги погонятся за ними почти сразу же, но теперь адреналин почти иссяк, и они остались в тишине со своими мыслями.

Несколько дрожащих мужчин почувствовали, как у них лопаются мочевые пузыри, и слезы потекли по щекам, когда их мысли неизбежно устремились к смерти. Они боялись не настоящего состояния, а боли, которая приходит перед ним.

Однако ни один человек не мог назвать их трусами, потому что, несмотря на крайний страх, который они испытывали, ни один из них не покинул своего поста и не убежал дальше в лес. Такая возможность была всегда, но никто даже не думал ею воспользоваться.

Возможно, в этом была заслуга Накатане, а может, и их собственная. В любом случае, это был правильный выбор в тот день.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 45 - Хаос**

Крики наемников и стук копыт их лошадей усиливались страхом людей, но они все еще держались, когда эти ужасные звуки становились все ближе.

Порог леса был преодолен, отмеченный ломкой сотен веток, и всадники углубились в него, одержимые звериной жаждой крови, и охваченные чувством извращенности, когда они охотились за добычей.

Они ехали все глубже и глубже, и тоже на большой скорости. Расстояние, которое заняло у мужчин добрых несколько минут, заняло у них всего несколько секунд.

Говорили, что лошади должны замедлять шаг, когда проходят сквозь деревья, но это было не так для них, которые, будучи наемниками, часто проводили время, скрываясь в лесу, и привыкли ездить через него.

Скакать галопом так быстро, как только можно, уворачиваясь от препятствий, которые могут быть опасны для жизни, приносило определенный трепет, и они были уверены в своих силах.

Тук

Так продолжалось до тех пор, пока самый передний человек, которого очи использовал как следопыта, не въехал прямо в первую из проволочных ловушек. И вот теперь его тело несколько секунд скакало без него, прежде чем рухнуть со своего седла, оставив кровавую струю в воздухе.

Его голова несколько раз удивленно моргнула, прежде чем была раздавлена копытом лошади человека позади него, у которого не было достаточно времени, чтобы замедлиться, прежде чем его шея также была перерезана крошечной, едва различимой проволокой.

Очи, ехавший третьим, зарычал на такую трусливую тактику, подгоняя коня вперед, как бы показывая, что он не боится жалкой проволоки.

А затем, взмахнув своей огромной нагиной, он перерезал проволоку.

Ворча на своих людей, он предупредил их, чтобы впредь они остерегались проволочных ловушек, и разделил их на несколько групп, чтобы они могли лучше избегать их.

Мужчин это не смутило. Во всяком случае, они были более взволнованы, увидев вид крови – даже если это была кровь их собственных товарищей. Прошло уже много месяцев с тех пор, как они в последний раз сражались, удовлетворяя свои желания случайными кражами и несколькими женщинами, которых Тода посылал к ним.

Люди Накатане не совсем понимали, что произошло, но, услышав, как ритмичный стук копыт замедлился, они стали строить догадки.

В лесу царил хаос, когда люди пытались подражать своему лидеру и перерезать любую проволоку, которая попадалась им на пути. Проблема была в том, что она была настолько тонкой, что ее почти невозможно было увидеть.

Но это не остановило их от бешеной атаки. Это даже не вызвало у них желания сбавить скорость и ехать вторым. Вместо этого они боролись за то, чтобы пробиться к Авангарду, чтобы у них был шанс перерезать такую проволоку самим – или, что еще лучше, первыми найти добычу.

В результате было много причинно – следственных связей, так как более высокий человек – который был не совсем на высоте головы с проволокой-заставил ее проскрежетать через его разрывы, прежде чем, наконец, остановиться в дюйме от его бьющегося сердца. Он выжил, но с тем же успехом мог умереть, потому что этот человек не смог удержаться в седле и встретил свой конец под задними копытами лошади своего друга.

Другим повезло меньше. А может быть, им повезло больше, так как они сумели выжить, но ценой руки.

Некоторые вообще не пострадали, хотя проехали прямо сквозь проволоку. Но нельзя было сказать, что эти люди жили счастливо, без единой раны, потому что их дорогой конь был обезглавлен, и теперь они плыли по воздуху, тяжело приземляясь на твердые корни дерева. Возможно, они бы даже заплакали, если бы увидели, в каком состоянии их искалеченные ноги, но они не могли их почувствовать.

Провода сыграли свою роль в создании абсолютного хаоса. Их численность поредела без единого сражения, и лес наполнился многими галлонами их крови.

Но в отличие от обычных кавалерийских подразделений, это не привело к падению их боевого духа. Они сражались не ради победы, а просто ради острых ощущений битвы. Как таковые они были неуправляемы – почти. Это было бы так, если бы Тода не предложил то количество монет, которое у него было.

Очи злился с каждым потерянным человеком, агрессивно набрасываясь на любую проволоку, попадавшуюся ему на пути. Он заставил своих людей перегруппироваться позади себя, чтобы обеспечить себе путь, по которому они могли бы проехать. Они были неохотны, но не непослушны, так как все знали о характере большого человека. Не случайно он оказался во главе 200 самых кровожадных людей на земле.

Копыта приближались к позиции Накатане, и их сердца забились быстрее.

Может быть, они просто спрячутся за деревом и позволят этим варварам пройти? Разве таким образом они не смогут вернуться домой к своим семьям? Неужели они не могут подарить своим дорогим женам последний поцелуй или поделиться последней историей со своей восторженной юностью?

Накатане точно знал, о чем они думают. И когда земля загрохотала, а верховые животные завыли, он первым вышел из-за деревьев и встал на ноги.

- УРА!

Одержимый яростной энергией, он сделал выпад со всей агрессивностью бога войны, проткнув грудь жеребца очи заостренным деревянным наконечником своего длинного копья.

Мамонт неуклюже свалился с лошади, ударившись головой о ближайший корень дерева. Он перестал двигаться, и вокруг него начала образовываться лужа крови.

- ВООРУЖИТЕ ЭТИХ КОПЬЕНОСЦЕВ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

В одиночестве он стоял перед нападением более 150 лошадей. Но он не уступил ни пяди земли. Он встретил атаку следующего человека в очереди, мстительно ревя, одержимый всей яростью и силой, которые накапливались в его теле за эти последние годы.

Лошади закричали, как стая гиен, рассыпаясь веером, каждый жаждал по кусочку человека, сбившего их вождя.

И эти люди встретили наконечники 65 копий, которые держали в лапах львов. Они ревели с той же яростью, которую выказал их господин. Их не заботил страх, присутствующий в их сердцах. Слезы все еще текли по их щекам и текли из глаз.Но они отдали ему все.

Человек, который провел все свои годы, выращивая рис, проткнул грудь верхового животного, чувствуя, как липкая кровь стекает по его копью и прилипает к рукам.

Крикнул он. Не потому, что он был напуган или испытывал отвращение. А потому что ничто в тот момент не казалось более правильным.

- АРРРР!!

Человек, стоявший рядом с ним, поймал весь вес лошади на своем конце, когда он полетел назад, прежде чем прикладом наконец-то, зацепился за землю,и лошадь встала на дыбы, пронзенная.

Его всадник упал на пол, только на мгновение ошеломленный, прежде чем он маниакально бросился на человека, который сбил его лошадь, с мечом в руке.

Мужчина замер. Вооружить его было нечем. Его копье основательно застряло. Ноги его отвернулись, чтобы он мог бежать, но тело не хотело этого делать. Зазубренный ржавый меч приблизился к его шее, намереваясь забрать его жизнь. Но его тело не позволит ему опозорить себя из-за трусости. Он закрыл глаза, готовясь умереть.

УДАР

Звук подаваемой головы. И все же это был не его собственный голос. Он осмелился открыть глаза, гадая, увидит ли он сейчас небеса. Но вместо этого он увидел красного демона, стряхивающего кровь с его меча. По конскому волосу он узнал Дзикодзи.

Чувствуя, как свежая кровь согревает его ноги, он изо всех сил пытался понять, что происходит.

- СРАЖАЙТЕСЬ, ХРАБРЫЕ СОЛДАТЫ!

Старик ревел над полем боя, его мощный голос вдохновлял людей.

Он нашел причину, вскарабкался к своему копью, вытащил его и, перешагнув через тело своего товарища, вернулся в гущу сражения.

Начав атаку, они нанесли сильный удар. Такова была сила засады. И все же этого было недостаточно. Это были закаленные воины, вооруженные мечами и топорами, а у их противников были только заостренные палки. Их численность все еще превосходила численность людей Накатане, и теперь ход сражения начал поворачиваться в их пользу.

Хозяин дрался, весь в крови, окруженный тремя мужчинами, едва держась за свою жизнь. Он изо всех сил старался держать их на расстоянии, но нанести смертельный удар означало бы вручить им свою собственную голову.

А позади него великан пробуждался от глубокого сна. Он хрюкнул, почувствовав липкую кровь, прилипшую к его лысой голове, и издал рев. Очи охватила ярость. Не потому, что он был ранен, а потому, что пропустил лучшую часть боя.

Он увидел, что один из его людей сражается с крестьянином неподалеку,и направился к ним.

- Очи-сама!- Позвал его слуга, как будто был рад видеть его живым.

Великан не обратил на него никакого внимания и продолжал идти, направляя сжатый кулак в голову крестьянина.

Удар

Раздался тошнотворный хруст, когда череп мужчины провалился внутрь, и его жалкая кожаная шляпа откатилась в сторону.

Его слуга не испугался, так как прекрасно знал о силе своего господина.

- Прочь.

-Он указал на лошадь.

- Но ... -

Нагината прошла сквозь его грудь, прежде чем он был поднят на ее конце – используя только одну руку – и был отправлен в полет против дерева.

- Мы не потерпим неповиновения.

Мамонт что-то пробормотал себе под нос, вскакивая на лошадь, которая взвизгнула после того, как ей пришлось выдержать ее вес. Она возилась дрожащими копытами, изо всех сил, чтобы оставаться сбалансированной.

Но у Мамонта не было времени заниматься этим.

" МММ. На лошади всегда лучше."

Это была его единственная мысль, когда он ехал к человеку, который нанес ему и его людям такой удар.

Дзикодзи, который метался по полю боя, помогая везде, где мог, заметил приближающегося гиганта и крикнул предупреждение.

- Накатане! Позади тебя!

Окруженный тремя мужчинами спереди, он не стал проверять, чего именно следует опасаться, а вместо этого решил полностью довериться старику и бросился вправо.

ШЕЛЕСТ

Это оказалось верным решением, так как колоссальная нагината рассекла воздух со скоростью, которую нельзя было считать ничем иным, как неестественной.

Это не означало, что он попал только в воздух.

Какой-то человек вскрикнул, глядя на пустое место, где когда-то была его рука.

- Калеки бесполезны.

Клинок закончил свою работу, обезглавив его и тут же прекратив его крики.

Такова была репутация Мамонта. Все, кто следовал за ним, знали об этом, и именно поэтому он был главным.

Накатане с трудом поднялся на ноги, вытащил катану и посмотрел на чудовище, возвышавшееся перед ним.

- Трахни меня…

Он выругался. Он знал, что если бы такому зверю позволили бродить по полю битвы, то их и без того ужасная битва была бы проиграна.

Острое лезвие нагинаты скользнуло по стали его меча, прежде чем он, наконец, поймал его на свой арбалет. Его колени чуть не подогнулись под напором такого удара, и он, кряхтя от напряжения, отбросил его в сторону.

Он обиженно поднял глаза, увидев, что удар был нанесен только одной рукой, в то время как другой он управлял своей лошадью.

Скорость такого удара тоже была сверхъестественной, и он, вероятно, был бы быстрее, если бы он все еще ехал на том огромном быке лошади, на которой он был раньше.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 46 - Пробудившийся гигант**

Накатане медленно обошел вокруг очи, очерчивая круг. Он попытался заставить лошадь неуклюже повернуться, возможно, сломав при этом ногу.

Но его противник был опытным наездником, и лошадь с самого начала знала о его намерениях. Никаких резких движений, а значит, и риска получить травму.

Он шагнул вперед, взмахнув мечом вверх. Гигантский олух легко поймал такой удар на металлическом древке своей нагинаты, прежде чем послать свой собственный удар в ребра другого человека.

Держа обе руки на рукояти меча, он попытался остановить удар, но почувствовал, что его ноги немного оторвались от пола, Прежде чем гравитация безжалостно потянула его назад.

-Он сильный... слишком сильный.

Он причитал, выплевывая кровь, которая заполнила его рот после того, как инерция удара потрясла его внутренности.

За этой огромной горой он видел своих людей, которые боролись, а Дзикодзи метался, помогая, где мог. Прилив был очень против них, и он знал, что если так будет продолжаться и дальше, то шансы на победу будут практически равны нулю.

Он должен был рискнуть.

Он вытащил свой вакидзаси, держа его в левой руке, в то время как он продолжал свою катану в правой.

Очи было все равно, каковы его намерения. Он властно двинулся вперед, посылая удар в плечо, а затем еще один молниеносный удар в ребра.

Он держал свою катану ровно столько, чтобы ее можно было разрезать пополам, прежде чем откатиться в сторону и снова встать на ноги, сжимая свой длинный Яри.

Он бросил на свою брошенную пару оружия сочувственный взгляд. Они были у него уже много лет – их подарил ему отец в тот день, когда он стал взрослым.

Мамонта нисколько не беспокоила его ностальгия, и он легко увернулся от ударов копья, когда они приближались к нему и его лошади.

Его контроль над животным был сверхъестественным, и он двигал его как продолжение своего собственного тела. План Накатане напасть на своего скакуна вместо него начал рушиться, так как громоздкая натура большого Яри заставляла его бороться против такой же длинной нагинаты очи.

Повсюду летали куски дерева, угрожая ослепить их. Удары были быстрыми и непрерывными. Казалось, его противник больше не заботился о том, чтобы ранить его, а скорее о том, чтобы укоротить свое копье, когда он будет работать, как дровосек.

Тот, что поменьше ростом, изо всех сил старался затруднить ему задачу, нанося удары то в спину лошади, то в грудь. Но за каждый удар, который он наносил, мамонт посылал два в ответ.

В конце концов, как будто над ним поработал бобр, Яри начал истончаться в середине, пока одним последним ударом очи не нацелился высоко, рассекая голову Накатане.

Он был вынужден поднять древко копья, чтобы защититься, но дерево сильно раскололось, и все это треснуло пополам. Почти не теряя скорости, мерцающее лезвие нагинаты продолжало двигаться к его плечу, глубоко рассекая его.

- Нееет! НАКАТАНЕ!

Раздался мучительный крик Дзикодзи.

…

…

Облако дыма приближалось, как и враг, который предсказывал их приближение с самыми безумными криками.

Акико неуклюже взяла командование на себя.

- Э-проводите жителей деревни на другую сторону площади... мы построимся и попытаемся разобраться с ними.

Она огляделась вокруг, не зная, что еще можно сделать, ее разум онемел.

Рука на ее ноге, и она посмотрела вниз, чтобы увидеть лицо Рин, ободряюще улыбающееся ей.

Она дважды кивнула. Один раз для Рин, а другой для себя.

- Успокойся...

Сделав глубокий вдох, она наполнила легкие, ее глаза слегка закрылись. В ее голове проносились образы ее любимых. О ее милом отце, который пришел в себя и пошел на войну ради нее. О старике Дзикодзи, который заботился о ней дольше всех. О Шибате, с которым она всегда была близка. О Рин, которая недавно нашла свое место в ее сердце. И о нем, с которым она должна была сдержать обещание.

Она сжала кулак, вареная кожа застонала, когда она это сделала, и она подтвердила себе.

-Я не умру.

- А сколько их там?

Спросила она, ее голос стал жестче и сильнее, а взгляд-расчетливым.

- 15 Миледи.

- 15? Тогда нам нечего бояться. Жители деревни, мы возьмем власть отсюда! Успокойтесь, это враг, с которым мы можем справиться.

-Мне нужно двадцать женщин, уверенных в своих силах.

Она заговорила со своим отрядом, когда они собрались вокруг нее. Несколько неуверенных рук взметнулись в воздух, в то время как другие торопились, такие как Рин, которая была ничем, если не готова.

- Хорошо. В этом месте мы устроим засаду. По четыре человека за каждым домом. Остальные сидят среди жителей деревни. Положите оружие к ногам, чтобы его не было видно. Снимите шлемы. Если они пройдут мимо нас или если мы столкнемся с трудностями, я позову вас, так что будьте готовы.

Она не обладала обширными познаниями в военной стратегии и не знала, какая тактика лучше всего подходит для ситуации, в которой они оказались. Но она знала, как ее отец собирается сражаться сегодня, и знала, что окружающие здания позволят им сделать то же самое.

Ее люди поспешили занять позиции, делая то, что она сказала. Она заметила, что мать Рин выглядела очень обеспокоенной, когда она поставила свой Яри у ее ног, сняла шлем и села между двумя детьми. Она кивнула, довольная тем, как они были замаскированы. Если только вы специально не искали женщин в доспехах, вы их не увидите.

Она спешилась – прекрасно понимая, какое внимание это привлечет к ней, - и привязала поводья за каким-то зданием, спрятав их подальше. Она заняла позицию рядом с Рин, когда они схватили своего среднего роста Яри, и крики всадников стали ближе.

…

…

- Нееет! НАКАТАНЕ!

Над лесом пронесся мучительный крик. Лучники вздрогнули, прекрасно понимая, к кому относится этот крик.

Ишияма молча встал и указал на пятерых охранников.

-Ты, ты... ты. Пойдем со мной.

Глядя ему вслед, Генге запаниковал и схватил его за руку, пытаясь остановить.

- Подождите, Исияма-Сан! Наша миссия имеет первостепенное значение для исхода этой битвы. Если мы не достигнем этого, то как же мы сможем одержать победу?

Главный охранник сердито повернулся к нему.

- Думаешь, я этого не знаю?? Но для них это одно и то же! Если они проиграют, нам конец!

В его голосе слышалось явное разочарование, и он прикусил губу, все еще сомневаясь, было ли это правильное решение. Остальные члены отряда были поражены, увидев, как он разозлился.

Рука Генге соскользнула с доспеха, и он с досадой схватился за волосы.

- Черт!

Охранник начал успокаиваться, видя, что мальчик был так же расстроен, как и он. Он схватил его за плечи и встряхнул, приблизив к себе его лицо.

- Ты веди!

- Что?

Его брови дернулись в замешательстве.

Ишияма быстро опустил свою закованную в броню голову, ударив мальчика головой между бровей.

- Я сказал: ты ведешь! Ты умный ребенок, да? Я передаю тебе свое командование! Не лажай, понимаешь?

- Но…

- Нет, блять, времени! Я ушел, малыш. У тебя все получится

Молодой человек недоверчиво покачал головой. Это было воплощение хаоса. Ни разу в его сознании это не было учтено в плане.

Он потянул назад руку главного охранника, который пытался уйти, и нанес ответный удар головой, поранившись при этом о жесткий шлем Кабуто.

-Тебе лучше, черт возьми, спасти его!

Он кивнул, Его гнев почти исчез.

- Да, парень, предоставь это мне.

Он указал на людей, которых выбрал сам, и побежал через лес к месту сражения.

Генге хотелось зарычать от охватившего его отчаяния, но теперь каждая пара глаз смотрела на него, ожидая следующей команды. Он изо всех сил старался успокоиться, позволяя его мозгу делать то, в чем он был хорош.

Судя по всему, они не могли рассчитывать на подкрепление Накатане в ближайшее время. Было бы чудом, если бы они выиграли в первую очередь.

Тода вряд ли будет ждать вечно, и он осмелился сказать, что, скорее всего, вскоре последует за наемниками – если, конечно, он уже не слышал боя, что с его позиции так далеко было маловероятно, но это не было невозможно.

Было бы очень трудно поразить людей Тоды с позиции, на которой они находились, так как они были почти в трехстах метрах. Но, по крайней мере, они могли бы убить пару человек, и если отряд решит атаковать их, они смогут убить столько, сколько захотят, прежде чем бежать.

У врага был свой собственный лук асигару, но он был практически бесполезен, так как лес был на его стороне, и он и его люди могли спрятаться за деревьями.

Но этих немногих вещей было отнюдь не достаточно, чтобы гарантировать им победу над Тодой, особенно когда у них было так мало людей. Им нужно было что-то еще.

…

…

Люди приближались, как и горящие факелы, которые они несли. Грубые копыта скачущих лошадей стучали по рыхлой каменной дороге, и повсюду летели мелкие камешки.

Акико и ее группа стояли позади первого дома вдоль такой дороги, в то время как остальные были разбросаны дальше.

- Они приближаются.…

Прошептала Рин позади нее. Девушка сидела с закрытыми глазами, полностью сосредоточившись на стуке копыт.

Пылающий факел взлетел в воздух над ними, легко приземлившись на соломенную крышу.

Через несколько секунд вся крыша была охвачена огнем. Приняв это за сигнал, Рин прыгнула, как грозный тигр, высоко подпрыгнув и ударив ведущего всадника в шею своим острым Яри со стальным наконечником.

Она грациозно приземлилась, когда мужчина рухнул позади нее, из его шеи хлынул фонтан крови.

Остальные всадники едва замедлили шаг, и она стояла перед ними, спокойно и неподвижно. Лошади расступились перед ней, словно она была Моисеем четвероногого моря. У голодных наемников не было времени обдумать, почему они решили объехать такую молодую девушку, но аура вокруг нее была пугающей-кровожадной – и это была их инстинктивная реакция.

Воодушевленные таким мужеством, остальные члены группы выскочили из-за дома, атакуя последних лошадей, которые еще не проехали мимо.

Акико прицелилась высоко, намереваясь пронзить толстую грудь мужчины, но неровная опора вывела ее из равновесия, и лезвие опустилось ниже, чем должно было, пронзив мускулистую грудь разъяренного черного жеребца.

Он тут же встал на дыбы, и его всадник рухнул на землю. Вскоре его прикончила еще одна женщина.

Лошади ушли, оставив их и двух убитых позади. Женщины поспешили за ними, наблюдая, как вторая группа принялась за работу, ухитрившись пронзить копьем бок лошади,но животное продолжало скакать.

Третья группа была удачливее, так как большая мускулистая женщина, Ито, схватила лошадь плечом, точно рассчитав время ее атаки. От такой инерции невозможно было оправиться, и испуганный всадник потерял шлем в воздухе, но через секунду его мозг разбился о булыжники мостовой.

К тому времени, как всадники добрались до площади, они замедлили шаг, и пятеро из них были убиты. Это было не так уж много, но вполне удовлетворительно, так как длина их укороченного Яри не была идеальной для противостояния атаке всадника в лоб.

Вскоре прибыли двадцать женщин под командованием Акико, отрезав им путь к отступлению. Наемники уставились на них, их лица исказились от дикого раздражения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 47 - Мужество или глупость?**

Маленький мальчик заплакал, охваченный страхом, его мочевой пузырь расслабился на коленях у бабушки.

Он тоже не был первым. Даже несколько взрослых женщин начали плакать. Хотя эти женщины не были вооружены из-за своей мягкой натуры, в этом смысле их страх был вполне ожидаем.

Это вовсе не означало, что вооруженные женщины не испытывали никакого страха – совсем наоборот. Фуку, уютно устроившаяся в толпе, замерла, глядя на огромных бородатых здоровенных варваров,чьи лица были покрыты засохшей грязью и кровью, казалось, никогда не мылись. И их доспехи были не в лучшем состоянии, некоторые части ДОУ отсутствовали, открывая волосатую грудь и голый сосок.

…

…

-Вы действительно намерены это сделать?

В ярости воскликнул Масаацу.

- Да

-Но это же безумие! Нет никакого способа, который будет работать. Даже для тебя, брат, это верная смерть!

Странное спокойствие охватило молодого человека, когда он схватил брата за плечо.

-Это все, что у нас есть. Вы уверены, что он оставил его именно там?

Ответил Нииро

-Я в этом уверен. Но в данном случае я придерживаюсь того же мнения, что и ваш брат. Это не может сработать ... к тому же твой лук слишком велик.

-Я сделаю так, чтобы это случилось. Делай, как я говорю, и не рискуй понапрасну. Если они окажутся в пределах 50 метров от вас, начинайте бежать. Понял?

Мужчины с сомнением кивнули. Риск для них был минимальным, но намерения молодого человека были почти самоубийственными. Никто не верил в его шансы, но и они не могли предложить лучшего решения.

-Тогда я пойду.

С луком, перекинутым через плечо, и колчаном в руке юноша соскользнул с холма, по которому они поднимались, и углубился в лес. Он бежал на полной скорости, что вызвало некоторые сомнения относительно того, сможет ли он вообще преодолеть необходимое расстояние. Но не было времени беспокоиться о границах. Время было очень важно.

С его прощанием командование принял на себя Ниро.

- Малыш безумен, но мы должны внести свой вклад.

Никто не жаловался, и они последовали за ним вниз по другой стороне крутого холма, перепрыгивая через бревна и пропалывая свой путь через кусты ежевики, когда они приблизились к краю леса.

Они сосчитали про себя до шестидесяти, как им было велено, прежде чем выйти на травянистую равнину и натянуть Луки.

Дальность стрельбы: почти 300 метров. Им нужно было натянуть тетиву так далеко, как только они смогут преодолеть это расстояние. И даже тогда было сомнительно, попадут ли они во что-нибудь.

Вражеское подразделение стояло лицом вперед и не заметило, как они появились на левом фланге.

Как рой жалящих пчел, стрелы были выпущены высоко в воздух. Они исчезли на некоторое время, сильно замедляясь, прежде чем гравитация начала проявлять свою волю, и они устремились вниз к головам праздных асигару.

Первая стрела угодила в ногу копьеносца, который подпрыгнул от удивления и страха, вызвав волнение, которое было немедленно замечено.

Когда внимание отряда было захвачено, оставшиеся стрелы продолжили забирать по меньшей мере пять жизней.

Враг яростно закричал, видя, как их товарищи падают от такого дешевого удара, и заметив агрессоров, стоящих с натянутыми луками на опушке леса.

Тода развернул коня стрелой, фыркая от отвращения.

-Что, черт возьми, они делают? Глупые насекомые…

Он расслаблялся в своих мыслях, давая волю воображению, думая о грядущих радостных муках. Только для того, чтобы его размышления были прерваны горсткой людей, которые не могли понять идею поражения.

Он махнул рукой.

- Сандзе, разберись с ними.

- Да, милорд.

Его хрупкий слуга без колебаний кивнул, обдумывая, как лучше всего справиться с лучниками.

"С Голгофой, - рассуждал он, - это было бы проще простого... но, похоже, теперь я должен принести несколько жертв.'

- Крестьянин асигару, вперед.

- Сказал он тихо, как будто это было мимолетное замечание. Крестьяне сердито посмотрели на него, прекрасно понимая, почему их выбрали вместо стражников. Но это был не тот приказ, от которого они могли отказаться, даже слишком долгое следование ему могло подвергнуть их опасности.

Они отделились от остальной части отряда, когда крестьяне с копьями и луками начали приближаться к своим противникам, планируя бежать быстрее только после того, как агрессоры выпустят второй залп.

Однако подобные мысли были тщетны.

- Двигайтесь быстрее, или мы тоже вас пристрелим.

Он снова заговорил тихо, и в его голосе не было и намека на угрозу. Но этот человек не шутил. Он определенно прикажет своим охранникам расстрелять их - и те с радостью сделают это.

Они начали набирать скорость, ожидая второго залпа – на этот раз гораздо более точного-и их число быстро уменьшилось. Только один выстрел промахнулся, и из 50 асигару, которые первоначально атаковали, теперь, после двух залпов, осталось только 30.

Лук асигару начал отстреливаться, но отряд Генге просто отступил за деревья, показавшись только после того, как был произведен выстрел.

Это была настоящая бойня. Люди даже не добрались до деревьев. Устройство, которое тренировалось в движении, становилось все более точным, чем ближе они подходили. Это была бессмысленная трата людей. Дело дошло до того, что Нииро и остальные не могли даже радоваться своей победе.

- Они все умерли.

-Бесстрастно прокомментировал Тода

- Они выступили не так хорошо, как я ожидал, милорд»

-Ну, все в порядке."

- Возможно, нам следует просто уехать. Осмелюсь сказать, что они не будут отходить слишком далеко от деревьев, и не стоит терять наших гвардейцев из-за таких.

- Делай, что хочешь. Мы попросим очи одолжить нам немного людей на закуску, и мы можем устроить забаву, убивая их позже.

Дисциплинированные гвардейцы прошли еще сотню метров, шагая в ногу друг с другом, создавая ритмичные звуки ударов, когда они двигались.

- ТСС, что теперь?

-Все прошло не совсем так, как ожидала Миура-сан... но я полагаю, что мы придерживаемся плана.

Ответил Нииро на вопрос раздраженного стражника.

-Да... но они уехали.

- Тогда мы придвинемся ближе. Давайте сядем за пределами их досягаемости и подождем, пока не придет Миура-сан.

...

…

Ишияма бежал через лес с катаной в руке, перепрыгивая через множество обломков, как разъяренный кролик. Капли блестящего пота скатывались с него к земле, легко приземляясь, контрастируя с его тяжелыми шагами, которые стучали по земле.

Люди, сопровождавшие его, давно отстали, но ему было все равно. Даже если его сердце разорвется, это будет лучше, чем опоздать к своему господину.

Звуки битвы, казалось, не приближались, и он бежал все более агрессивно, толкая ноги так быстро, как только мог, даже когда они горели в знак протеста.

Его легкие уже давно перестали снабжать тело кислородом, в котором он нуждался, но это не заставило его замедлиться, вместо этого он ускорился.

Шлем был слишком тяжелым, и он снял его. Его нарукавники беспрестанно терлись, поэтому он срезал их. Меч давил ему на руку, поэтому он отбросил его в сторону, вытягивая вакидзаси на место.

Большой участок колючей ежевики претендовал на роль препятствия, но он просто прошел сквозь него, не обращая внимания на то, как они рвали его одежду и доспехи.

С его бритой головы капала кровь из-за множества ветвей, которые цеплялись за его голову, но он не чувствовал боли,только раздражение, поскольку капли мешали ему видеть.

Он заметил мелькнувший в воздухе клинок, и его скорость снова возросла, когда он приблизился.

Ужасный человек, размахивая двумя катанами, бросился на крестьянина, преграждая ему путь. Он просто вонзил короткий клинок своего вакидзаси в его шею, оборвав его жизнь, даже не замедляясь.

Он лихорадочно огляделся, ища красные доспехи своего повелителя.

На его пути стоял всадник, мешая ему видеть, поэтому он быстро подрезал лошадь и вонзил свой клинок в глаз упавшего всадника.

Трудно было бы найти более страшное зрелище, когда Исияма в красных доспехах оглядывал поле битвы, его лицо и зубы были запятнаны кровью врагов.

Он продолжал отчаянно искать своего хозяина.

А потом, когда гора отступила в сторону, он увидел знакомые красные доспехи. Он увидел фигуру Дзикодзи, сражающегося с чудовищем, почти втрое превосходящим его по силе, атакующего искусной серией ударов.

Его скорость была непревзойденной, и он оставил царапину на руке человека, заставляя его дергаться от боли. И все же один взмах его нагинаты-и старик отлетел в сторону, открыв человека, которого он так отчаянно пытался защитить.

Накатане сидел, прислонившись к дереву, зажимая глубокую рану на плече, а кровь все лилась и лилась. В уголках его губ виднелись едва заметные красные пятнышки.

Дзикодзи с трудом поднялся на дрожащие ноги, выплевывая кровь из сломанных ребер, которые он получил.

Воздух расступился, пропуская змеящееся лезвие тяжелой нагинаты. Старик поднял меч, чтобы защититься от удара.

Но было уже слишком поздно. Его хватка на мече была слишком слабой. У него не было ни единого шанса защититься от такого мощного удара.

- Ублюдок!

Взревел Ишияма, используя маленькое лезвие своего вакидзаси, чтобы едва отклонить удар, направленный в голову старика.

Хозяин тотчас же узнал его.

- Ишияма ... Зачем ты пришел?

Спросил он, едва дыша.

- Не говорите так, милорд! Я позабочусь об этом.

Он не обернулся, когда заговорил, потому что это означало бы отдать свою собственную жизнь. Вместо этого он легко обошел гигантского воина, держа вакидзаси в обратном захвате, и сосредоточился, пытаясь предвидеть следующий удар.

-Но ... кто ведет ваших людей?

Он откинулся назад, едва увернувшись от длинного клинка нагинаты, пытавшегося схватить его за голову, затем взмахнул ногами и, восстановив равновесие, закрыл брешь кинжалом, крепко прижатым к древку древка, пытаясь ударить гиганта в грудь.

Свободной рукой такую атаку было легко отразить, и вскоре Ишияма был отправлен в полет рядом со своим учителем.

-Этот ... мальчик ... милорд.

Он ответил дрожащим дыханием, заставляя себя подняться на ноги, не обращая внимания на боль. Он был не в лучшем состоянии, чем Дзикодзи, но стиснул зубы и атаковал как один со стариком, поддерживающим его.

- Мальчик..? А ... Миура... ха-ха-ха... мальчик.

Мастер перекатывал это слово во рту, все больше сходя с ума от недостатка крови. Он рассмеялся про себя, удивляясь, почему, когда Ишияма упомянул его имя, сразу же последовало облегчение.

Парочка рванулась вперед в ослепительном вихре скорости. С помощью своего оружия Исияма контролировал нагинату, не позволяя гиганту использовать ее для самозащиты. Джикодзи выдал молниеносную комбинацию, отбивая агрессивные ритмы по всей длине твердого металлического шеста, прежде чем шагнуть внутрь, используя всю силу своего тела, чтобы нанести удар в живот мамонта.

СЛШШШШ

Едва заметное движение рукояти нагинаты блокировало удар, но впервые за все время боя гигант был вынужден отступить, оставив две глубокие траншеи там, где когда-то были его ноги.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 48 - Женская борьба**

Очи раздраженно хмыкнул и с новой силой набросился на своих противников. Он ударил старика по ребрам, но его клинок был отбит острием вакидзаси Ишиямы. Джикодзи шагнул вперед, прорвав его защиту, и прицелился низко, в чудовищную икроножную мышцу мамонта.

…

…

Оставшиеся всадники облизнули губы, восхищаясь огромным пиршеством гражданских, сидевших рядом с ними. Их глаза метались от добычи к агрессорам, а свирепые ухмылки становились все шире.

Маленький мальчик заплакал громче, привлекая внимание неуклюжего всадника, с волосами такими длинными, что казалось, будто их никогда не стригли, и шрамами такими дикими, что казалось, он провел всю свою жизнь, сражаясь.

Он подошел к мальчику, поглядывая одним глазом на женщин позади него, наслаждаясь абсолютной властью, которую он имел в этот момент.

" Кукукуку, какие дураки."

- Подумал он про себя, высоко поднимая тяжелый клинок своего длинного меча и наслаждаясь испуганным выражением лица мальчика.

Это был бы идеальный буфет, но его бабушка не выказала ни малейшего намека на эмоции. И все же, когда его меч летел к голове мальчика, он рассудил, что с достаточным количеством крови они могли бы пробудить в ней что-то еще.

- Сейчас!

Позади него раздался крик. Он не обратил на это ни малейшего внимания – конечно, они собирались плакать. Он надеялся, что так и будет.

Так было до тех пор, пока он не увидел зазубренное острие копья, торчащее из его груди, с которого свисали куски правого легкого. Он слегка нахмурился, не чувствуя никакой разницы, касаясь холодного металла-влажного от его крови-дрожащими пальцами.

Он повернулся, чтобы посмотреть на нападавшего.

Молодая женщина. Довольно симпатичная. Но плакала. Он удивился: "почему ты плачешь? Разве вы не выиграли этот бой?"

А затем его тело содрогнулось, посылая поток крови, хлынувшей из его губ, когда его тяжелое тело рухнуло на пол, лишь мельчайшей частью не задев ноги мальчика.

Его брови были по-прежнему сдвинуты с любопытством, как и на всю оставшуюся вечность.

Вооруженные женщины начали подниматься из толпы, образуя барьер между дикими лошадьми и гражданскими лицами, которые сидели за ними.

Акико повела своих двадцать женщин вперед, полностью окружив группу.

Она бросила на Фуку сочувственный взгляд, когда слезы свободно потекли по лицу мягкосердечной женщины, а кровь потекла по всей длине древка ее копья. Но все же она достала свое оружие и теперь стояла, готовая к бою.

Она на секунду задумалась, не предложить ли им шанс сдаться, но когда она бросила хотя бы один взгляд на безумные взгляды, которые все еще были прочно запечатлены на мордах зверей, она поняла, что это было бы ошибкой.

Вместо этого она отдала единственную команду, впервые в жизни.

- Убейте их всех.

Рин ответила без колебаний, оттолкнувшись от пола и легко пролетев по воздуху. Ее цель выглядела шокированной такой ловкостью, и едва успела отклонить яростный выпад, который обрушился на его шею. Но последовавший за этим пинок был совсем другой историей, и он упал с лошади.

Под шквалом полудюжины копий он был мертв еще до того, как понял, что упал на пол.

Подобные истории разыгрывались и в других местах, где количество жервт было значительно меньше. . Но проблема возникла, когда группа более слабых женщин собралась вместе, почти 5 из них. Но их численность больше ничего не значила для врага. Они вонзались в цель, оставляя неглубокие раны, но он отмахивался от них с легким ворчанием, рубя их своим ужасным топором.

Плохо обученная и неуверенная в том, как защищаться, его цель была убита мгновенно, ее молодое, подростковое лицо навсегда превратилось в маску боли, когда острый топор прорвался сквозь нее, сокрушая череп и разрушая мозг.

- хахаха, еще, еще!

Он безумно смеялся, проводя языком по заостренному лезвию топора, пробуя на вкус крепкий железный привкус крови.

Женщины замерли от страха, увидев, как их товарищ был убит так легко и так жестоко. Они инстинктивно отступили на шаг, давая ему еще больше места, чтобы сеять хаос.

Рин и Акико были заняты своими собственными испытаниями и еще не успели взглянуть в их сторону. Вместо этого могучий дуэт убивал остальных со скоростью, которая принесла надежду в их ряды.

С каждым падающим всадником раздавались радостные возгласы.

Но все же, в некоторых местах, даже 10 бойцов - хотя, конечно, это были некоторые из более слабой группы – не могли справиться с одним человеком.

Он продолжал поглощать удары по туловищу и ногам, практически не обращая на них внимания, словно они беспокоили его не меньше, чем укусы мелких насекомых.

И кто бы ни подошел слишком близко, он раскроет им черепа или переставит позвоночники. В третий раз он прицелился в голову, низко пригнувшись и с легкостью перерезав горло. Она даже прошла через большую часть позвоночника, но, к его величайшему неудовольствию, все еще держалась на тончайших нитях.

- ЧЕРТ!

Он громко выругался.

Рин посмотрела вверх, следуя за звуком, и стряхнула кровь со своего клинка после последнего убийства. Она почувствовала, как по телу пробежал холодок, заметив частично обслуженную голову. Было в нем что-то такое, что показалось ей знакомым.

-Это не может быть... мама?

Она запаниковала и бросилась к нему. Охваченная беспокойством, она проигнорировала драку, которая происходила прямо рядом с ней, и осторожно повернула голову.

Вздох облегчения, но и боли тоже. Это была не Фуку, а другая женщина, которую она знала уже давно, и о которой вся деревня будет скорбеть, когда она уйдет.

Она подняла голову, в ее глазах была ярость, когда она увидела, что зверский всадник продолжает избивать своих агрессоров.

На этот раз она действительно увидела Фуку, которому удалось нанести более глубокую рану в бок.

" Очень хорошо, мам."

Она мысленно похвалила его.

Всадник тоже хотел что-то сказать, мстительно развернувшись, раздраженный еще большей болью.

- Чертова шлюха!

Взревел он, поворачиваясь к ней.

Острие копья, которое она выставила в свою защиту, было небрежно отброшено в сторону, когда он быстро шагнул вперед, выбивая копье из ее рук.

Рин подбежала раньше, чем она успела подумать. Расстояние, однако, было не слишком благоприятным, и здесь, у спины всадника, у нее не было достаточно времени, чтобы отклонить клинок, который пытался забрать жизнь ее матери.

Вместо этого она прыгнула вверх, стоя на спине его лошади, прежде чем вонзить свое копье глубоко в его плечо. Его рука с оружием потеряла силу и устойчивость, сбив окровавленный топор с курса. Вместо того чтобы взять ее голову, он упал, уткнувшись ей в бок.

У нее не осталось места, чтобы взмахнуть копьем, и она всадила древко в горло всадника, прежде чем тот успел среагировать. Используя весь вес своего тела, она потянула,полностью подавая ему кислород.

Его толстые руки сомкнулись за спиной, ногти впились ей в лицо, а руки вцепились в волосы. Но она не сдавалась. Она стиснула зубы и потянула еще сильнее.

Коню больше некому было управлять, он встал на дыбы, и они оба рухнули на землю. Она тяжело приземлилась на спину, ветер вырвался из ее легких. Она отчаянно пыталась дышать, но все это время сила в ее руках не ослабевала, даже когда вес дородного мужчины угрожал раздавить ее.

Его скрюченные пальцы и искалеченная рука яростно дергались, кончая, полностью лишенные кислорода. Он дал волю последнему сводящему с ума припадку, прежде чем его тело успокоилось.

Хотя она была ранена-ее спина страшно пульсировала-она не отдыхала ни секунды. Она выбралась из-под тяжкого трупа, не обращая внимания на кровь, заливавшую ее лицо и доспехи, и побежала к матери.

Фуку лежала на земле с белым лицом, а две другие женщины ухаживали за ней.

- Мама... Мама? Ты в порядке? Мама!

Она попыталась привлечь ее внимание, настолько взволнованная, что ее вопросы стали почти агрессивными.

Великодушная женщина, даже в этот момент самой сильной боли, все еще заставляла свое ослабевшее тело улыбаться ради своего плачущего ребенка. Даже когда капли пота выступили у нее на лбу от напряжения, она не остановилась.

- Рин-тян? Она будет в порядке, но ей нужно отдохнуть, хорошо? Мы хорошо о ней позаботимся.

Заботливая рука легла ей на плечо, и молодая девушка уставилась на своего владельца полными слез глазами.

Она узнала лицо одной из близких подруг Фуку, тети Койдэ, и нашла утешение в его знакомости. Койде был рядом с ней с тех пор, как она себя помнила, и если это была она, то она была уверена, что с ее матерью все будет в порядке.

Раздался булькающий звук, когда Акико расправилась с последним всадником, а затем подбежала к Рин.

-Как она, Рин?

Она улыбнулась, хотя слезы все еще текли.

- Тетя Койде говорит, что с ней все будет в порядке.

Акико посмотрела на женщину, которая, по-видимому, была Койдэ, и та кивнула, встретившись с ней взглядом, и вздохнула с облегчением.

- Правда? Я рада... очень рада.

Она посмотрела на женщин, которым повезло меньше, чем Фуку, и горе наполнило ее сердце. Она задавалась вопросом, Можно ли считать это победой, даже когда они потеряли пятерых из ее собственных.

Но когда она сравнила это с возможностью смерти каждого из них, она не могла позволить своему сердцу упасть к слабости, и в этом смысле, чувствовал себя триумфатором.

Она посмотрела вниз на свои бронированные руки, которые были полны крови, сжимая их. Жители деревни, которые бежали в одну сторону площади, подальше от сражающихся, начали осторожно подходить к ним, улыбки угрожали вырваться на свободу, когда осознание того, что они прожили еще один день, начало проникать внутрь.

Конечно, было и много слез, когда друзья и родственники погибших обнаружили их искалеченные трупы.

"И это еще не конец."

- Печально подумала Акико, понимая, что эти люди понесут потери куда более тяжелые, чем их собственные. Тем не менее, эгоистично – как и все они – она не могла не надеяться, что среди павших не было ее близких.

…

…

- Где же он?

-Откуда мне знать?

-Разве он не сказал, что будет самое большее через 10 минут? Что за задержка?

- Просто заткнись и жди.

Стражники препирались между собой, поскольку Генге еще не прибыл. Вопреки своему поведению, крестьяне ничего не сказали. То ли из уважения к молодому человеку, то ли просто потому, что они привыкли к тому, что все идет не так, как надо, трудно было сказать.

Враг почти не обращал на них внимания, когда они подошли ближе, сокращая разрыв, так что они были лишь немного вне досягаемости их лука.

Поле было обширным и ровным, что позволяло хорошо видеть всю местность. Но когда утреннее солнце палило им в спину, а равнины оставались неизменными, появилось тупое чувство тревоги. Адреналин от сражения давным-давно прошел, и теперь, когда Тода практически игнорировал их, это совсем не походило на битву.

Так продолжалось до тех пор, пока из-за деревьев вдалеке не выскочила черная лошадь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 49 - Темная лошадь**

-Это он! Это он!

Они засуетились, словно испуганные, а Масаацу подгонял их.

- А теперь быстро! Сократите дистанцию и начинайте огонь по вражеским войскам!

Генге, который последние десять минут учился управлять лошадью, довел ее до предела, сокращая расстояние между собой и врагом.

-Ты чувствуешь, что сегодня легкий ветерок?

Рассеянно спросил Тода у своего вассала.

- Немного, лорд.

- Ах, минуточку, сэр, кажется, эти отставшие доставляют нам еще больше хлопот.

- Делай то, что должен. Интересно, что же удерживает этого большого болвана очи?

-Я не могу сказать, господин, прости меня.

- Стража Яри, немедленно отступите назад! Лучники, занять переднюю позицию и открыть ответный огонь, оставаясь вне пределов досягаемости!

В его голосе звучала настойчивость, которой не было, когда он говорил о жизни крестьян. Но эти гвардейцы были другими. Каждый из них требовал большой тренировки и самосовершенствования. Их нельзя было просто завербовать.

Солдаты ритмично, торопливо маршировали по полю. Ни один из них не пал под первым шквалом стрел, так как вместо этого они украсили землю.

Лучники заняли позицию, уже натянув Луки, и выпустили стрелы.

- Черт!

Нииро выругался, увидев, с какой скоростью были выпущены стрелы. Их луки, очевидно, были гораздо более высокого качества, а дальность стрельбы была даже больше, чем у них самих.

- Беги назад!

Приказал Масаацу, вспомнив, что его брат говорил о риске.

Они бросились назад так быстро, как только могли, едва избегая града стрел, которые пытались украсить их пятки.

-Мы не можем продолжать в том же духе! Их дальность действия намного выше, чем у нас!

В ужасе воскликнул охранник.

- Я знаю... но мы должны удержать их внимание.

Черный конь поскакал быстрее, когда Генге отвел свой лук назад, наконец оказавшись в пределах досягаемости.

Он прицелился в намеченную цель и выстрелил. Тода заметил, что он подошел первым, в то время как его жилистый слуга все еще был занят наблюдением за передвижением его войск.

Почувствовав надвигающуюся опасность, исходящую от стрелы, намеревающейся лишить его жизни, он немедленно убрался с ее пути. Протянув руку, он потащил своего человека к себе.

Флаш

- АААА

Крик стрелы, пронзающей кость. Он смотрел на свою кровоточащую рану широко раскрытыми глазами, тяжело дыша, пытаясь справиться с болью. Он посмотрел на человека на лошади, который ехал все ближе, но все еще был по крайней мере в 300 метрах от него. А затем он повернулся к своему господину, который смотрел на него без тени беспокойства.

Ему стоило больших усилий сдержать свой гнев, когда он понял, что именно произошло. Но после глубокого вдоха он снова обрел спокойствие. В конце концов, он привык, чтобы с ним так обращались.

Еще одна стрела была уже вытащена из колчана и вставлена в тетиву, которая быстро натянулась.

Он был ужасающе точен, летя по дуге к голове Тоды, который был убран с его пути тем самым человеком, который только что получил стрелу от его имени.

- Черт бы побрал этого муравья!…

Его слуга выругался. Это был всего лишь один человек... но как они могли справиться с ним? Десять лучников, которых он привел с собой, были заняты тем, что пытались держать этих насекомых на расстоянии. Если так пойдет и дальше, то это только вопрос времени, когда один из них снова попадет в цель.

- ААА ... больно.

Пульсирующая боль в руке затуманила его мысли. Он в отчаянии закусил губу, чувствуя мстительную ненависть к этому человеку, который так надменно сидел на лошади, снова и снова натягивая лук, как будто на его стороне была вся власть богов.

- Иди и убей его

- Простите, лорд?

- Убей его. Все остальные заняты. Убей его. У него только лук есть. Это должно быть достаточно легко.

- Но—

Он пошел, чтобы выразить протест, но не смог придумать альтернативу. Возможно, это было бы возможно... если бы он просто увернулся, конечно, он мог бы достаточно легко сократить разрыв?

- Давай, поторопись.

Тода игриво постучал по наконечнику стрелы, когда сводящая с ума улыбка проникла в его людей-ерой начал казаться еще более подходящим.

- Ага…

Он едва сдержал крик, когда нащупал ножны своего меча и поспешно вытащил его. Он на мгновение задумался, стоит ли благодарить судьбу за то, что его доминирующая рука не была ранена, но затем решил не делать этого, возобновив поток ярости, который он чувствовал по отношению к черному всаднику.

- Ага!

Он пришпорил коня, высоко держа меч в единственной руке.

БАХ

Стрела, нацеленная ему в голову, мгновенно вернула его на место. Она бы отняла у него глаз, если бы он не успел увернуться в самую последнюю секунду, вместо этого на его щеке появился глубокий порез.

Он сглотнул, чувствуя легкий холодок страха, гадая, с каким лучником имеет дело.

Он пришпорил коня, побуждая гнев расти, чтобы он мог проглотить страх. Расстояние между ними сократилось, а конный лучник продолжал скакать вперед, нисколько не опасаясь ближнего боя.

200 метров.

- Боже мой ... какой огромный лук!

Он часто бывал среди конных лучников в форме людей очи,но ни разу не видел никого, кто мог бы управлять полноразмерным Юми верхом на лошади... версия, которую они использовали, была почти вдвое меньше. И он сделал это с такой точностью, без малейших признаков неловкости.

Он начал потеть, его меч все еще был высоко поднят в воздух. Стрелы становились все ближе. Он начал двигаться более спорадически, намереваясь запутать цель лучника, перемещаясь из стороны в сторону.

На какое-то время это сработало.

100 метров.

Разорение

Еще одна стрела попала ему в левую руку.

- АААХ!

Он взревел от боли, его поднятый меч дрожал, угрожая упасть.

- Неужели ... этого не может быть? ..

Он гадал, встретит ли он свой конец в руках этого лучника. То, как был одет этот человек, заставило кислоту в его желудке подняться. Этот человек был простым крестьянином.

- Ха-ха!

Он начал безумно смеяться, задаваясь вопросом, была ли это жестокость богов. Они хотели, чтобы он встретил свою смерть от руки кого-то из того самого класса, от которого он хотел убежать.

Хотя тут было что-то странное. Кимоно, которое он носил, принадлежало не крестьянину, а кому-то более высокому, возможно, стражнику.

Он начал видеть смысл там, где его не было.

-Значит, он такой же, как я... наполовину крестьянин, наполовину кто-то другой.

Его ярость угасала, уступая место оцепеневшему страху, когда мысли его устремились к смерти, и стрелы становились все ближе к тому, чтобы забрать его жизнь.

50 метров.

Стрела вонзилась в верхнюю часть его груди, пробив легкое. Она была так глубока, что он не мог закричать от боли. Кровь хлынула у него изо рта, и хватка на мече ослабла, но он все еще не позволял ему упасть.

Расстояние сокращалось слишком быстро. У лучника не будет времени наложить еще одну стрелу.

Он мрачно улыбнулся, его губы были кроваво-красными.

-По крайней мере, я могу взять тебя с собой, ублюдок!

Он приготовился броситься вниз, когда их лошади пронеслись мимо друг друга.

Но этот человек обманул его ожидания, решившись на нечто диковинное.

Он отбросил лук, снял ноги со стремян и забрался в седло. Он присел на корточки, положив руки на поводья. Медленно и осторожно он отпустил их, широко раскинув руки, чтобы сохранить равновесие, и как раз перед тем, как их лошади прошли мимо друг друга, он бросился вперед с полной инерцией мчащейся лошади.

Генге поймал фиксатор на середине замаха, так что вместо того, чтобы встретить лезвие, единственное, что ударило его, была рукоять. Он сбросил человека с лошади и рухнул на землю прямо на него.

Оба тяжело приземлились, задыхаясь, хотя падение Генге было слегка смягчено телом мужчины.

Они отчаянно боролись, и оба – хотя и испытывали сильную боль и не могли отдышаться-боролись за свою жизнь. В этой жесткой схватке слуга не мог даже пошевелить своим мечом,и он был практически на одну руку опущен.

Генге ударил его кулаком по щеке, жестоко избивая. Человек изо всех сил пытался вытащить свою катану и вонзить ее в мягкую плоть своего живота, но боги не были с ним в тот день. Его ярость не могла сравниться с божественной решимостью, с которой сражался молодой человек.

И когда он едва держался за свое сознание – после того, как его мозг бесчисленное количество раз отскакивал от черепа с каждым ударом, который бил его по лицу-он заметил эти глаза, и только тогда он понял, что у него никогда не было шанса. Мальчик обладал волей, которой у него не было, он боялся, что в любой ситуации не сможет победить его, если сам не найдет такой цели.

Как раз перед тем, как оружие было вырвано из его рук и острый клинок вонзился ему в горло, он задал вопрос задыхающимся голосом.

-Почему... Ты ... Дерешься?

Всплеск

На этот вопрос он не мог ответить словами. Он знал о некоторых составляющих: он хотел защитить тех, кто был ему дорог. Но это было не все, что он чувствовал. Это не могло объяснить огонь, который горел в его крови, давая ему энергию для выполнения любой задачи. Было еще много чего, но он знал, что не найдет ответов, если будет разговаривать с мертвецом.

«Черт возьми». Китаджо вздохнул. Остальная часть подразделения разделяла мнение. Они были под непрерывным градом стрел, но к настоящему времени ритм был принят, и их тревожные сердца смещались к тому, на котором основывался весь этот план, и вскоре их глаза проследили за ними.

Они видели, как фехтовальщик приближается к своему лидеру с легким беспокойством, зная абсолютное преимущество катаны над луком, когда дистанция сокращается.

Но видя, как он без малейшего колебания спрыгнул с лошади и забил человека до смерти, они не могли не воспылать страстью.

Даже когда они стояли перед 50 мужчинами, вооруженными только своими луками, они осмеливались надеяться на победу.

-Мы действительно можем это сделать?

Спросил охранник, впервые почувствовав надежду.

-Конечно, можем. Не спускай глаз с этого человека – он мой брат.

Уверенно, с гордостью сказал Масаацу.

Генге снял ножны с трупа слуги, повесил их себе на пояс и вложил катану в ножны.

Он небрежно подошел, чтобы забрать свой лук, глядя на Тоду, который наблюдал за ним без намека на эмоции.

Лошади ушли не слишком далеко, и он снова сел на черного жеребца Ишиямы.

Он высоко поднял лук в одной руке и поднял коня на дыбы.

- Тода! ПРИШЛО ВРЕМЯ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 50 - Жизнь, которая имеет значение**

- Войско Яри! Займись этим человеком на лошади.

Он говорил с безразличием, как будто не видел никакой возможной угрозы. Конечно, люди без седел никогда не смогут поймать Генге, если только он не совершит роковой ошибки. Но они могли сильно осложнить ситуацию, как сейчас, наполовину бросившись на него, а наполовину образовав стену вокруг Тоды.

Если бы у него было больше стрел в колчане, то можно было бы просто отстреливать людей одного за другим, пока не останется никого, кто мог бы защитить своего хозяина, но, к несчастью для него, его боеприпасы не были бездонными.

Он погнал коня вперед, сжимая лук так, словно был готов выстрелить. Солдаты агрессивно взревели, увидев возможность спешиться, когда он почти вошел в зону досягаемости их Яри.

Он резко свернул вправо, отбросив любого из солдат, который успел за ним угнаться, и полностью миновал стену, созданную их атакой.

Теперь поле боя было открыто, и единственной угрозой для его тыла была пустыня. Тода сидел, спешившись, прячась за спинами своих людей, чьи копья торчали вперед, как будто он был внутри панциря воинственной черепахи.

Он бросил на него короткий взгляд и натянул тетиву. Тода в ответ еще глубже нырнул в толпу своих людей, не позволив даже малейшему волоску упасть ему на голову.

СПЛЮТ

-Ой

Звук умирающих людей, к которому змееподобный человек был совершенно равнодушен. Он высунулся из щелей между ногами своих людей, удивляясь, почему крик раздался дальше, чем можно было ожидать.

Только его зрение было затуманено телами его Яри, которые с громким ревом проносились мимо, изо всех сил стараясь – по приказу своего господина – не отставать от всадника.

СПЛЮТ

-Ой

Раздался почти идентичный набор звуков. В этот момент Тода решил, что стоит рискнуть и взглянуть поверх тел.

Он стоял прямо, легко видя поверх голов своих людей из-за своего роста.

- Черт!

Он выругался, впервые почувствовав дрожь недовольства.

-Что вы делаете, животные!? Идите туда и не дайте ему убить наших людей!"

Этот чудовищный человек на коне больше не держал в руке лук – тот был перекинут через плечо. Его доспехи были забрызганы рубиновыми каплями крови, покрывая его всю руку и украшая его лицо.

Он метко управлялся с мечом, оставаясь намного впереди своих преследователей. Те, на кого он охотился, держали дерево своего оружия в жалкой форме защиты, только чтобы оно было разрезано пополам, и металл острого меча погрузился в их горло.

Они скоро научились бегать, но когда Лев голоден, он не остановится, пока не насытится. Он безжалостно преследовал их, даже когда они бежали в противоположных направлениях. Яри позади него не было возможности догнать.

Трое оставшихся лучников побежали к своим товарищам с копьями, используя каждую каплю энергии в своем теле, чтобы попытаться убежать от этого демонического всадника.

Они прошли сквозь ряды копьеносцев и побежали дальше, всхлипывая при каждом взгляде назад. Черный конь и его всадник нисколько не замедлили погони. Он как будто не видел стены перед собой. И с последними тремя стрелами он натянул лук и забрал их жизни.

Он едва успел обуздать своего скачущего коня, как стена копий пронзила его грудь. Он быстро повернулся и помчался к своим товарищам.

Он подошел к ним, все еще глядя в сторону преследующих его врагов. Они быстро устали, но все же решили продолжать погоню. Они приблизились. 120 метров. 110. Расстояние становилось все короче.

Его люди смотрели на него с благоговением. Он в одиночку уничтожил их самое большое препятствие. Убийство человека, который был вооружен только луком, не производило ни малейшего впечатления, но сделать это, когда эти лучники были так близко к своим товарищам Яри, было слишком смело. Если бы он хоть чуть-чуть замедлился, он и его конь превратились бы в подушечку для булавок для 25 копий.

- Сосредоточьте огонь на этих 25 людях. Если они подойдут слишком близко, бегите, я их задержу.

- Да, сэр!

Охранник ответил инстинктивно, только через секунду осознав, как он обращается к нему. Это была инстинктивная реакция на легкость, с которой мальчик командовал, и после того зрелища, которое он только что показал им, было преступлением не выказать ему самого высокого уважения.

Масаацу изо всех сил, чтобы скрыть свою улыбку. Он подумал, что на свете нет ни одного человека, похожего на его брата.

Отряд натянул Луки, посылая залп стрел в сторону приближающихся людей.

ФЛУМ

Легкая добыча. Каждая из их стрел приземлилась, хотя некоторые украшали одну и ту же цель. В первом же залпе погибло 12 человек.

- Я выхожу!

Окликнул стражник, размахивая пустым колчаном, чтобы доказать свою точку зрения. Генгё кивнул, прежде чем повернуться лицом к орде разъяренных гвардейцев, которые приближались.

50 метров.

ФЛУМ

Во время второго залпа пало 10 человек.

-Я тоже ухожу, брат!

Позвал Масаацу.

- Я тоже!

Китадзе поддержал его, выглядя довольно обеспокоенным.

- И здесь то же самое!

Позвал стражник.

- Мы все вышли.

Многозначительно прокомментировал Ниро, прекращая непрерывный поток уведомлений.

30 метров.

-Если у вас есть уверенность, сделайте шаг вперед. Я не думаю, что способен справиться с тремя копейщиками в одиночку.

Генге стоял перед своими людьми верхом на коне, с обнаженным мечом. Противники были полны ярости. Их товарищи были убиты повсюду вокруг них. И кто это сделал? Простые крестьяне. Если бы они могли просто сократить разрыв, даже один из них, они бы удержали преимущество.

Первый человек подбежал на расстояние выстрела и ткнул копьем в сторону лошадиной упряжи. Генге низко наклонился и неловко отмахнулся от его удара.

Он едва успел восстановить равновесие, когда следующая точка приблизилась, целясь в его опущенную голову. Он немного отодвинулся от нее, хотя рядом с глазом все еще была нарисована кровавая линия.

А вот от третьего - почти сразу после второго-увернуться было практически невозможно. Он склонился набок, только что уклонившись от предыдущего удара, и теперь заостренный наконечник копья приблизился к его груди.

Он поднял острие меча в тщетной попытке отразить смертельный удар. Но он никогда не успеет вовремя. Лучшее, что он мог сделать, - это увернуться, чтобы не повредить жизненно важные органы.

ХЛОПОК

Внезапно копье дернулось назад, прежде чем упасть на землю. Сверху на его обладателе сидел Масаацу, который жестоко избивал агрессора, пока его лук не сломался пополам, а затем он прибегнул к простым кулакам.

Остальным тоже не потребовалось много времени, чтобы последовать за ним, так как Нииро треснул луком по затылку одного из копьеносцев, и тот рухнул на пол. Двое стражников, вдохновленные храбростью простолюдинов, вырвали копье последнего стражника из его рук, прежде чем один из них ударил его в грудь, а другой вонзил острие в горло.

Генге наблюдал за этим хаосом, на мгновение испугавшись. По правде говоря, он ничего и не ожидал. Для них было совершенно естественно бездействовать, поскольку они были практически безоружны. Он даже не нашел бы в них вины за это.

Но, несмотря на риск и отсутствие оружия, они спасли его от кровавой и, возможно, губительной схватки. Он не мог понять их мотивов, но знал одно: он был рад вести за собой таких отважных людей.

Ток пробежал по его телу, когда он увидел, как они работают, и теперь, даже посреди битвы, весь в крови, он обнаружил, что улыбается.

Но долго оставаться веселым он не мог. Даже если бы противник понес такие большие потери, это не имело бы большого значения, если бы они не взяли голову Тоды. Положение в битве Накатане оставалось неопределенным, так что их лучший шанс на победу был в их руках.

Но теперь единственное, что они имели в своих интересах, было израсходовано, и Тода все еще был уютно окружен своими оставшимися 25 охранниками. Для него это была, скорее всего, победа, потому что теперь его враг ничего не мог ему сделать. Ему оставалось только сидеть и ждать возвращения очи, а потом мятежников перебьют, как собак.

- Мужчины, я хочу вас кое о чем попросить.

Начал Генге, привлекая внимание своего отряда.

Те, у кого были окровавленные руки, встали, некоторые держали одно из трех копий, которые они украли.

-Вы убили сегодня много людей, как и я. но единственный человек, чья жизнь имеет значение, все еще сидит там, в безопасности позади своих людей.

Он указал на Тоду, который уже вскочил в седло, но все еще сидел в кругу своих охранников.

- Мы-лук асигару. Но до этого мы-люди Тойоне. И хотя наши стрелы иссякли, неужели наша битва окончена?

- Нет!

Какой-то крестьянин стукнул копьем о землю. Его лицо было суровым и твердым.

Остальные закивали в знак согласия с ним.

- Возьмемся ли мы за оружие и пойдем дальше? Преимущество, которое у нас было, давно потеряно. Но если мы сумеем забрать жизнь Тоды, то сможем выиграть эту битву даже с теми малыми силами, которые у нас есть.

Масаацу медленно отошел от собравшихся мужчин. Их глаза следили за ним, провожая взглядом. Он опустился на колени рядом с телом упавшего человека со стрелой в груди. Разжав мертвые пальцы, он крепко сжал оружие и крикнул:

-Я с тобой, брат!

Генге благодарно кивнул брату, а затем перевел взгляд на остальных мужчин.

-А как насчет остальных? Будете ли вы стоять здесь, рядом со мной, и обеспечить абсолютную победу для деревни? Вы положите конец ужасному обращению Тоды сегодня? Или мы будем страдать под его мерзким правлением?

Человек из прошлого заговорил еще раз, но неуверенно, чувствуя некоторое давление из-за оружия в его руке.

-Я ... я буду сражаться!

- Хороший человек.

Нииро перевел взгляд с мужчины на Генге и покачал головой.

- Послушай, парень... это ... неразумно. До сих пор ты творил чудеса ... но это ... это будет недешево. Если не считать этого, я с тобой. Мне осталось не так уж много лет-уж лучше я, чем кто-нибудь из вас, юнцов, а?

- Я согласен. Это касается и всех остальных. Есть очень хороший шанс, что мы умрем. Однако я все же дам обещание: Тода умрет вместе с нами.

- Черт с ним…

Стражник выругался, прежде чем продолжить,подняв копье вверх, и его кровь закипела.

- ...Я тоже в деле!

Его приятель внимательно наблюдал за ним, прежде чем повторить его движение, подняв копье к небу.

-Ну, если ты в деле, то и я тоже. Давайте положим этому ублюдку конец!

- Я тоже!

Крестьянин поспешил за оружием, прежде чем объявить о своем участии.

Вскоре подавляющее большинство вооружилось Яри, но один парень все еще оставался.

- Китадзе. Тебе не обязательно к нам присоединяться. Никто из нас не будет держать на тебя зла.

Он заметно дрожал. Всегда нервный мальчик, сценарий, который означал почти верную смерть, был тем, чего он хотел избежать больше всего на свете. И все же он не мог заставить себя произнести слова прощания.

Он крепко сжал кулак, не успокаиваясь даже тогда, когда ногти впились в мягкую плоть его ладони. Он кусал губы, истекая кровью, глядя в землю, и его слезы начали падать.

-Я... Я сделаю это, Миура-кун ... я сделаю это.

Гэнге подобрал два копья, прежде чем вручить одно парню, спешиваясь на ходу. Он приветствовал его, похлопав по плечу.

- Ты смелый парень, Китадзе-кун. Давай пройдем через это, ладно?

-МММ…

Он согласился, взяв копье в дрожащие руки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 51 - Истинное чудовище**

Борьба очи со слугами с львиным сердцем продолжалась, и его преимущество только росло. Сражение вокруг них начало стабилизироваться, и более слабые люди умирали первыми с обеих сторон. Ход войны больше не складывался в пользу ни одной из групп, хотя вскоре количество коней стало совпадать с количеством копейщиков.

Люди, не спешившиеся, собрались в группы по двое. Один дуэт, который проводил большую часть времени вместе с тех пор, как они были детьми, сражался спина к спине.

- Аритада... ты держишься?

Спросил Еритомо сквозь прерывистое дыхание, когда он и здоровенный всадник, атаковавший его, позволили друг другу короткую передышку, пытаясь найти любые бреши в обороне другого.

Перенаправив удар вниз с усилием, его приятель дал утвердительный ответ.

-Да ... Едва Ли. Хотя у Ишиямы и Дзикодзи дела идут не очень хорошо... кто-то должен им помочь.

Он ударил копьем, отыскав плоть в верхней части бедра лошади. Зверь протестующе фыркнул и встал на дыбы. Его опытный наездник сумел удержаться в седле, но его лошадь была далеко не в порядке. Ему повезло, что он все еще стоит, не говоря уже о том, что на его спину давит такая тяжесть.

Еритомо добился такого же успеха. Воспользовавшись самым коротким моментом, когда глаза его противника оторвались от их поединка, он молниеносно бросился вперед, не давая ему времени среагировать. Заостренный кол на конце его копья вонзился в мускулистое плечо наемника.

Сила удара оказалась существенной. Вдобавок к тому, что он разорвал ему плечо, он смог выбить его из седла, и тот рухнул на пол. Прежде чем он успел прийти в себя, окровавленный Яри молодого человека проткнул ему грудь, отправив его в ад вместе с остальными товарищами.

Он быстро обернулся, чтобы помочь своему приятелю, подавив раненую лошадь ударом в бок. Это был не слишком разрушительный удар,но в сочетании с более ранним ранением это было гораздо больше, с чем лошадь могла бы справиться. Она рухнула на бок, готова сделать все, чтобы притупить боль.

Уже предвидя, что его лошадь – в какой – то момент в ближайшем будущем-упадет, всадник уже освободился от стремян и грациозно перекатился на ноги, держа в каждой руке по катане и ухмыляясь ртом, полным черных зубов.

- Ты хочешь умереть, Бойе?

Спросил он с сильным акцентом, слова его были едва различимы.

Даже если бы он спросил их по-испански, намерение все равно было бы понятно, и их ответ был бы таким же.

- Умри, жиратель седел"

Аритада ответил, вытирая пот со лба, когда он приблизился с агрессией, намереваясь закончить бой быстро теперь, когда у него был Еритомо, чтобы помочь ему.

Острое острие его копья было легко отведено двумя катанами, но другое острие копья-посланное почти одновременно-было совсем другой историей, поскольку оно оторвало кусок сбоку от его живота.

Человек хмыкнул, ослабив хватку на одном из мечей, чтобы оплакать свою рану и попытаться остановить безжалостный поток хлынувшей крови.

В этот момент слабости его жизнь была потеряна, когда два копья пронзили его торс, оторвав ноги от пола.

Они освободили свое оружие и оглядели поле боя, совершенно измученные временем, проведенным в битве.

-Ты снова стал лучше, Еритомо.

Лениво заметил Аритада, как будто они были вовсе не на поле боя, а внутри додзе. Это было странное ощущение. Они сражались так долго, что, хотя он дрожал от страха, адреналин больше не проникал в его кровь, и его мысли дрейфовали к обыденному.

-Как и ты, брат.

Там было много обрывков, но с первого взгляда они не могли увидеть никого, кто нуждался бы в помощи.

Морохира кричал уже довольно долго, его энергия, казалось, никогда не ослабевала. Он был яростным бойцом, и многие враги пали к его ногам. У него не было большой техники-если не считать удара копьем – - но то, чего ему не хватало в технике, он восполнял духом и чисто животной агрессией.

Многие люди в той битве пали к его ногам. Он метался туда-сюда, сражаясь со всем, что попадалось ему под руку. Его копье уже давно было выброшено после того, как превратилось в расколотое месиво, и теперь он сражался с топорами в каждой руке, как с отдельными людьми, которых он убил.

Он сражался с таким варварством и был покрыт таким количеством крови, что временами враги с трудом отличали его от своих.

Гибкий наемник направил на него копье со спины своего коня, выбирая его в качестве следующего противника. Оба были украшены кровью, и это наверняка будет ужасное столкновение.

Лошадь понеслась галопом, и Морохира последовал за ней, подбежав к ней сбоку. Он взмахнул топорами, словно собираясь ударить, и, повинуясь инстинкту, стройный всадник прикрыл бока коней металлическим древком копья.

Но это был величайший просчет. Его предсказания основывались на логике. Но никто не мог удержать Морохиру. Размахивание топорами было всего лишь побочным эффектом размахивания руками. И это все еще было всего лишь ответвлением более смелого намерения.

Он прыгнул вверх, используя свои мощные ноги,и поймал всадника со всей силы, сбросив его с лошади. Все было кончено в одно мгновение, когда топор вонзился в череп испуганного человека, освободив его от всех смертных недугов.

Он грубо вытер кровь с лица тыльной стороной ладони, оглядывая поле боя в поисках следующего человека.

Ошеломленный мощной смесью спасительных гормонов, которые плавали вокруг него, он издал ревущий рев.

- ААААААААРРРРРРРРРРРР!

Разбивая кулаки, которые держали топоры вместе.

Оба парня смотрели на такого агрессивного бойца, бледнея. Можно ли это все еще назвать человеческим?

- Думаешь, он сможет сразиться с большим ублюдком?

спросила Аритада, имея в виду Очи.

- Не знаю... но я не хочу попробовать спросить.

Морохира также отлично справлялся с уменьшением числа врагов, так что увести его от резни в многоперсональной битве в любом случае было бы невыгодно для них в долгосрочной перспективе.

Все еще тяжело опираясь на копье-хотя дыхание постепенно возвращалось-взгляд Аритады был прикован к какому-то предмету у его ног, и после вспышки вдохновения его пальцы вскоре начали работать над камнем размером с кулак, ослабляя его.

Он подбросил его вверх и вниз в руке, улыбаясь.

- Теперь это... это то, что мы можем сделать.

После многих лет, проведенных в упражнениях по метанию камней в Тадакату, его меткость была довольно хорошей,и с размером луковичной головы мамонта не было ни единого шанса, что он промахнется.

ТСК

Она отскочила от непокрытой головы с характерным глухим звуком, как будто он ударился о кусок дерева. Гигант заметно вздрогнул, но не мог уделить им времени, чтобы обернуться, так как его внимание было полностью занято двумя перед ним.

- Хо-хо... мне нравится, к чему ты клонишь, Аритада.

Еритомо нашел свой собственный камень и запустил им в великана. Он прицелился немного не туда, и ему удалось попасть только в верхнюю часть плеча, но все же этого было достаточно, чтобы отвлечь его.

Ишияма, хотя и сильно измученный и с почти непостижимым количеством ранений, все еще сохранял спокойствие и анализировал промежутки времени, в течение которых внимание гиганта колебалось.

Он не знал, кто так отвлекает его, но, кто бы это ни был, он был благодарен.

Через некоторое время – по крайней мере, для двух метательных камней-эффективность, казалось, сошла на нет.

- Черт побери... пошли, мы переезжаем.

Аритада двинулся вперед с копьем в руке, полностью игнорируя все свои инстинкты, которые кричали, предупреждая его о том, насколько опасен этот человек.

После короткой паузы Еритомо последовал за ним, отбросив камень, который собирался бросить.

Гигант стоял к ним спиной, и не было ни малейшего намека на то, что он может защищаться. Но что-то заставило их воздержаться от удара. Даже когда он не смотрел на них, было ошибкой представлять его беззащитным.

Глядя на свои дрожащие руки, сжимавшие копье, и на руки, которые отказывались двигаться, Аритада резко тряхнул головой, пытаясь рассеять свой иррациональный страх.

Он быстро сделал выпад, его удар содержал чистое намерение убить, целясь в центр туловища мамонта.

УДАР

Но его удар так и не достиг намеченной цели. Внезапно перед глазами у него все расплылось, а потом он почувствовал, как какая-то сила ударила в его шест, направляя копье в сторону.

Он нахмурился, ударил снова, жестом приказав своему другу сделать то же самое.

УДАР

Первый удар был еще раз отклонен, в то время как второй был отклонен самым крошечным краем.

Ишияма увидел их озадаченные лица, полностью понимая эмоции, которые они испытывали. Такой скорости не должно быть. Да и не должно быть такой силы. Не было ничего плохого в том, что они имели дело с чудовищем.

Но это не означало, что наличие двух лишних мальчиков не пошло им на пользу. Это давало Ишияме и Дзикодзи самую короткую передышку, чтобы они могли начать агрессивную, а следовательно, и более эффективную атаку.

Только они быстро приближались к полному истощению, а этот гигант еще даже не вспотел. С каждой секундой, потраченной на борьбу, боль продолжала усиливаться по мере того, как действие адреналина ослабевало. Чем дольше тянулся бой, тем больше они оказывались в невыгодном положении.

Когда нагината Очи извивалась за его спиной, имея дело с быстрым ударом копья, нацеливавшимся на его торс, Исияма быстро вошел внутрь, подбираясь ближе, чем когда-либо прежде. Он помешал гиганту повернуть свою точку обратно и позволил Джикодзи нанести серию ударов.

Он потянулся к единственному незащищенному куску тела мамонта-к его свободной руке. Он был такого размера и состоял из такого количества плотных мышц, что, вероятно, весил столько же, сколько тело среднего человека.

Старик изрешетил его порезами, пытаясь задеть сухожилие и сделать бесполезным. Ему почти удалось рассечь бицепс, но в последнюю секунду рука дернулась, и ему пришлось довольствоваться шишкой на предплечье.

И все же это была не пустяковая рана. Это, несомненно, сделало бы эту руку трудной для использования в течение некоторого времени.

Или нет. Эта мысль мгновенно оказалась ошибочной, когда огромный ствол дерева принял скорость змеи и обвил толстыми пальцами шею Ишиямы, заключая его в тюрьму.

Хватка была крепкой, и хотя предводитель стражников Накатане сопротивлялся, он не мог ее ослабить. Его оторвало от Земли и подняло высоко в воздух. Давление на его шею усилилось, перекрывая доступ кислорода.

Хотя его легкие почти ушли в могилу, его борьба еще не умерла. Он снова и снова наносил удары по руке гиганта, орудуя своим вакидзаси с жестокой настойчивостью.

Другие люди держались на расстоянии, используя его теперь освобожденную нагинату, и независимо от того, сколько ран нанес Ишияма, ужасающая хватка, казалось, никогда не ослабевала, и он начал идти по пути в ад с односторонним движением.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 52 -Пиррова Победа**

Они с ужасом наблюдали, как Ишияму поднимают с земли и атакуют с новой силой. Но чудовищный человек, которым был очи, смотрел на них легкомысленно. С самого начала он использовал только одну руку, и теперь, хотя вторая была занята, ничего не изменилось. Он начал медленно выдавливать жизнь из попавшего в ловушку человека, одновременно поворачиваясь боком, чтобы уделить троим нападавшим то внимание, которого они заслуживали.

Лицо главного стражника начало приобретать пугающий оттенок синего, а его удары по руке мамонта стали еще менее эффективными. Его ноги перестали брыкаться, и в конце концов он немного успокоился.

- ИШИЯМА!

Дзикодзи закричал, отчаянно атакуя,пытаясь освободить его.

Крик разбудил ослабевшего Накатане, который едва держался за свою жизнь. Его глаза открылись на мельчайшую долю секунды, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ишияму тянут к открытому рту очи.

Это была война. И война была кровавой. Но существовала черта, которую мало кто осмеливался переступить. Они беспомощно смотрели, как их упавшего товарища поднимают, словно это была нежная куриная ножка.

Чувствуя, как в животе поднимается сильная тошнота, они ничего не могли поделать, кроме как смотреть, как великан широко открыл рот, нацелив свои острые зубы на мягкую плоть шеи Ишиямы.

Он разорвал кожу с большим удовольствием, но не потому, что хотел насладиться более тонким вкусом, а просто потому, что ему нравился страх, который этот поступок внушал окружающим. И кто мог обвинить их в том, что они испугались? Кто мог смотреть в глаза человеку, который мог так легко совершить каннибализм, не испытывая ни малейшего страха?

Дзикодзи в ужасе упал на колени, наблюдая, как его дорогой друг встретил свой конец у рта гиганта, чьи губы были запятнаны его кровью.

Еритомо был не лучше. Не в силах вынести столь тошнотворное зрелище, он выплюнул все содержимое своего желудка, не останавливаясь даже тогда, когда все, что вышло, было лишь тонкой прозрачной жидкостью.

Аритада стоял, дрожа всем телом, пытаясь постичь эту дьявольщину.

И их повелитель, Накатане, издал едва слышный шепот.

- Ишияма ... сражайся!…

Всплеск

Омертвевшая рука вновь ожила, вонзив острие тщательно заточенного вакидзаси в незащищенный глаз пирующего мамонта.

Она скользнула внутрь с такой легкостью и так тихо. Единственное, что издавало шум, была струя крови, которая хлынула из раны.

Человек, которого когда-то считали чудовищем, издал очень человеческий крик, его мускулы рефлекторно дернулись, когда он с силой отбросил своего пленника, отправив его в дерево. Его пальцы потянулись к рукояти клинка, осторожно сжимая его, прежде чем с ревом выдернуть из глаза.

Он широко развернулся, как раненый медведь, пытаясь что-то разглядеть. Но его усилия были прерваны, когда окровавленное острие копья Аритады пронзило его грудь.

Он повернул голову к мальчику, который все еще дрожал от страха, белый как полотно. Его тело сильно содрогнулось, прежде чем он выпустил полный рот крови, толстые капли скользнули по гладкому дереву, прежде чем упасть на землю.

Его руки потянулись к копью, крепко сжимая его. Охваченный глубоким страхом, Аритада в смятении уронил копье, наблюдая, как человек медленно сползает с толстого дерева.

Он слегка крякнул от напряжения, вытирая кровь со рта.

ШЕЛЕСТ

С тихим звуком воздух вспыхнул, и кусок был вырезан из шеи большого человека.

Несмотря на то, что его голова была наполовину отрублена, глаза очи все еще мерцали позади него, глядя на старика, который ударил его – свидетельство его невероятной воли.

Но как только он снова попытался бороться с копьем, следующий удар был уже в пути, и с чистым разрезом его голова была отрезана от тела. Он скатился вниз, ударившись о землю с оглушительным стуком, а его тело осталось насаженным на копье, прежде чем жизнь покинула его ноги,и он рухнул на пол.

- А!

Закричал Еритомо, когда голова покатилась у его ног, глядя на него снизу вверх, и моргнул в последний раз, прежде чем жизнь полностью погасла.

Дзикодзи, который едва держался на ногах, подбежал к упавшему Ишияме, ища хоть какие-то признаки жизни. Внутри тела не было никакого движения, но на затылке виднелась тошнотворная впадина в том месте, где он раскололся, ударившись о корень дерева.

Слеза скатилась по щеке старика, когда он понял, что больше никогда не услышит, как говорит его друг. Но, несмотря на ужасные раны, на лице этого человека, который при жизни проявлял очень мало эмоций, застыла довольная улыбка.

- Ты сделал это, Ишияма ... ты действительно сделал это.…

Он говорил печально. Даже Аритада и Еритомо, которые не знали этого человека так хорошо, как он, были очень опечалены его смертью, потому что он, несомненно, был мужественным человеком.

Накатане едва держался за свое сознание, его рука все еще пыталась остановить поток крови, которая текла из его бока. Она значительно замедлилась, но он все еще был не в состоянии двигаться. Тем не менее он все же поднялся на ноги, к большому разочарованию Дзикодзи, который подбежал к нему, поддерживая за плечо.

- Накатане! Ты не должен ходить! Вы должны остаться там и позволить нам привести к вам ваших врачей.

-И когда же это произойдет?

Спросил он тонким голосом, почти шепотом.

Старик ничего не мог сказать.

- Битва еще далека от завершения, Дзикодзи.

Перед ними последние несколько отставших все еще сражались. Лес был усеян множеством трупов, и в воздухе висел запах крови. Трудно было идти без того, чтобы чьи-то внутренности не прилипли к подошвам твоих ног.

Повсюду валялись тела лошадей, почти так же часто встречающиеся, как и человеческие, но добрая часть все еще оставалась без всадников.

С последним ударом Морохира забрал жизнь последнего человека.

Трудно было радоваться их победе, ибо она была поистине пирровой. Более мрачную картину трудно было бы себе представить. Из 80 человек, которые начали войну, осталось только двадцать. Возможно, более холодный человек назвал бы это хорошей суммой, учитывая количество людей, с которыми им приходилось иметь дело. И все же каждая потерянная жизнь была чем-то, что не могло быть возвращено, и поэтому, с их победой, было трудно задаться вопросом, действительно ли они что-то выиграли.

Однако нельзя сказать, что это подрывает их достижения. Каждый из них сражался, как крылатые львы, честно зарабатывая свое место среди живых. Это был подвиг, который мало кто мог повторить. Те, кто выжил, были лучшими из лучших. Даже если они все еще дрожали от страха. Даже если их одежда все еще была крестьянской. Я говорю вам, что в жилах этих людей текла кровь богов, и, к Вечному несчастью Японии, их имена не были известны лучше.

…

…

Звук приближающихся лошадей наполнил людей Генге, занятых вооружением, мучительной нервозностью. Кого они найдут верхом? Если это очи, они умрут. Если это был Накатане ... что ж, они все еще могут умереть.

- Нет... они идут не из леса.

Испуганно прокомментировал Китадзе, напрягая слух.

То, что он утверждал, подтвердилось мгновением спустя, когда за поворотом дороги, ведущей в Тобисиму, была обнаружена группа скачущих лошадей..

Сердце Генге упало, когда он задумался, стоит ли отдавать приказ отступать своим людям. Там оказалось десять бронированных лошадей.например, в одежде, которая была ему хорошо знакома. Это был тот же самый стиль, который носили охранники, когда они сопровождали Тоду в тот день, пять дней назад.

А позади них на маленьком пони сидел толстый старик, который явно не понимал, что происходит.

Они приблизились к двум группам, стоявшим лицом к лицу, и можно было услышать обрывки разговоров.

-Что все это значит? Это не то, что ты обещал, когда привел меня сюда!

воскликнул старик обиженно, как какой-то гигантский ребенок средних лет.

-«Заткнись, жирный. Тода, что за чертовщина?

Странная смесь уважения и неуважения заставляла их отношения казаться сложными, и даже более того, когда его лорд полностью игнорировал его манеру обращения к нему.

-Куда подевались все люди, сэр? Только не говори мне, что ты потерял их из-за этого сброда. Хочешь, чтобы мы их убили?

Тут вмешался еще один человек, бросив на охранников, окружавших Тоду, снисходительный взгляд.

- Нет. Иди сюда и веди себя тихо.

Они подчинились его приказу, подойдя к нему, но вторая часть этого приказа была немного сложнее.

- Сэр. Этот толстяк и есть тот самый "бизнесмен", которого вы просили нас привести.

Тода бросил на него раздраженный взгляд.

- Да – я догадался.

Толстяк воспользовался этим моментом, чтобы вмешаться, его подбородок дрожал, когда он это делал, заставляя капли пота стекать на землю.

-Ты Тода? Это совсем не то, чего я ожидал. Ваши люди сказали мне, что у вас есть для меня бизнес-возможность, но вы еще даже не выиграли битву!

Тода наблюдал за его разговором с отвращением, его презрение к форме тела собеседника было не очень хорошо скрыто.

- Битва будет выиграна очень скоро.

-В таком случае я вернусь позже – ты должен был взять меня с собой, когда был готов. Бизнес, которым я занимаюсь, - это рис

Он был отрезан обнаженным мечом, направленным ему в горло.

-Если ты продолжишь говорить, Я убью тебя.

Торговец глубоко сглотнул, и холодное стальное лезвие коснулось его кадыка. Один взгляд в глаза другого, и он понял, что тот смертельно серьезен. Как он ни старался, он не мог найти и следа тепла.

Один из конных гвардейцев с трудом сдерживал смех, видя, в какое состояние впал шатающийся бизнесмен.

- М-м-м... что мы будем делать с этой партией, босс?

Он подавил его, сделав вид, что это только начало вопроса.

Тода вложил клинок в ножны и снова посмотрел на крестьян, стоявших перед ним, которые уже вооружились копьями его павших людей. Он чувствовал некоторую близость к человеку на черном жеребце, но с трудом мог вспомнить его лицо.

Но он решил одно: этот человек будет страдать. Это сражение ни в малейшей степени не должно было быть утомительным, а затем этот крестьянин покатился вперед, по – видимому, по прихоти – поскольку остальные его люди уже бежали-и вызвал хаос среди своих войск.

- Мы подождем. Они ничего не могут сделать, и как только этот олух очи вернется, они будут раздавлены, как муравьи, которыми они и являются.

- Хо... если ты так говоришь. Эй, босс, это Боу-подразделение асигару?

Тода покраснел от гнева, почувствовав в этом вопросе презрение.

-Ты тоже заткнись! Не думай, что я не убью и тебя тоже!

Он размахивал руками, бросая угрозы. Мужчины не воспринимали его всерьез, и большинство едва сдерживали смех. Потерять больше половины своих людей из-за одного боевого подразделения асигару было просто смешно. Конечно, он был человеком, у которого были лишние деньги, но это было просто расточительно.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 53 - Последний удар**

- Миура-сан, сэр, какого черта нам делать?"

Люди были напуганы, и это было правильно. Их и без того ничтожные шансы на победу стали еще меньше. Было бы разумно отступить... но после того, как они зашли так далеко, было жестоко сдаваться.

Генге погладил подбородок, пытаясь придумать альтернативный план атаки. Но с теми числами, которые у них были, и без стрел, оставалось очень мало вариантов, открытых для них.

Он вздохнул, отчаянно желая отрубить Тоде голову, но он чувствовал, что неправильно заставлять мужчин делать это.

- Шансы не в нашу пользу. Если бы лучше было отступить.

Он повернул коня и медленной рысью направился к лесу. Это было решение, которое он не хотел принимать, но, вероятно, оно было правильным.

- Нет…

Из-за его спины раздался тихий голос: Мужчины удивленно обернулись.

- Китадзе..?

Осторожно спросил Генге, изо всех сил стараясь поверить в то, что услышал.

Мальчик подтвердил свою мотивацию, крепче сжимая копье и суровея лицом. Он не смог скрыть страха, но заговорил снова, на этот раз сильнее.

- Нет! Мы не можем оставить все как есть. Ты назвала меня храбрым, Миура-сан.…

Он шмыгнул носом, пытаясь продолжить.

- Никто никогда не называл меня храбрым. Все всегда называли меня трусом... но я еще ничего не сделал! Я не боролся с этим чувством. Ты храбрый человек, Миура-сан!

-Я знаю, что ты хочешь драться... я это вижу. Все здесь знают, что это так... Мне страшно. Я испуган. Но ты гораздо храбрее меня - любого из нас! Если это ты, Миура-сан, то мы можем победить! Мы можем убить этого ублюдка!

Он говорил страстно, хотя глаза его были полны слез. Все знали, как трудно ему было это сказать. И оттого, что они это знали, то, что он сказал, было еще более сильным.

Генге ничего не мог сказать. Его глаза округлились, рот открылся. Он никогда не думал, что его действия – и его слова – будут иметь такой эффект на людей.

- Фу ... если эта маленькая креветка не собирается бежать, то что же будет с остальными, если мы это сделаем?

Охранник заговорил, скрипя зубами: Это был трудный выбор.

Его слова вызвали ропот согласия среди мужчин.

- Да. Я тоже буду драться. В этом мире для меня не так уж много осталось. Жена умерла несколько лет назад. Я буду честен с вами, ребята – это самое большое волнение, которое я испытывал за последние десятилетия. Я в деле, парень. Давай разрежем этого гребаного Кера на куски.

Затем заговорил Ниро, встав рядом с охранником и Китадзе. Генге ничего не мог им предложить, кроме кивка, исполненного величайшего уважения. Это были храбрые люди.

-Ты замечательный человек, братишка. Даже если бы эти люди не захотели встать рядом с тобой, я всегда буду рядом. Ты спасал нас бесчисленное количество раз-позволь мне помочь спасти тебя.

Масаацу повернулся лицом к остальным мужчинам, которые еще не произнесли ни слова, и его длинные волосы взметнулись вверх.

-А как насчет остальных? Я отказался от сегодняшней жизни. Меня это не волнует. Я отдам свою жизнь без малейшего колебания за возможность встать рядом с моим братом и достичь славы, о которой он говорит.

-Неужели тебе не надоело быть простым крестьянином и простым стражником? Конечно, ты чувствуешь это. Здесь что-то есть. Наши пальцы сжимают Нити судьбы. Все зависит от нас. Мы, люди низкого происхождения, были избраны, чтобы решить исход битвы самураев. Это вершина моей жизни. Я никогда не чувствовал такой энергии. Для меня большая честь служить рядом с моим братом.

Он говорил с энергией и страстью полководца. Слушая его, Генге почувствовал, как по спине поползли мурашки. Подумать только, что есть такой великий человек, который так высоко о нем думает.

На мужчин эта речь произвела такое же впечатление, как и на него, и те, кто колебался, нашли в себе мужество двинуться вперед.

-К черту все это... я в деле! Парень прав. Это наш момент, чтобы доказать свою ценность!

- Ага! Я мечтал об этом еще мальчишкой. И вот мое время пришло. Я боюсь-черт возьми, я в ужасе, – но будь я проклят, если проживу остаток своей жизни в сожалениях.

-Я с тобой, парень!

Раздались крики, и боевой дух взмыл вверх. Копья были подняты высоко,и намерения укрепились. Несмотря на подавляющее неудобство, в котором они сидели. Несмотря на полное отсутствие плана. Несмотря на отсутствие у них опыта. Несмотря на их сильный страх. В этот момент – хотя они и рисковали своей жизнью-впервые за все годы своего существования они наконец начали жить.

Не было слов, которые могли бы отдать должное такой страсти, и поэтому их командир не произнес ни одного. Вместо этого он широко улыбнулся, вдохновленный их храбростью, и поднял свое копье высоко в воздух, чтобы ответить на их призыв.

Ударив пяткой в бок своего коня, он рысью двинулся вперед, навстречу врагам. В этот момент их эмоции были настолько созвучны друг другу, что даже не нужно было произносить формацию. Мужчины приняли небрежный вид наконечника стрелы, как будто делали это со дня своего рождения.

Их скорость сравнялась со скоростью лошади их предводителя, и они побежали вперед, сокращая расстояние между собой и своими врагами, их копья были полностью вытянуты, готовые разорвать все, что стояло на их пути.

-РРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!

Когда они бросились в атаку, раздался яростный крик. Крик, который был подпитан эмоциями, достойными жизни. Они не чувствовали ни единой боли в теле, ни малейшего намека на боль. Их состояние было идеальным.

Высокая трава съежилась от их могучего шага, и они ускорили шаг, становясь все ближе к сбитому с толку врагу, который не мог поверить, что найдется кто-то настолько глупый, чтобы так бездумно броситься на смерть.

Но именно такими они и были – дураками. Самые первоклассные дураки, которые когда-либо жили. Сила их чувств и свирепость их морального духа заставляли врага съеживаться, боясь встретить их агрессивное нападение лицом к лицу.

Зеленый змей выкрикнул приказ, и перед ними образовалась стена из 25 копий. Всадники пришпорили лошадей, намереваясь вцепиться им в бок, как только атака будет встречена.

Даже когда эти злобные острия вонзились наружу, умоляя забрать их жизни, ни один человек не съежился. Они даже не замедлили шаг. Вместо этого они ускорились, достигнув такой скорости, какой никогда не имели в своей жизни. Любой ограничитель, наложенный на использование их мышц, был удален, поскольку разум и тело действительно были связаны.

Черный жеребец рванулся вперед, образуя острие этой стрелы. Взмахнуло копье, и только один человек попал в глаза всадника. Он не обращал внимания на стену Яри и сосредоточился на том, чтобы убить одного-единственного человека.

Он поднялся в седло с большей легкостью, чем в прошлый раз. Он пригнулся, как охотящийся тигр, его равновесие было безупречным, а намерения беспощадными.

ВУУУХ

Сильный удар. Их инерция была существенной, и огромный звериный черный Боевой конь пробил значительную брешь в стене людей. Они пронзили его своими копьями, глубоко ранив, но он отказался падать. Он встал на дыбы, отбиваясь передними ногами, а затем грубо ударил их задними копытами.

Остальная часть наконечника стрелы встретилась со стеной секундой позже, расширяя разрыв и убивая многих первым безумным зарядом.

Ядовитый человек взвизгнул от страха и отчаянно пнул лошадь, заставляя ее двигаться.

Однако было уже слишком поздно. Крадущийся тигр уже начал свой прыжок. Расстояние между ними было огромным, и его нельзя было преодолеть одним прыжком.

И все же он угрожал сделать именно это. Шквал копий пронзил его тело, замедляя его лишь на долю секунды, но он едва почувствовал это. В его глазах был только один человек.

Его прыжок, даже с учетом инерции их атаки, оказался слишком коротким. У него не было никакой возможности сделать это. Но это была не его очередь сдаваться. Держа тяжелый Яри в одной руке, он умолял свои мускулы полностью расслабиться и придать устойчивость его удару.

Его рука вытянулась вперед со скоростью, которая не должна была быть возможной, и его удар остался верным.

СПЛЮТ

На горле змеи появилась рана. Рана мельчайших размеров, нанесенная самым острием острого стального Яри.

Он вцепился в нее когтями, удивляясь, почему от такого крошечного укола так много крови. Он начал задыхаться от ужаса. Его глаза вылезли из орбит, когда он попытался вдохнуть.

Ощущение покинуло его ноги, и он начал двигаться в сторону, прежде чем его тело онемело, и он упал на пол, мертвый.

Едва заметная улыбка появилась на губах Генге, когда он почувствовал, что его зрение почернело, и позволил своему сознанию исчезнуть. Он победоносно упал на пол.

Он не знал, что произошло с этого момента, но если бы он увидел это, то, вероятно, не смог бы сдержать слез.

Боевой дух солдат упал до такой высоты, которой они не достигли даже во время атаки. Они прорвались сквозь стену людей и окружили тело Генге, сражаясь, как медведь, которому угрожают его детеныши. После этого ни один клинок, ни одно копье не смогли достичь тела их командира. Они продолжали сражаться, почти подавленные массой людей, которые напирали на них. Они сражались ожесточенно, очень долго, делая больше, чем в человеческих силах.

Ни один из них не проявил слабости. И ни один из них не пожалел о своем решении. Они сражались с храбростью Львов, и даже когда они были покрыты ранами, мужчины отказались идти вниз.

Они бы с радостью умерли в тот день. Но со своим странным намерением судьба решила, что их уничтожение не произойдет. Как раз перед тем, как они достигли точки истинного истощения, стук копыт успокоил их слух, и из леса выехали два красных демона, ведя за собой Орду окровавленных людей.

Подкрепление действовало без колебаний, врезавшись в массу людей, окруживших остатки боевого подразделения асигару. Через несколько минут бой был окончен, и люди разошлись, открыв окровавленный труп Миуры Тадакаты, который в возрасте 18 лет возглавил подразделение и убил вражеского командира своими собственными руками, обеспечив победу и мир для жителей своей деревни.

Его легенду будут помнить долго, очень долго.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 54-Сон**

Его сны были жестокими, и его спазмы заставляли его опекунов беспокоиться. Он мечтал об этой жизни и о жизни прошлой. Отделить их друг от друга становилось все труднее. Он снова очутился в школе, разговаривая с девушкой, которая ему когда-то нравилась. Но пейзаж вокруг него был искажен, как будто он смотрел на все через линзу телескопа. Ее рот широко раскрылся,казалось, никогда не закрываясь. Комната задрожала, и все предметы вокруг них начали летать внутри ее разинутой челюсти.

Пространство вокруг них рухнуло, и все погрузилось во тьму.

Тишина. Очень долгое затишье.

И затем. Искра.

Мельчайшая Искра. Но в этом темном пространстве она казалась такой же яркой, как солнце. Он прикрыл глаза ладонью, пытаясь устоять перед ее внезапными лучами. Искра начала расти, как будто усиливаясь от его сопротивления. Вскоре она превратилась в шокирующую сферу чистого белого света, который обжигал его глаза и угрожал лишить зрения. Вместе с ним пришла и жара. Сильный жар. Как будто он стоял рядом с Солнцем.

Вместо того чтобы обуглиться, его кожа вскипела, словно жидкость. Он с ужасом наблюдал, как она начала стекать с его тела, обнажая нежные мышцы внизу. Она тоже начала разжижаться, оставляя его в плавучей луже кожи под ним.

Очень быстро был обнаружен его скелет. Хотя нервы давно покинули его, он все еще ощущал глубокую жгучую боль.

Пространство начало пульсировать,как будто уменьшаясь. Шар света встрепенулся и начал подпрыгивать. Она соприкоснулась с морем его плоти, втягивая жидкость в себя.

Жидкость трансформировалась вокруг него, отказываясь следовать его сферической форме. Она растянулась, образовав пять тонких усиков. Однако на этом дело не остановилось, так как эти усики утолщались и удлинялись, дифференцируясь еще больше.

Скелетообразное тело, которое теперь занимал Генге, ощущало характерный холод, несмотря на прежнюю жару. Ибо сфера теперь приняла форму человеческого тела. Она была очень похожа на его собственную.

Но там все еще оставалось небольшое количество жидкости, и она капала на голову фигуры, покрывая его мясистым соком.

Как только он коснулся кожи, он уже принял новую форму. Мгновениями Кабуто, черный, как бездна, украшал его голову. И вскоре лицо было закрыто человеком-ерой самого странного вида. Он никогда не видел ничего подобного, и до того, как челюсть была закончена, он не мог точно определить, что это было.

С толстым лбом, огромными глазами, широким носом и выступающей челюстью самых больших пропорций он мог принять ее за гориллу. На это было как-то нехорошо смотреть. Это было существо, которое чувствовало себя недостойным мужчины-ероя. И все же он был там, сидя на лице в черном оттенке, немного более светлом, чем у Кабуто.

Жидкость стекала на плечи, придавая гуманоидной фигуре пару наплечников, имитирующих цвет Кабуто. Он скользнул вниз по груди, образуя великолепное ДУ, и вскоре вся фигура была одета в набор самурайских доспехов в стиле Эдо

Последняя капля жидкости на полу потекла наружу, превратившись в гладкую сталь клинка меча, а затем в тонко обработанную рукоять такого же оттенка черного.

Только когда жидкость была полностью израсходована, фигура начала двигаться. Он потянулся к только что созданной Катане, крепко сжимая ее в руках.

Затем он сделал два шага к тому, что осталось от Генге, вонзив холодное лезвие ему в ребра, целясь в сердце, которого там уже не было, но все же оборвав его жизнь.

Его глаза распахнулись, и он издал крик ужаса.

Он выпрямился, на мгновение смутившись. Он находился в маленькой чистой комнате, ноги его были укрыты мягким одеялом. Острая боль отозвалась эхом в его теле, напоминая о многочисленных ранах. Он посмотрел вниз, на свою грудь. Его кимоно было слегка разорвано, открывая аккуратный слой свежих бинтов.

В открытую дверь заглянула чья-то голова.

- Рин…

Он дышал, его горло саднило от недостатка влаги.

- НИИ-Сан!

Крикнула она, и слезы потекли по ее хорошенькому личику, когда она бросилась в комнату, крепко обнимая его.

Ее крепкие объятия немного усилили боль, но он не осмелился ничего сказать и вместо этого нежно погладил ее по голове, возвращая объятие. Ее плечи вздымались и опускались, а слезы впитывались в его одежду.

-Все в порядке.

Он успокоился.

- Я в порядке.

Она подняла на него глаза, всматриваясь в его лицо, заставляя себя поверить, что это правда. Ее темно-карие глаза были прекрасны,согревая его сердце. Он не ожидал, что снова проснется, но был рад этому, даже если бы ему удалось увидеть Рин еще раз, прежде чем он умрет, его битва стоила бы того.

- НИИ-сан... я так волновалась…

Она всхлипнула, пытаясь остановить поток слез тыльной стороной стиснутой руки, но безуспешно.

- Врачи сказали... они сказали ... это будет чудо, если ты выживешь... они не могли поверить, что ты все еще жив!

- Хо... это какие-то суровые доктора, которые так меня списывают. Посмотри на эти руки, я гораздо сильнее, чем кажусь!

Несмотря на боль, он принял притворную позу, напряг бицепс под рукавом.

Короткий смешок предложил временную передышку от слез, но вскоре они снова начались, и она заключила его в еще одно крепкое объятие.

-Ты действительно в порядке?.? Ты проспала целых два дня ... ты, мама и Масаацу ... вы все так сильно пострадали.

Услышав это, Гэнге поспешно заговорил, беспокоясь о безопасности своей семьи.

- Мама? Масаацу? Как они сейчас?

– С ними все в порядке-они пострадали не так сильно, как ты... Масаацу ходит, но мама все еще отдыхает в постели – хотя несколько раз просыпалась.

Он вздохнул с облегчением, расслабляясь в объятиях, чувствуя, как тяжесть спадает с его плеч.

- А папа?

Она горько рассмеялась, когда он упомянул об отце, вызвав его любопытство.

- Ха. Он был весь в крови, но как только мы сняли с него одежду, на нем не осталось ни царапины! Этот вонючий старик так долго меня беспокоил…

Генге тоже не мог удержаться от смеха. Это действительно было очень похоже на Морохиру.

- Этот сумасшедший ублюдок ... его чуть не забили до смерти, когда он просто пил, а потом вы отправили его на поле боя, и он вернулся невредимым? В этом мире нет справедливости!

Она хихикнула, полностью соглашаясь.

-Ах, НИИ-Сан, позволь мне пойти и забрать их. Они тоже очень волновались.

Она высвободилась, подпрыгивая к двери, послав ему широкую улыбку, прежде чем выйти. Он покачал головой, удивляясь ее энергии, и поймал себя на том, что тоже улыбается.

"Какая чудесная маленькая сестренка."

- Искренне подумал он про себя.

Он слышал обрывки разговора, когда она выбежала в сад за его отцом и братом. Они поспешно прибыли, изо всех сил стараясь поверить в то, что услышали.

- Боже мой... ты действительно жив!

Прямо сказал Морохира, увидев своего младшего сына, сидящего прямо в постели.

- Ух ты... какая плохая реакция, папа.

Легко прокомментировал он, очень удивленный прямотой своего отца.

Масаацу недоверчиво покачал головой.

-Если бы ты видел, в каком состоянии твое тело, то не стал бы бить его за это. Тебе повезло, что ты жив, братишка.

Их потрясение не скрывало радости. Увидев его, они сразу подняли головы и широко улыбнулись, даже обычно стоический Масаацу пренебрег своим спокойным поведением.

Рискуя испортить настроение, Генге посерьезнел.

- Честно говоря, я не ожидал, что доживу до сегодняшнего дня. Скажи мне, брат, что случилось?

Он видел, как Рин слегка заплакала, услышав его слова, но он чувствовал, что должен сказать именно это. Со своей семьей, и те, которые он считает, чтобы быть рядом, он сделал точку, чтобы быть настолько честным, насколько он мог.

Масаацу вздохнул и кивнул в знак согласия.

-Я чувствую то же самое. Это было безумие, брат. После того, как они увидели, как ты убил Тоду, мужчины превратились в зверей. Я был таким же. Я никогда в жизни не чувствовала себя таким сильным. Я не знаю, как долго мы сражались,но мы окружили твое тело. А потом, из ниоткуда, пришел Мастер и спас нас. Я не знаю, что случилось потом... я потерял сознание. Это было безумие.

Младший брат недоверчиво посмотрел на него.

- Вы... удержали 35 вооруженных людей только с теми немногими, что у нас были? Я... сколько из них выжило?

Масаацу покачал головой, как будто раздраженный.

- В том-то и дело, брат, что все мы выжили в этой битве! Это было странно... как будто нам не дали умереть. Никто из нас не был убит. Мы просто боролись, желая защитить тебя.

- Что?? Никто не умер?!

Почти закричал Генге. Такое понятие было совершенно невозможно. Ну, возможно, если бы они были самыми элитными войсками, которые всю свою жизнь тренировались ... тогда это не было бы так удивительно.

- А... я имею в виду, никто не погиб в бою. Там был один человек-Суганума-Сан, помнишь мужчину средних лет, который одним из первых присоединился к тебе? Он умер сегодня утром. Я был рядом с ним. Мужественный человек, брат. И знаете, какими были его последние слова?

- Скажи мне.

Гэнге осторожно заговорил, представляя себе лицо этого человека. Он точно знал, о ком говорит его брат, и после всего, что он узнал, и всего, что он сделал, его потеря ранила еще больше. Те люди, которые последовали за ним в битву в тот день, навсегда заслужат место в его сердце.

-Я не могу понять, как такие прекрасные люди могли собраться в одном месте, но я уверен, что буду помнить их имена вечно.

-Он спрашивал о тебе. И когда я сказал ему, что ты все еще жив, он закрыл глаза и испустил последний вздох. И знаете что? Он умер с улыбкой на лице.

Услышав такое, даже Генге – после стольких лет опыта – не смог сдержать слез, подступивших к глазам. Он сжал кулак и покачал головой.

-Кто я такой, чтобы заслужить такую преданность?

- Я... этот человек, когда состоятся его похороны?

- Сегодня вечером, брат, вместе с остальными.

- А его семья? А что с ними?

- Жена и сын, около 10 лет.

-Я буду присутствовать на этих похоронах. Мне нужно встретиться с его семьей.

Он с трудом поднялся на ноги. Он не знал, какое сейчас время дня, но по солнечному свету, пробивавшемуся сквозь бумажные стены, понял, что еще не вечер. Ему нужно было подготовиться. Это было единственное событие, которое он не мог позволить себе пропустить.

-И пока я этим занимаюсь ... мне нужно навестить остальных. Я слишком многим им обязан.

Морохира повалил его за плечи, к большому его протесту.

- Ребенок. Успокойся. Твои раны едва затянулись, тебе нужно двигаться медленно. Еще только раннее утро, спешить не нужно. В идеале, ты должен оставаться в постели еще несколько дней ... но я вижу, что этого не произойдет.

-Я согласен с отцом.

Масаацу поддержал его.

Младший сын вздохнул, пытаясь успокоиться. Он рассудил, что не стоит слишком утруждать себя тем, чтобы еще немного посидеть.

- Хорошо

- Хорошо! Нии-сан не должен быть глупцом, особенно после того, как мы так долго беспокоились. Ты должен быть послушным!

вмешался Рин, одобряя его кротость.

Она протянула ему тарелку с едой, которая ждала его на подносе в углу комнаты.

- Для начала съешь вот это!

Большая тарелка риса и рыбы. Когда-то это была бы самая вкусная еда, но сейчас, глядя на нее, он не мог придумать ничего, чего бы ему хотелось меньше.

Он поднял глаза, открыв рот, чтобы пожаловаться, но тут же закрыл его снова, увидев напряженные взгляды, которые посылали ему остальные члены семьи.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 55 - Встреча с Мастером**

- Вкусно?

- Мм…

Его телу не потребовалось много времени, чтобы осознать, насколько он голоден, и прежде чем он осознал это, он уже набросился на еду.

Его семья смотрела на него так, словно он был какой-то захватывающей выставкой в зоопарке.

- Брат... я должен сообщить хозяину, что ты проснулся – он строго-настрого взял с меня обещание.

Генге кивнул, не сдерживаясь.

- Конечно. Я тоже хочу его видеть.

Масаацу понимающе кивнул и повернулся, чтобы выйти за дверь.

Его младший брат тяжело вздохнул и откинулся назад, наслаждаясь ощущением сытости. Если не считать тупой ноющей боли, он чувствовал себя очень живым, особенно после двухдневного отдыха.

- Папа, ты поможешь мне увидеть маму до прихода хозяина?

Морохиро кивнул, просунув руку ему под плечо и помогая встать на ноги. Накатила волна головокружения, и он чуть не упал.

- Ты в порядке?

- Да, просто немного кружится голова.

Рин пошла вперед и открыла двери, убедившись, что им ничто не помешает. С каждым шагом кожа вокруг его живота и груди натягивалась, раздражая раны, которые лежали там.

С короткой искрой любопытства он почти испытал искушение осмотреть их, задаваясь вопросом, Что же было такого плохого в его ранах, что врачи сделали его мертвым. Но, вспомнив выражение лица членов его семьи, когда они говорили о них, он решил, что лучше этого не делать.

Фуку спала на мягкой кровати, слегка приподнятой над полом. Она выглядела довольной, но ее лицо было пугающе белым.

-Что с ней случилось?

Он почувствовал новый укол в животе, когда увидел, что его прекрасная мать выглядит такой хрупкой.

- Ублюдок пронзил ее бок.

Сообщил ему Морохира, в гневе сжав кулак. Видя его таким, Генге мог точно оценить, что он чувствует. Без сомнения, если бы его отец был там, то ничего подобного определенно не произошло бы.

- Значит, Тода действительно послал людей напасть на деревню? Этот подонок. Сколько мы потеряли, Рин?

Рин немедленно ответила: Каждая потеря была еще свежа в ее памяти, и она сильно сожалела о них, чувствуя, что если бы она действовала быстрее и эффективнее, то никто бы вообще не умер.

- Пять. Но еще несколько раненых... это не очень хорошо, но Акико, то есть Нива-Сан, сделала все, что могла.

- Не очень хорошо? Ты что, шутишь? Вся деревня была бы перебита, если бы вы не сражались. Для сравнения, пять потерь-это очень мало.

Она посмотрела на старшего брата, ища в его глазах хоть малейший намек на обман, но ничего не нашла. Он имел в виду именно то, что сказал.

- Полагаю, что да... но все же ... …

Он протянул руку, чтобы погладить ее по голове.

- Я знаю. Это больно. Я чувствую то же самое. Но это должно быть больно. Самое меньшее, что мы можем сделать для мертвых-это оплакать их. Я надеюсь, что мы никогда не достигнем той точки, когда смерть наших товарищей не будет беспокоить нас.

-Ммм, Я думаю, ты прав…

Морохира пожал плечами, вступая в разговор.

-Да, я согласен с ребенком, но, конечно, всегда есть более простое решение.

Оба выжидающе повернулись к нему.

-И что же это может быть?

- Только не умирай.

Сказал он с невозмутимым лицом, как будто действительно верил, что разгадал загадку.

На несколько секунд воцарилась тишина, затем по комнате разнесся звук пощечины, и лицо Гэнге драматично сжалось.

- Рин... напомни мне никогда не воспринимать отца всерьез.

Она твердо кивнула.

- Ага, понял!

Морохира выглядел испуганным, как будто он был искренне смущен, переводя взгляд с одного брата на другого, ища поддержки,и становясь все более отчаявшимся, поскольку они продолжали ослеплять его.

- А?! Что ты имеешь в виду?!

Они оставили его страдать на некоторое время, поскольку Генге позволил себе улыбнуться теперь, когда он был удовлетворен тем, что его мать была в порядке. Положив руки на поясницу, он потянулся назад, наслаждаясь приятным ощущением расслабления мышц.

Возможно, это было потому, что он пролежал в постели два дня, но просто не мог насытиться растяжкой.

Он уже потянулся, когда Масаацу вернулся, и пару секунд смотрел на него, удивляясь, почему его брат стоит так странно.

-Растяжка.

Он проинформировал его многозначительно.

-Ой.

Масаацу несколько раз кивнул сам себе, пытаясь разобраться в том, что происходит у него в голове.

- ГМ. Я говорил с Дзикодзи-Сан. Он собирается сообщить хозяину, и они будут здесь очень скоро.

- Хорошо. Пойдем в столовую, чтобы не мешать маме отдыхать.

Он медленно вышел из комнаты, изо всех сил стараясь сохранить равновесие, избегая самой сильной боли. Это делало походку необычной, но помогало свести боль к минимуму.

Он тяжело вздохнул, усаживаясь, скрестив ноги, за низкий столик и глядя в открытую дверь на приятное солнце, согревающее мощеную булыжником дорогу.

Рин села рядом с ним, в то время как Морохира сел на более узком конце стола прямо рядом с ними. Масаацу предпочел стоять.

Пальцы Гэнге забарабанили по поверхности стола, наполняя тишину комнаты ровным постукиванием. Появление хозяина, казалось, омрачило настроение всей семьи.

" Возможно, они нервничают." - Предложил он себе, оглядываясь вокруг и удивляясь, почему все так напряжены. Только тогда он понял, что делает со своими пальцами. Он немедленно остановился, надеясь, что его тело не сделало этого в попытке подражать Накатане.

Стрекоза уверенно впорхнула в комнату, жужжа над головой Генге. Быстрым движением он поймал ее в воздухе, зажав в ладонях, не причинив ни малейшего вреда.

Он сидел, любуясь прекрасным голубым телом существа, и вновь убеждался, что очень счастлив быть живым.

Вскоре пришли Накатане и Дзикодзи и сбросили сандалии у двери. Генге выпустил стрекозу из своей ладони и встал вместе с остальными членами своей семьи, которые поклонились мастеру. Со своей стороны, мастер просто махнул рукой, отмахиваясь от формальностей.

-В этом нет необходимости.

Он сел за стол напротив Генге, который тоже поспешил сесть. Дзикодзи сидел рядом с ним. Накатане довольно долго смотрел на него, оглядывая с ног до головы.

Масаацу истолковал это молчание по-другому и указал на свою семью.

- Пойдем, мы должны оставить Тадакату и поговорить с мастером наедине.

Они кивнули без малейшего колебания. Атмосфера была слишком тяжелой для них, и они воспользуются любой возможностью сбежать, если она представится.

Генге со вздохом проводил их взглядом. Если бы они знали Накатане лучше, то вряд ли чувствовали бы себя так неловко рядом с ним. Конечно, он занимал положение намного выше их собственного, но его личность делала такой социальный разрыв легко преодолимым.

Хотя в его намерения не входило заставить остальных членов семьи молодого человека уйти, Накатане не стал их останавливать, чтобы облегчить разговор.

Они прислушались к шагам, постепенно затихающим на рыхлых камнях, окаймлявших дорожку.

-Как, черт возьми, ты жив?

Многозначительно спросил Накатане.

- Простите, Нива-Сан?

- Я видел, в каком ты состоянии. Несколько ваших жизненно важных органов были проколоты. По всем правилам ты должен был умереть несколько дней назад.

Услышав эту новую информацию, он поднял бровь. У мастера не было причин лгать.

- Хм... может быть, я просто быстро поправляюсь?

Учитель раздраженно покачал головой.

-Ты выпендриваешься, малыш? Мои раны были не так серьезны, как твои, и я все еще хожу, как будто кто-то засунул мне в задницу трубку.

Генге слегка усмехнулся над его фразеологией, наслаждаясь тем, что видит более непринужденную сторону мастера.

- Накатане, такие слова не подобают хозяину дома Нива.

Мягко поправил Дзикодзи, хотя тоже улыбался.

- Э, все в порядке.

Он глубоко вздохнул, возвращаясь к разговору, который ему так хотелось завести.

- Как бы то ни было ... я рад, что ты жив.

Дзикодзи поддержал его.

-Как и я, молодой человек. Похоже, вы всерьез восприняли то, что я сказал о воинском духе.

- А, спасибо. Я тоже рад, что остался в живых.

Даже при всей серьезности Гэнге было почти невозможно позволить своему хорошему настроению испортиться, и он не мог не говорить легкомысленно.

-Да, кстати, ты отлично справился с наемниками. Это было очень хорошо сделано. Я слышал, что жив только благодаря тебе.

Улыбка Накатане слегка дрогнула, когда он заговорил об их битве с наемниками.

- Да... но все же нам не удалось сделать это без помощи Ишиямы. Если бы он не пришел... мы, наверное, все были бы мертвы.

- Он заставил меня волноваться, когда уходил, но я рад, что он сумел помочь тебе. Где он сейчас? Разве обычно он не был бы с тобой?

Дзикодзи и мастер обменялись грустными взглядами, прежде чем снова повернуться к Генге, который пытался понять, что означал этот взгляд.

- Ишияма... Ишияма храбро погиб, убив чудовище, даровав нам победу в битве.

Старик говорил серьезно, изо всех сил стараясь не задохнуться.

Улыбка исчезла с лица молодого человека, когда он осознал потерю еще одного товарища.

- Я ... черт побери... я не очень хорошо его знал, но он определенно был хорошим человеком.

- Да, парень, он был одним из лучших. Когда мы пришли и нашли тебя после того, как ты убил Тоду, мы думали, что история повторяется. Я рад, что боги не были такими злыми.

Накатане говорил правду. Перед лицом таких замечаний молодой человек уже не мог шутить. Разговор на некоторое время затих, а потом Гэнге задал вопрос:

- Что-нибудь случилось, пока меня не было?

- Нет... все просто пытаются прийти в себя. Мы еще даже не ступали в Тобисиму, так что только Бог знает, что мы там найдем.

Накатане забарабанил пальцами по столу, пытаясь припомнить еще что-нибудь примечательное.

- Сегодня вечером мы соберемся на Рыночной площади и устроим похороны. Вы будете достаточно здоровы, чтобы присутствовать?

- Да. Есть несколько человек, которым я должен засвидетельствовать свое почтение.

Дзикодзи выразил свое беспокойство по этому поводу.

-В таком состоянии ты не сможешь дойти пешком до города. Даже лошадь была бы для вас обременительна... но все же вы не можете ездить верхом, не так ли?

Генге неловко почесал затылок и застенчиво улыбнулся.

- Вообще - то ... я недавно научился.

Два пожилых джентльмена уставились на него, ошарашенные.

-Значит, ты хочешь сказать, что эти люди говорят правду? Это значит... ты научился ездить верхом только во время битвы?

Голос Дзикодзи был полон недоверия, когда он озвучил факты.

- Что-то вроде этого .…

Накатане открыл было рот, чтобы заговорить, но тут же закрыл его, покачав головой.

- Очень хорошо. Сегодня вечером я приготовлю тебе лошадь для путешествия.

Джикодзи заговорил, и голос его звучал еще более беспомощно, чем прежде.

- Может быть, мне следовало держать это в секрете?

Генге задумался, видя, как сокрушены душой двое старших мужчин.

-Но это действительно так впечатляет?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 56 - Похоронный костер**

И вот перед самым закатом жители деревни собрались на Рыночной площади. Это был первый раз, когда все собрались вместе с начала битвы, и теперь их число было значительно уменьшено.

В центре площади был сооружен большой погребальный костер, где почти 70 тел были помещены по отдельности на сожженные кровати, мирно скрестив руки на груди. Это был впечатляющий архитектурный подвиг, поскольку каждое тело было видно скорбящим, создавая великолепную пирамиду из веток и палок.

-Он здесь.

Масаацу направил Гэнге, ведя его к телу их товарища.

Тело было одето в простое черное кимоно-возможно, более высокого качества, чем все, что он носил при жизни, что свидетельствовало об уважении, которое Накатане проявлял к мертвым – и сидело на подстилке из веток, поднимая его на высоту талии молодого человека.

Как и говорил его старший брат, этот человек умер с улыбкой. Его лицо выглядело таким умиротворенным, таким расслабленным, что трудно было поверить, что он вообще мертв. Если бы не леденящая белизна его лица, его легко было бы принять за человека, наслаждающегося теплым вечерним солнцем.

Увидев его таким, Генге почувствовал себя глубоко виноватым. Он привел Сугануму, и в ответ тот умер. Если бы он был более компетентным лидером, был бы он все еще жив?

Правда и то, что он не ожидал, что кто-то из них выживет, так что только смерть одного человека должна была наполнить его радостью. И это произошло. Но этого было недостаточно, чтобы преодолеть сожаление, которое он испытывал, потеряв жизнь этого человека.

- Суганума-сан, - сказал он, низко кланяясь, - спасибо... большое спасибо. Для меня было честью сражаться бок о бок с вами. Пожалуйста, наслаждайтесь теплой землей Такамагахара без каких-либо дополнительных забот.

Некоторое время он стоял неподвижно, двигаясь только по настоянию брата.

- Пойдем, брат. Нам пора уходить.

За ними шла женщина, держа сына за руку.

-Вы Миура Тадаката?

Агрессивно спросила она.

Генге повернулся, чтобы обратиться к ней.

- Ублюдок, ты убиваешь!-

Увидев слезы, запятнавшие лицо молодого человека, ее гнев утих так же быстро, как и появился, и лицо смягчилось. Секунду спустя она обнаружила, что изо всех сил пытается сдержать слезы, дико шмыгая носом и яростно моргая, когда ее глаза начали слезиться.

Она не могла остановить поток эмоций, которые были так свежи в ее сердце, и слезы выступили быстро.

- Почему... почему он должен был умереть за тебя?!

Она всхлипывала, ударяя его в грудь слабыми ударами.

Он не избежал ни одного из них, так как его чувство вины усилилось.

-Как же мы обойдемся без него?.? Мой мальчик слишком молод, чтобы работать! Мы умрем с голоду! И за что!?

- О! Дорогой, как ты жесток..! Как ты умер с улыбкой... как будто ... как будто все это стоило того. Но как же мы?? А как же я и твой милый сын? Разве мы не заслуживали такой преданности?

Генге крепко схватил ее за плечи, охваченный страстью, услышав, как она оплакивает смерть мужа.

- Пожалуйста, Суганума-Сан! Не вините своего мужа. Он самый храбрый из людей. Пожалуйста, гордитесь тем, что вы были его женой!

Она напряглась от его прикосновения, послав ему пощечину в ответ на его слова.

- Гордость!? Вы можете сказать это только потому, что вы не мы... мы не сможем пережить зиму!

Не обращая внимания на жгучую боль, пронзившую его щеку, молодой человек поспешно попытался рассеять ее беспокойство.

- Нет! Нет, этого не случится. Хозяин-благородный человек. Вы получите хорошую сумму монет, чтобы вознаградить Сугануму-Сан за его мужество... и... и я позабочусь о ваших финансах тоже... то, что у меня есть, не так уж много, но я позабочусь о том, чтобы семья Суганумы-сан не испытывала никаких проблем.

Она застыла в шоке, услышав заявление молодого человека. Даже ее маленький мальчик, который наблюдал за их общением со смиренным выражением лица, широко раскрыл глаза, глядя на мужчину перед собой, задаваясь вопросом, были ли эти слова правдой.

-Это ... это правда? Молодой человек!? Это правда?

Она отчаянно вцепилась в его плечо, физически ища след надежды.

-Это правда. Я клянусь своей честью, что я, Миура Тадаката, буду заботиться о ваших финансах столько, сколько вам понадобится.

Торжественно произнес он.

Она с облегчением упала на колени, ее слезы текли еще сильнее, а тело агрессивно содрогалось при каждом вдохе. Она распростерлась у его ног.

- Спасибо... о, большое спасибо! Ну же, сынок, поблагодари доброго молодого человека!

Она за руку потащила сына к себе.

Гэнги поспешно поднял ее на ноги, помогая подняться и сыну. Его встревожило то, что она зашла так далеко в его благодарности, тогда как именно он должен благодарить ее.

- Нет, пожалуйста, Суганума-сан, это моя честь. Я в долгу перед твоим мужем

Он низко поклонился им.

- Пожалуйста, примите мою благодарность. Если вам что-нибудь понадобится, Позови меня, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы забрать это.

Масаацу с облегчением наблюдал за происходящим. Он беспокоился, что его брат может измениться, даже немного, из-за славы, которую он приобрел в битве. Но, похоже, его опасения были напрасны, поскольку брат оказался еще более великим человеком, чем он думал.

Суганума-Сан ничего не могла сказать в ответ, так как слезы душили ее голос, поэтому вместо этого Гэнге повернулась к сыну.

- Будь сильным, парень. Ешь как можно больше, чтобы ты мог вырасти хорошим человеком, таким же, как твой отец.

Мальчик, со своей стороны, улыбнулся решительной улыбкой, которая содержала намек на печаль, когда он кивнул на ободрение Генге.

С этими словами молодой человек попрощался и пошел прочь, изо всех сил стараясь справиться с сильными эмоциями, бушевавшими в нем. Он почувствовал огромное облегчение оттого, что смог встретиться с женой Суганумы-сан и сказать то, что собирался. Конечно, ему не удалось сделать это самым достойным образом, но он решил не критиковать себя слишком сильно.

Он не успел сделать и десяти шагов, как перед ним выскочило тело.

- Миура-сан! - Сэр! Я не ожидал увидеть тебя здесь, особенно на ногах и на прогулке! Я рад видеть тебя живым.

Мужчина агрессивно похлопал его по плечу и громко рассмеялся, явно довольный его появлением.

Увидев озадаченное выражение лица Генге, он замедлил шаг.

-Может быть... ты меня не помнишь?

- Хм... Роккаку-Сан..?

Услышав свое имя, он широко улыбнулся и еще сильнее похлопал себя по плечу, явно взволнованный.

- Ты помнишь меня? Ха-ха-ха! Это была славная битва, сэр, А вы сумасшедший!

-Было немного трудно узнать вас без формы охранника... но, похоже, вы все такие же сумасшедшие, как и я. Масаацу рассказал мне, что произошло после того, как я потерял сознание.

Он засмеялся еще громче.

-Ха-ха-ха, может быть... когда я вспоминаю об этом – я не могу поверить, что я жив. Может быть, ты заключил сделку с богами? Ха-ха-ха!

Еще один человек ковылял на костыле, подняв ногу.

- Боже мой! Это действительно ты, Миура-сан! Мне показалось, что кто-то произнес твое имя... но подумать только, что ты действительно здесь!

Какой-то крестьянин, прихрамывая, подошел к нему и громко вскрикнул от удивления, убедившись, что это действительно его командир.

Генге обернулся, чтобы поприветствовать его, с беспокойством глядя на свою ногу.

- Нишина-Сан! Рад видеть тебя в добром здравии... что случилось с твоей ногой?

- А, ничего особенного. Просто некоторые ублюдки ткнул меня в верхнюю часть бедра, так что чувствую себя немного негнущимся. Очень скоро я снова буду готов сражаться под вашим началом, командир!

Молодой человек сделал паузу, прежде чем нерешительно ответить.

- Ах... я не знаю, буду ли я снова руководить в будущем. Это было просто потому, что Ишияма-Сан должен был уйти в разгар битвы.

Нишина в замешательстве нахмурилась.

-А почему бы и нет? Мы выиграли битву из-за тебя! С их стороны было бы безумием, если бы они не позволили тебе снова стать лидером.

Роккаку поддержал это, говоря страстно.

- Ага! Будь я проклят, если снова буду сражаться под началом кого-то, кроме Миуры! Я хочу снова испытать это чувство. Это было интенсивно!

Нишина не мог не согласиться, когда он повернулся к охраннику.

- Правильно!? С тех пор я не могу пить сакэ... это было бы уже не то. Ничто не может сравниться с этим.

Роккаку с силой хлопнул его по спине, явно более чем довольный тем, что нашел кого-то, кто разделял его мнение.

-То же самое и со мной! Это было так скучно... я просто не могу заставить себя прикоснуться к этому материалу. Я никогда не думал, что скажу это, но я чертовски рад следующей битве!

Молодой человек посмотрел на них с некоторым недоумением. Когда он ехал к стене Яри, его охватило такое сильное чувство, словно кровь закипела в жилах от безжалостного рычания льва. Но он не ожидал, что подчиненные ему мужчины будут чувствовать себя так же... и особенно до такой степени, что они откажутся от других способов наслаждения только для того, чтобы не запятнать его.

Еще несколько тел отделились от толпы. Среди них Генге узнал Ниро и Китадзе.

Они отреагировали с таким же удивлением, как Роккаку и Нишина, но были более чем рады видеть друг друга. Особенно Генге обрадовался, увидев, что с Китадзе все в порядке. Он даже почувствовал, что мальчик стал немного увереннее, чем раньше.

- Хотя, возможно, это мое воображение.

Усталое лицо Нииро, казалось, обрело новую энергию, и в его речи определенно чувствовалась энергия, которой раньше не было.

Все больше и больше людей выходило из толпы, и каждый из них возбужденно приветствовал своего командира, разделяя подобные чувства. Молодой человек был удивлен, увидев, что какая-то необычная дружба сформировалась между членами группы. Роккаку возбужденно разговаривал с крестьянином, который, судя по обрывкам разговоров, подслушанных Генге, сражался непосредственно на стороне Роккаку в битве.

Вскоре весь отряд снова собрался вместе, за исключением недавно ушедшего Суганумы. Дух среди группы был силен. В мрачной обстановке похорон их жизнерадостность была особенно заметна, и их слова были слышны по всей площади.

Даже тогда Роккаку казался самым громким,и его слова звучали громко и ясно, услышанные всеми присутствующими.

-Ха-ха-ха, вот что я тебе скажу: после той битвы у меня был лучший секс в моей жизни! Моя жена не знала, что ее ударило!

Воцарилась тишина, когда вся площадь – даже отряд Генге-погрузилась в тишину, обдумывая только что сказанное. Жена Роккаку, которая услышала такое заявление, разговаривая с группой друзей, сильно покраснела.

Охранник огляделся, недоумевая, из-за чего весь этот шум. Остальная часть отряда наблюдала за ним, заинтригованная его смелостью, прежде чем его друг-крестьянин расхохотался, и вскоре за ним последовали остальные члены отряда. Вскоре вся рыночная площадь хихикнула над Роккаку, который, в свою очередь, лишь пожал плечами, продолжая широко улыбаться.

Накатанэ покачал головой, легкая улыбка заиграла на его губах, когда он увидел волнение, с которым вели себя люди, возглавляемые Генге. Даже Дзикодзи рядом с ним – хотя с возрастом он немного оцепенел от подобных вещей – завладел его любопытством.

Командир ни в малейшей степени не был отделен от их выходок. Он вел беседу так, как будто разговаривал с группой старых друзей, так как его первоначальное сдержанное отношение вскоре исчезло, и он научился смеяться вместе с ними. Масаацу был немного спокойнее, но не потому, что ему не нравилось их отношение, а просто потому, что он не знал, как к ним присоединиться.

Впрочем, это не было проблемой, так как юный Китадзе чувствовал то же самое, и вскоре они разговорились, и начали закладываться основы невероятной дружбы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 57 - Болезненная церемония**

- Люди Тойоне, прошу вашего внимания.

Крикнул Накатане. Толпа постепенно затихала, и он заговорил снова только тогда, когда воцарилась тишина.

-Мы стоим здесь победителями, несмотря на то, что все против нас. Но эта победа досталась нам дорогой ценой-как мы и предполагали.

- Это, - он указал на погребальный костер, - одни из самых храбрых мужчин и женщин, когда-либо ступавших по этой священной земле восходящего солнца, и наш долг помнить их имена вечно.

- Присоединяйтесь ко мне в молитве, когда я попрошу богов приветствовать их в Такамагахаре.

Дзикодзи передал ему пылающий факел, который он бережно принял обеими руками, Прежде чем начать церемониальные песнопения.

- Боги, простите грехи нам, слабым смертным, когда мы умоляем вас проявить благосклонность к нам, низшим существам.

Он сделал паузу, ожидая, пока собравшиеся люди повторят его заклинание.

- Эти мужчины и женщины, хотя и скромные при жизни, в смерти пробудили свою божественную кровь и доказали свое право стоять перед тобой.

-Мы просим, чтобы ты даровал им безопасный проход, и чтобы они смогли испытать все, что не смогли на этом смертном плане.

На этом песнопения закончились, и он направил мерцающее пламя на ближайшую связку хвороста, которую нарочно оставили открытой. Потребовалось всего мгновение, чтобы огонь вспыхнул, и он распространился очень быстро.

С рядом потрескиваний, все основание было залито пламенем, которое поднялось на вершину пирамиды, пропитывая трупы своим теплом.

Очень немногие не проронили ни слезинки, наблюдая, как голодное пламя пожирает их друзей и семью. Пепел уносило в небо, и они молились, чтобы этого было достаточно для их близких, чтобы добраться до лучшего места.

Накатане и Дзикодзи смотрели, как тело Исиямы исчезает в пламени, и их горе становилось еще сильнее, чем раньше. Мастер сжал кулак, чувствуя ярость от потери своего главного стражника, который служил рядом с ним много лет. Он пытался скрыть слезы, которые проливал, но это не ускользнуло от старика, который хорошо его знал, потому что его лицо тоже было мокрым.

Мрак смертности был освещен жертвами тех, кто пал перед ними. Скорбеть - значит проявлять уважение. Но выказывать скорбь слишком долго было бы к великой печали тех, о ком мы заботимся, ибо это делает их жертву неуместной, ибо вы стоите еще слабее, чем прежде.

По крайней мере, так они чувствовали себя, когда изо всех сил пытались улыбнуться, несмотря на нахлынувшую на них волну горя. Для одних это было легче, чем для других, но попытка все же была предпринята.

Глубоко вздохнув, Накатане попытался отбросить печаль – по крайней мере, на время – и снова обратился к своему народу.

- Я....

Он сделал паузу, его голос задыхался. Джикодзи крепко сжал его плечо, слегка кивнув, чтобы показать свою поддержку.

Мастер кивнул в ответ, глубоко вздохнув, прежде чем начать снова.

-Теперь я перейду к более легкой теме. Награды! Ха-ха!

Он заставил себя искренне рассмеяться, несмотря на все трудности. Кое-кто ухитрился хихикнуть в ответ, так как уши насторожились при упоминании награды.

- Все, кто служил, включая женщин, получат по 10 серебряных монет за свою службу. Если умер член вашей семьи, который служил, то это будет 50 серебряных монет. Вы можете получить его от их имени.

Шепот прошел по толпе, когда люди обсуждали награду.

- 10 серебряных монет!? Этого ... этого хватит, чтобы прокормить нас на 10 лет! Как же так? Как мастер может себе это позволить?

Награда была огромной, и Генге одобрительно кивнул. Он знал, что, чего бы это ни стоило, мастер сделает все возможное, чтобы помочь своему народу. Но он не знал, насколько далеко ушел учитель. Его казна была полностью опустошена, чтобы отдать эту награду народу.

Его семья, конечно, некоторое время будет бороться с монетой... но он надеялся, что они смогут найти что-то в резиденции Тоды, что компенсирует их потери. Конечно, он был готов и вовсе ничего не найти.

Дзикодзи протянул ему свиток, на котором были написаны имена всех жителей деревни, участвовавших в сражении. Он также отмечал, умерли такие люди или нет. Это было довольно болезненное чтение, и когда его глаза скользнули по имени Ишияма, он почувствовал, как что-то напряглось.

Прочистив горло, он начал читать их вслух.

- Рейзэй Коресукэ… 10 серебряных монет. Пожалуйста, подойди и забери свою награду

Вперед вышел мужчина средних лет, слегка прихрамывая. Накатане опустил руку в маленький сундучок с монетами и отсчитал десять, прежде чем вложить их в руки мужчины.

- Благодарю вас за службу.

Мужчина благодарно поклонился, почти ошеломленный суммой денег, которую держал в руках. Он крепко сжал его обеими руками, пробираясь сквозь толпу, все еще крепко сжимая их, чтобы не уронить ни одной монеты.

Когда человек снова вернулся к массе, которая была толпой, учитель продолжил список, называя имя умершей женщины. Ее 11-летняя дочь выступила от ее имени, поощряемая отцом. Накатане одарил ее улыбкой, любезно протягивая монеты и изо всех сил стараясь не усилить ее нервозность.

Путь шел довольно медленно, потому что мастер уделял каждому получателю все свое внимание, но никто не скучал, потому что предвкушения такой щедрой награды было достаточно, чтобы успокоить любое беспокойство.

Вскоре были вызваны бойцы из отряда Гэнге, под одобрительные возгласы товарищей, которые хлопали их по спине, когда они проходили сквозь толпу. Мужчины удивлялись количеству монет, с которыми они возвращались, изо всех сил стараясь поверить, что они настоящие.

Прозвучало имя Морохиры, и он уверенно прошел сквозь толпу. Когда он приблизился к выходу, кто-то окликнул его.

- ЗВЕРЬ!

Он обернулся и увидел поднятый кулак Кусидзу, который сражался бок о бок с Морохирой. Эти двое питали друг к другу определенное уважение, особенно после той кровавой истории. "Зверь" принял похвалу с сердечным смешком и поднял кулак в ответ.

- Ага! Я же чертов зверь!

Его низкий крик был почти ревом, и вскоре другие мужчины издали несколько криков, приветствуя его как зверя. К ним присоединились Аритада и Еритомо. Не было ни одного человека, более достойного такого титула. Он сражался как Одержимый, внушая страх даже своим товарищам.

Накатане с удовольствием наблюдал за обменами, передавая ему монеты.

Морохира взглянул на свои ладони, пересчитывая монеты, просто чтобы быть уверенным.

- Погодите, хозяин, вы поставили здесь 11.

- Достойная награда за "зверя", не правда ли?

В толпе раздался смешок, и оба мужчины улыбнулись друг другу. Сжимая монеты в руке, он с уважением кивнул мастеру, прежде чем повернуться и направиться к толпе.

Рин была следующей, подбадриваемая Акико, которая стояла рядом с ней. Другие женщины в толпе тоже хотели поддержать ее, хотя они были немного сдержаннее мужчин и только из вежливости делали это молча.

-Я слышал от своей дочери, что ты дралась как тигрица, юная Миура-кун.

Похвалил Накатане, вручая ей награду.

Она слегка покраснела, услышав похвалу от человека столь высокого положения, но все же попыталась смиренно принять ее.

-Это ваша дочь дралась, как львица, сэр.

Она неуверенно ответила:

Он улыбнулся ее ответу, глядя ей вслед с некоторым одобрением.

А потом подошел Масаацу с твердым выражением лица-хотя оно грозило в любой момент сломаться от криков, доносившихся из его подразделения.

- Давай, Миура! Возьми эти монеты!

Крики были такими глупыми, но это было сделано намеренно. Это быстро превратилось в игру, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить получателя смеяться, когда он поднимется, чтобы забрать свою награду.

К его чести, ему удалось сохранить самообладание, но как только он вернулся обратно к мужчинам, он быстро разразился приступом смеха. Генге широко ухмыльнулся, увидев, как яростно смеется его брат.

Но это не могло отвлечь его от нервозности, которая сидела у него на груди. Это началось в его животе как серия бабочек, которые вскоре порхали к его сердцу. Он задавался вопросом, почему он нервничал, собирая простую награду перед таким количеством людей? Он делал это без малейшего намека на эмоции перед толпой в сотни раз больше.

- Может быть... может быть, это потому, что мне небезразлично, что думают обо мне эти люди?

Рассуждал он.

- Миура Тадаката! Поднимайся и получи свою награду.

Его имя было произнесено, и его мысли немедленно сузились. Нервозность усилилась, и он почувствовал прилив адреналина.

Он прошел сквозь толпу людей, которые расступились, когда он вышел наружу. Они смотрели в его сторону, провожая взглядом. Он удивился, почему толпа так молчалива.

- Миура!!

Раздался крик, и он оглянулся, чтобы увидеть поднятый кулак Роккаку. Его обычно спокойное лицо и веселая улыбка исчезли. Выражение его лица стало жестким и совершенно серьезным.

- Миура!!

Несколько других мужчин подняли кулаки, чтобы окликнуть его по имени, в том числе его брат и Китадзе.

- Миура!!

А потом все подразделение подняло кулаки после того, как выкрикнуло его имя. Он уставился на них, его тело внезапно охватил озноб. Выражение их глаз было устрашающим. Он никак не мог осознать, что эти люди с таким выражением лица выкрикивают его имя.

Время словно замедлилось, когда он обернулся, только чтобы услышать еще один шквал приветствий, подстегивающих его вперед.

- Миура!!

Он встретился взглядом с Накатане и остановился. В его глазах отразилась та же напряженность, что и у людей, которых он вел за собой.

Ему потребовалось огромное усилие, чтобы снова двинуться вперед, и ему показалось, что прошла целая вечность.

Он подошел к Накатане и встал на деревянную платформу, открывая ему вид на всю толпу.

Учитель положил руку ему на плечо и повернулся вместе с ним лицом к толпе.

- А теперь ... Миура слушай. Хм... Что нам с ним делать? Хватит ли десяти серебряных монет?

- ЧЕРТ ВОЗЬМИ, НЕТ!!

Крикнул Роккаку, быстро прикрыв рот рукой, сообразив, что заговорил не в свою очередь

- Ха-ха-ха. Я согласен! Мальчик вел только 15 человек против 100 Тоды. Ну ... 110. И маленький негодяй действительно победил! Итак, что мы дадим мальчику, который убил Тоду своими собственными руками?

- 90 серебряных!

Крикнул мужчина.

- 1 ЗОЛОТАЯ МОНЕТА!

Крикнул другой.

- ЛОШАДЬ, ПОТОМУ ЧТО ОН ПОШЕЛ И УБИЛ ДРУГУЮ!

Крикнул Роккаку, к большому удивлению остальной части толпы.

Накатане тоже улыбнулся.

-Это хорошо... это хорошо. Но те не используют его особых талантов ... вместо этого я предложу ему следующее: присоединяйся ко мне и стань командиром моего – еще не сформированного – подразделения спецназа. Я дам тебе 3 дня на это.-

Он не успел закончить свою речь, как юноша рядом с ним предсказал его нетерпение.

- Я СОГЛАСЕН!

Крикнул Генге откровенно, возможно, даже чересчур резко.

-Ты уверен? Это очень ответственная должность…

Он серьезно кивнул и повторил:

- Я согласен.

В бою он открыл в себе ту сторону, о существовании которой даже не подозревал. Теперь, когда война закончилась, он не знал, в каком направлении двигаться дальше. А потом Накатане предложил ему-крестьянину-должность на всю жизнь. Положение, которое гарантировало бы безопасность его семьи. И прежде всего, положение, которое позволит ему сражаться бок о бок с теми блестящими людьми, которых он обнаружил в самые трудные времена.

- Миура!! Миура!! Миура!!

Его люди одобрительно закричали, разделяя его чувства. Они не могли отступить в царство людей после того, как испытали, что значит быть богом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 58 - Разговор при свечах**

Генге тяжело вздохнул, снимая сандалии у двери. Это был долгий вечер, и теперь он чувствовал себя совершенно измученным. На Рыночной площади все еще продолжалось празднование, но он извинился и поехал домой.

В пылу страсти он принял должность командира спецназа, хотя и не имел ни малейшего представления о том, что это означает на самом деле. Не то чтобы он сожалел о принятом решении – совсем наоборот, – но его мозгу не терпелось поразмыслить об этом, и растущая усталость подсказала ему подходящее решение.

Он все еще улыбался с тех пор, как наслаждался обществом тех, кто служил в его подразделении.

-Или, может быть, теперь они будут членами моего подразделения на неопределенный срок?

Там было еще что-то, что его беспокоило.

-А что конкретно означает "подразделение специального назначения"?

Он гадал, сколько Накатане может ожидать от него, и связаны ли эти обязанности вообще с битвой.

Внезапно перед ним возникла тень, заставившая его напрячься и резко обернуться.

Он сразу же расслабился, увидев знакомую фигуру, заслоняющую свет мерцающего Факела.

-Ты тоже рано вернулся?

Накатане пожал плечами.

- Не было особого смысла оставаться здесь. - Можно Мне?

Он указал на вход в дом.

- Ну конечно же.

Генге жестом указал внутрь. Во-первых, это был дом хозяина, какое право он имел отказывать ему?

Молодой человек прошел вперед, принес бутылку и два стакана, а затем с облегченным вздохом сел на край стола. Через мгновение к нему присоединились остальные.

-Я давно хотел поговорить с тобой, Нива-Сан.

Накатане потянулся вперед, вытащил пробку из бутылки и коротко понюхал ее, прежде чем одобрительно кивнуть. Он быстро налил себе полстакана и с удовольствием закрыл глаза, наслаждаясь горьким вкусом саке.

- Это было так очевидно, следовательно, почему я здесь.

Он осушил стакан, прежде чем налить себе еще.

- На самом деле, парень, ты должен потратить некоторое время на размышления, прежде чем принимать такие должности... если бы я был Тодой, ты бы расписался в своей жизни.

-Но ты же не Тода.

Многозначительно возразил Генге.

Мастер задержал на нем взгляд на несколько мгновений, прежде чем усмехнуться.

- Нет... по крайней мере, я не Тода.

Он откашлялся, придерживая стакан пальцами одной руки, а другой поигрывая бутылкой.

- Я буду с тобой откровенен, парень, у тебя есть талант. Тот, который редко увидишь.

Он сделал еще глоток из своего стакана.

-Вы более чем доказали свою ценность... и игнорировать вас было бы большой глупостью с моей стороны.

- Ха ... большая глупость. Ну, это уж точно не в первый раз.

Он сокрушался про себя.

У молодого человека возникло ощущение, что Накатане думает не только о контракте. Без сомнения, речь шла об Ишияме или, возможно, даже о смерти других жителей деревни.

- Как бы то ни было, эта деревня у тебя в долгу. Она была бы уничтожена, если бы ваше подразделение не достигло того, что оно сделало. Таковы мои рассуждения. Я предложил вам нечто взаимовыгодное: вы предлагаете мне свои услуги, а я помогаю Вам в развитии вашего таланта.

Генге кивнул, продолжая подъем.

-Это более чем удовлетворительно для меня, Нива-Сан. Вы забываете, что я простой крестьянин. Что бы вы мне ни предложили, я с благодарностью приму это предложение, даже если вы не станете объяснять свои доводы.

- Ха! Глупцы те, кто смотрит только на рождение. Это не определяет талант.

Он принес чашку до его губ, прежде чем делать паузу, нахмурившись.

- Ну ... Ясно. Об этом даже не нужно было говорить.

Он сделал глоток, но выражение отвращения на его лице не исчезло.

- В любом случае ... условия. Вот почему я пришел сюда... МММ, давай посмотрим…

Он посмотрел в потолок, когда его пальцы разжались вокруг бутылки, и провел несколько мгновений в раздумье.

Генге терпеливо ждал, не выказывая никаких признаков спешки, его внимание оставалось непоколебимым.

- Во-первых, тебе придется переехать в другой дом.

Объявил мастер, поднимая палец и кивая самому себе. Его поведение было немного более странным, чем обычно – алкоголь уже начал давать о себе знать.

- Простите, Нива-Сан?

- То, что я сказал. Тебе нужно переехать в другой дом. Если вы собираетесь руководить людьми, то вам придется постоянно держать дверь открытой для посетителей. Было бы легче сделать это, если бы вы уехали из своей семьи.

- Хо... понятно…

Уловив эту реакцию, Накатане слегка поддразнил его.

-Что, ты будешь скучать по своей семье? Ха-ха, ты будешь в 5 минутах езды. Ишияма-

Его улыбка исчезла, когда он упомянул имя своего покойного вассала, и ему пришлось сделать видимое усилие, чтобы не задохнуться.

- Дом Ишиямы ... его уберут, и тогда он станет твоим. Но предупреждаю вас, не делайте в этих стенах ничего такого, что запятнало бы его память, иначе вам придется отвечать передо мной.

Молодой человек понял, что он совершенно серьезен, и твердо кивнул в ответ.

- Хорошо... Хорошо. Этот дом также будет символизировать ваш статус. Он был похож на дом Дзикодзи, с двумя этажами вместо одного. Это, возможно, больше места, чем вам может понадобиться... но я уверен, что вы найдете какое-то применение.

- Простите, что перебиваю, но разве у Ишиямы не было семьи? Разве сейчас они не живут в его доме?

Его постукивание пальцами стало намного медленнее, а взгляд-отстраненным. Похоже, слова молодого человека пробудили в нем какое-то воспоминание.

- Нет... в молодости у него была жена, но она умерла, и он больше не женился... детей у него не было.

- В любом случае. Это не то, что я хотел сказать. Этот дом теперь твой, делай с ним что хочешь. Еду вам будут приносить в номер в определенное время-Дзикодзи позаботится об этом. Вам больше не придется работать в поле. Вы будете получать оплату в размере 1 серебряной монеты каждую неделю.

Он перечислил каждую вещь, используя свои пальцы, прежде чем пошевелить теми немногими, которые остались, задаваясь вопросом, не забыл ли он что-нибудь.

-А каковы будут мои обязанности, чтобы я мог пользоваться такими благоприятными условиями?

Накатане ухмыльнулся и осторожно поставил стакан на стол.

-Вот это и есть самое интересное, не так ли? Давай посмотрим... давай посмотрим…

- Ах, да. Вы будете набирать людей для вашего подразделения ... около 50, я полагаю... Имагава скоро постучит в дверь, ожидая, что люди будут посланы сражаться за меня, так что тебе лучше обучить их быстро. Я оставляю все, что касается этого подразделения, на ваше усмотрение. Не подведи меня.

Пальцы Генге потянулись к подбородку, когда он уже начал планировать свои дальнейшие действия, и он почти забыл ответить.

- Ах, конечно, Нива-Сан.

- Хорошо. Но это еще не все – такие условия слишком благоприятны. Твой талант нуждается в развитии. Продолжай работать над своим искусством фехтования, как сказал Тебе Дзикодзи, и начинай упражняться с копьем. Существует множество руководств по стратегии, лежащих вокруг-вы должны будете прочитать их. Ни у кого нет времени учить тебя, поэтому я надеюсь, что ты справишься сам. Да, но странный вопрос здесь и там не может принести слишком много вреда.

Молодой человек почти не слушал вторую половину. Эти более поздние условия были легко выполнены. Его ум был полностью поглощен возможностями, которые открывались перед ним в отношении выбора подразделения.

- Молодой человек? Ты меня слушаешь?

- Хм? Да, они тоже хороши, Нива-Сан. Я постараюсь не подвести тебя. Спасибо.

- А? Ну ладно…

Слегка не в восторге от того, как легко Генге принял условия, поток Накатане был временно прерван, и вместо этого он заполнил тишину глотком саке, наблюдая, как молодой человек сидит в задумчивости.

"Интересно, о чем он думает?"

Он немного подумал, прежде чем покачать головой, понимая, что это был бесполезный вопрос.

Он посмотрел на свой пустой стакан, прежде чем слегка встряхнуть бутылку, понимая, что в ней осталась лишь капля жидкости. Он слегка фыркнул, прежде чем вылить его.

Быстрым движением стакан опустел, и после небольшой потуги мастер с трудом поднялся на ноги.

Разбуженный этим движением, Генге очнулся от своих мыслей.

- А, так ты уходишь?

- Да. Это все, что мне нужно было сказать. Ночь еще только начинается, но тебе нужно немного отдохнуть. Завтра ты первым делом займешь свой пост – так что наслаждайся своей последней ночью в качестве простого рабочего человека.

Молодой человек встал рядом с ним, провожая его.

- Я так и сделаю, спасибо. Тебе тоже надо отдохнуть, Нива-Сан. Я думаю, что эти последние несколько дней были довольно заняты.

Мастер натренированными движениями скользнул в ботинки, прежде чем вяло отмахнуться от беспокойства Генге и сойти с крыльца.

-Не беспокойся об этом. Мне нужно больше, чем сон, чтобы разрушить это мое старое тело!

Он слегка покачал головой в ответ на шутки старика, и на его губах появилась легкая улыбка. Они оба знали, почему он не мог заснуть. Но он надеялся, что со временем горе начнет утихать. Неприятно было видеть, как страдает такой порядочный человек.

Как раз перед тем, как Генге повернулся, чтобы вернуться в дом, Накатане остановил его.

- А! Чуть не забыл. Будьте готовы завтра рано утром. Мы направляемся в Тобисиму, чтобы навести порядок. И конечно, мне понадобится мой новый слуга, ха-ха!

- Понятно. Я встану рано.

- Молодец. Тогда Спокойной ночи!

Сказал он, махнув рукой, и, спотыкаясь, как пьяный, побрел к своему особняку. Генге смотрел ему вслед, почти ожидая, что он упадет. Когда он скрылся из виду, то вернулся в дом и ненадолго задержался у двери своей комнаты, раздумывая, что же ему делать. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы принять решение, и он быстро приготовился скользнуть в постель.

То, что он надеялся хорошо выспаться ночью, было разрушено его бегущими мыслями, которые бесконечно метались вокруг, каждый из которых держал свой собственный кусочек Великой головоломки. Но таково было проклятие стратегического ума.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 59 - В Тобисиму**

К раннему утру хозяин и двое его слуг уже ехали верхом в сторону Тобисимы. Они не были облачены в полную броню, но и не были полностью беззащитны. У каждого из них на поясе висел меч, и они привели с собой людей, которые должны были составить основу подразделения спецназа Генге.

Кроме тех, кто сражался вместе с ним в бою, в отряде было еще три человека. Морохира был одним из них. Как только он услышал о создании подразделения специального назначения, он захотел стать его частью. Этот человек любил сражаться – а кто не хотел бы сражаться бок о бок со своей семьей? Он полагал, что, поскольку его сын был главным, он мог делать почти все, что ему заблагорассудится.

Но оказалось, что это не так, и теперь он шел рядом с Масаацу, ворча и неся лопату и Яри, как и все остальные.

Двумя другими новобранцами были Еритомо и Аритада, которых Генге пригласил по своей прихоти, и они все еще не были уверены, как они будут действовать.

Жеребец, на котором сидел молодой человек, был чисто черным, почти таким же, как у Ишиямы, и сходство было настолько поразительным, что мальчик не мог не заподозрить, что такая договоренность была сделана намеренно.

Стая ворон взлетела, когда они приблизились, оставив трупы, на которых они пировали.

Дзикодзи сморщил нос.

- Зловоние-это довольно ... что-то.

- Да, этот запах, надеюсь, мне не слишком знаком.

Накатане согласился.

После битвы были захвачены только тела их товарищей. Они были слишком измотаны, чтобы думать об остальном. Но они не могли просто так оставить их посреди поля навсегда. В конце концов, это была их земля, и это был главный путь в Тобисиму. Было бы крайне неразумно оставлять это дело Салли.

- Скажи своим людям, чтобы оставили инструменты здесь. Мы разберемся с телами на обратном пути.

Генге кивнул, прежде чем повторить приказ своему подразделению.

- Вы, ребята, будете рады услышать, что мы можем оставить лопаты здесь. Мы можем наслаждаться тяжелой работой на обратном пути, но сейчас давайте посмотрим, что скрывает Тода, а?

Послышались вздохи облегчения, когда тяжелые лопаты выскользнули из их рук на пол. Это была кропотливая работа-нести и его, и Яри. Но усталость не остановила их возбуждения. Тода был человеком огромного богатства, и их воображение разыгралось в предвкушении того, что они могут найти.

-Тогда пошли, командир Миура, сэр!

Крикнул Морохира, к большому неудовольствию Генге. Его отец временами бывал довольно ребячлив, и с тех пор, как Роккаку в шутку произнес эти титулы, он не переставал повторять их.

Остальные члены отряда засмеялись, но молодой человек позволил им повеселиться. Возможно, это был неподобающий способ поведения по отношению к вашему командиру, но он не заботился о такого рода формальностях. С его точки зрения, чем свободнее его люди будут действовать вокруг него, тем лучше они будут действовать как единое целое, потому что никогда не будет никакого страха приблизиться к нему.

Не похоже было, чтобы Генге мог заметить все, и поэтому в своих людях он верил, что они станут продолжением его глаз и ушей.

Накатане и Дзикодзи довольно пристально наблюдали за молодым человеком, хотя и старались делать это незаметно. Их всегда беспокоило, что положение у власти может изменить человека к худшему, но до сих пор – к их большому облегчению – они не замечали ничего предосудительного в его поведении, хотя и не одобряли его случайных отношений со своими людьми.

Вскоре они прибыли в деревню. Первое, что они увидели, были рисовые поля, которые сильно отличались от их собственных. У них не было времени как следует затопить поля, поэтому урожай рос не лучшим образом. Однако жители деревни Тобисима, по-видимому, давным-давно закончили наводнение, и рис, похоже, был на пути к зрелости.

Трое всадников обратили на это внимание, хотя и по разным причинам.

Они направили лошадей к мощеной булыжником тропинке, которая вела к центру деревни, с несколькими домами, разбросанными по дороге.

Они шли медленно, осторожно, молча. Единственным звуком был стук лошадиных копыт и тяжелые шаги людей, которые следовали за ними. Хотя ничего не было сказано, Каждый из них немного нервничал, потому что не знал, что ждет их впереди. Вполне возможно, что Тода оставил несколько человек в своей деревне, недооценив их сопротивление.

Они еще больше замедлили шаг, когда достигли конца первого дома, полностью ожидая, что кто-то выскочит. Группа остановилась, и, кивнув Накатане, Дзикодзи выхватил меч и медленно двинулся вперед первым.

Он приблизился к краю угла, напрягая шею, чтобы попытаться оглядеться, его меч был поднят, готовый к бою.

-АХ-

Короткий крик, который быстро оборвался, когда лезвие Дзикодзи сверкнуло в воздухе и направилось к мягкой плоти молодой шеи.

Лезвие остановилось в миллиметре от плоти, и ужасно тощий мальчик стоял, дрожа в своих лохмотьях, когда он рухнул на пол в луже собственной мочи, простершись ниц перед Дзикодзи.

- Пожалуйста... мистер... я не хотела прятаться ... пожалуйста, мистер Тода ... я не хотела ничего плохого.

Он всхлипнул, не смея поднять глаз.

Грозное выражение, украшавшее лицо Дзикодзи, вскоре исчезло, когда он посмотрел на Накатане и Генге, совершенно сбитых с толку.

- Похоже, мальчик решил, что мы из свиты Тоды..

Молодой человек соскочил с лошади, быстрым движением поднял мальчика на ноги – ему было всего девять лет-и заставил посмотреть ему в глаза.

-Все в порядке, мальчик. Никто не собирается причинить вам вред здесь. Прости, что напугал тебя. У нас все будет хорошо.

Ему почти пришлось самому поддерживать весь вес тела мальчика,так как тот боялся, что ноги не удержат его на ногах.

-Это твой дом?

Гэнге указал на здание позади них.

Мальчик кивнул, дрожа от страха.

-Как насчет того, чтобы зайти внутрь, а? Мы сами разберемся с этим делом.

Мальчик неуверенно оглянулся на него.

- Давай

-Подбодрил он.

Мальчик сделал шаг назад, прежде чем оглянуться, чтобы посмотреть, не преследуют ли его. Увидев, что Генге не сдвинулся ни на дюйм, он бросился бежать прямо к двери своего дома. Он решительно распахнул ее и бросился внутрь. Звук отодвигаемых засовов и запираемых ставен дал им понять, что он все еще очень неуверен.

Молодой человек еще несколько секунд смотрел на дверь, потом пожал плечами. Было бы неплохо вытянуть из него хоть какую-то информацию, но маленький мальчик был слишком напуган для чего-то подобного.

Он взглянул на Накатане и Дзикодзи. Ни один из них не выразил своего неодобрения, поэтому он снова сел в седло, и они поехали дальше по дороге.

Тощая пожилая пара быстро зашаркала внутрь, увидев их приближение. Как и у мальчика, двери и окна были плотно заперты.

Горожане были необычайно робки. Даже если они пронюхали о результатах битвы и узнали, что их хозяин пал, все равно не было нужды в такой осторожности. Репутация Накатане была хорошо известна, и любой здравомыслящий человек не стал бы обращаться с крестьянами слишком жестоко, иначе некому было бы возделывать землю.

Это странное поведение заставило Генге нахмуриться еще сильнее, поскольку подобные демонстрации продолжались вплоть до особняка Тоды. Относительно легко было сделать вывод, что они не получали достаточного количества пищи. Каждый человек, которого они видели, выглядел хрупким, и их кости были очень заметны.

- Может быть, это...

Его мысли были прерваны, когда он, наконец, обратил внимание на внушительное строение перед ним.

- мой Бог…

Он благоговейно вздохнул.

- Да, парень. Такова была и моя реакция, когда я впервые увидел его.

Это был уже не особняк, а скорее замок. Величественное четырехэтажное здание такой величины и стиля, что даже Даймо не смог бы нахмуриться, если бы ему пришлось остаться в нем. Его архитектура прекрасно передала высоту японской моды того времени. С высокими каменными стенами и красиво изогнутыми черепичными крышами, это было зрелище.

Он выглядел почти новым. Очевидно, на его содержание было потрачено немало времени. Его размер оказался бы почти фатальным для любой команды, которой поручено его очистить. Генге нисколько не завидовал тем, кто занимал эту должность.

По какой-то причине все они инстинктивно остановились, прежде чем открыть две большие деревянные двери. Они были покрыты темно-коричневым лаком и загнуты внутрь к верху.

Молодой человек огляделся и заметил, что его товарищи чем-то встревожены. Это было не то, что он сам мог чувствовать, поэтому он не совсем понимал это. Пожав плечами, он спешился и направился к двум дверям.

Он приложил ладонь к дереву и толкнул, чуть не упав. Из-за их размера он приложил значительную силу, чтобы заставить их двигаться, но сами двери почти не оказали никакого сопротивления.

Они распахнулись, открывая внутреннее пространство. Очевидно, тот, кто сейчас находился внутри,не счел нужным запирать дверь. Однако они уже заранее спланировали тот случай, когда их встретит запертая дверь, так что в любом случае их было не удержать.

Открылся огромный зал. От дверей по каменному полу бежал красный ковер, окаймленный рядом колонн. Он продолжал двигаться вперед, к лестнице. На вершине этих ступеней стоял довольно мягкий трон. Он один - с его деревом и пухлой набивкой - выделялся. Все остальное было безупречно. Не было видно ни единого пятнышка пыли.

Он шагнул внутрь, его шаги эхом отдавались от каменного пола, разносясь по всей комнате.

- Какой тщеславный ублюдок!

С отвращением сказал Накатане, глядя на то, что можно было назвать только тронным залом. Это была огромная трата денег просто для того, чтобы проявить немного престижа.

- Действительно.

Дзикодзи вышел из-за его спины и продолжил идти дальше в комнату. Он осмотрел различные точки, ища декоративные эффекты, которые могли бы представлять какую-то ценность.

- Эти колонны из чистого мрамора... такую цену трудно себе представить.

- Я согласен. Стоимость самого материала не так уж и велика, но транспортировка его сюда и изваяние, должно быть, обошлись в кругленькую сумму.

Джикодзи согласился, слегка покачав головой от такого легкомыслия.

- Эй! Это выглядит дорого!

Крикнул Роккаку из-за тронного кресла. Все глаза в комнате обратились к нему, когда он сжал пальцы вместе и попытался что-то выцарапать из самой центральной части подлокотника кресла.

Он поднял кроваво-красный кристалл, прищурившись, когда тот сверкнул на солнце.

- Боги... это что, Регби?!

Воскликнул Дзикодзи, широко раскрыв глаза.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 60 - Запечатанная комната**

Воскликнул Дзикодзи, широко раскрыв глаза.

- Рубин а? Наверное, в другой руке будет один.

Заметил Генге, не столь взволнованный, как остальные. Он никогда особо не интересовался драгоценностями и тому подобным. Для него это был просто камень-хотя камень, который можно продать за хорошую цену.

Роккаку кивнул. Он уже видел другой сверкающий Красный камень и попытался вытащить его острием кинжала, хотя, передавая камни Накатане, сделал это неохотно.

-Не смотри так разочарованно. Я дам каждому из вас по куску той монеты, за которую мы это продадим. Чем больше мы найдем, тем больше будет ваша награда.

Это оживило его дух, и он возобновил поиски с блеском в глазах, стремясь найти больше товаров. Остальные мужчины услышали и двинулись, чтобы сделать то же самое.

-Я думаю, мы нашли все, что может предложить эта комната. Давайте двигаться дальше.

Предложил Генге, указывая на две каменные арки, расположенные по обе стороны трона.

Накатане кивнули в знак согласия.

- Ладно, тогда пошли.

Они прошли через арку слева, выбрав ее наугад. Они рассудили, что могут исследовать другую позже. Но, как оказалось, эти два прохода ведут в одно и то же место. Это было небольшое помещение с высокой крышей. Там не было ничего примечательного, кроме винтовой лестницы, которая находилась в середине каменной стены.

Было два варианта: вверх или вниз. Не было никаких разговоров о том, что они должны выбрать первыми, так как они просто следовали за мастером, который направлялся вверх.

Деревянные доски лестницы скрипели под тяжестью их тел, но она выдержала и позволила им подняться на второй этаж.

Этот этаж больше походил на обычный дом, если не обращать внимания на балкон, с которого открывался вид на тронный зал. Потолок тянулся высоко над ним, продолжаясь до тех пор, пока не уперся в ряд балок и не увидел нижнюю сторону черепицы крыши.

Судя по крыше над ними, это был самый высокий этаж. Он был домом для очень многих комнат, когда кто-то осмотрелся, там было около 16 разбросанных дверей, каждая с хорошим расстоянием между ними, так что комнаты были бы большими.

Эти двери были сделаны в западном стиле на петлях, и большинство из них были открыты, по крайней мере, частично. Деревянный пол был частично покрыт красным ковром, и, казалось,здесь не было никаких татами. Хотя и не очень Японский, он, несомненно, был стильным, и с многочисленными горшечными растениями, размещенными здесь, и Генге обнаружил, что это очень похоже на отель.

Не высказывая такой мысли, он обратился к своим людям:

- Обыщите все комнаты, как вам будет угодно. Конечно, ищите ценные вещи,но если встретите человека, задержите его и кричите. Если вы не можете задержать их, не подвергая себя риску,тогда можно пролить кровь.

- Да, сэр!

Получив несколько ответов, подтверждающих, что они получили инструкции, мужчины начали расходиться и обыскивать комнаты. Одни шли поодиночке, другие вместе.

-Ты не собираешься присоединиться к ним?

Спросил Накатане, когда Генге остался с ним и Дзикодзи.

- Нет, что-то привлекло мое внимание.

Он заговорил, двигаясь вперед. В его движениях сквозила целеустремленность, как будто он точно знал, куда идет, и это вызвало второй вопрос.

-Что случилось?

Все двери на этом этаже открыты, кроме одной.

Он указал на дверь, расположенную прямо напротив лестницы. В то время как другие двери были из темно-коричневого лакированного дерева, эта была почти черной и местами была утыкана металлом. Его положения и внешнего вида было более чем достаточно, чтобы вызвать подозрение.

Они подошли к двери, и Генге протянул ладонь, чтобы проверить ее. Дверь не сдвинулась с места, подтверждая, что она не только закрыта, но и заперта. Судя по большой замочной скважине, которая находилась в самом центре двери, они не смогут открыть ее без ключа.

- Роккаку!

Крикнул молодой человек.

Из двери одной из комнат высунулась голова.

- Да, Миура-сан?

- Ты все еще носишь с собой топор? Есть кое-что, что нужно сломать.

-О, если вам нужно что-то сломать, то я более чем рад помочь!

Он с энтузиазмом двинулся к ним, вытаскивая топор дровосека, висевший у него на поясе, и прислонив свою секиру к стене. Они были готовы прорубиться сквозь толстые двери, которые составляли ворота дома – эта дверь была ничтожна по сравнению с ними, и сопротивление, которое она оказывала, конечно, было недостаточно.

-Вот эта дверь. Спасибо за помощь, Роккаку-Сан.

- С превеликим удовольствием!

Он поднял свой топор вверх, прежде чем ударить по двери всем своим весом. Лезвие было встречено с удовлетворительным хрустом, когда куски дерева раскололись повсюду.

Со второго удара в двери образовалась солидная трещина, и после сильного удара она распахнулась, открывая внутренность.

Мужчины на мгновение застыли, ошеломленные неожиданным зрелищем.

- Я ... на небесах?

Вслух удивился Роккаку, глядя вперед и вбирая в себя все происходящее.

В комнате стоял сильный запах духов, который застревал у них в горле, вызывая рвотные позывы. Это было достаточно плохо, чтобы оправдать руку, закрывающую рот, чтобы действовать как импровизированный противогаз.

В комнате стояла большая кровать с балдахином. Он был почти вдвое больше обычной двуспальной кровати и, вероятно, легко мог вместить около 8 человек. Она выглядела очень удобной, так как повсюду были разбросаны подушки разных цветов. Деревянный пол был покрыт толстым меховым ковром, по которому, несомненно, было очень приятно ходить босиком.

Однако в комнате не было окон, и она была полностью освещена свечами. Огонь в очаге угасал, казалось, у него кончились дрова. Но не то чтобы в комнате было холодно. На самом деле, было приятно тепло, что имело смысл, так как дверь была плотно закрыта.

Без сомнения, это была спальня Тоды. Ни одна другая комната не заслуживает того, чтобы ее заперли. Это означало, что она была закрыта уже добрую пару дней.

Но ни одна из этих вещей не привлекла их внимания. Даже прикроватная тумбочка, в которой наверняка хранились всякие вкусности, не могла оторвать глаз от открывшегося перед ними зрелища.

Как семейство кошек, Самые красивые женщины, которых только можно надеяться увидеть, лежали вокруг. Их сидячие места не ограничивались кроватью, да и вообще не ограничивались сидячими местами. Большинство из них лежали на спине, как будто испытали самое приятное в мире, и каждый выглядел совершенно расслабленным.

Когда они ворвались внутрь, кошки просто посмотрели на них большими круглыми глазами и несколько раз моргнули, прежде чем вздохнуть от удовольствия и снова расслабиться.

Это само по себе было бы достаточно соблазнительно, но в сочетании с их одеждой – которая была настолько скудной, что они могли бы вообще ничего не носить – это было убийственное сочетание. Они были одеты в тонкие шелка, почти прозрачные, каждый из которых был разного цвета. Зеленый, красный, желтый... почти как будто этот цвет был всем, что было в их идентичности.

Женщины, несомненно, были молоды, но не настолько молоды, чтобы быть еще не достигшими полового созревания, о чем свидетельствует пара полных грудей, которые каждая из них имела.

Их челюсти были почти прижаты к полу, но как только они успели осознать, что именно видят, Накатане и Дзикодзи опустили глаза. Роккаку даже не притворялся, что проявляет осторожность, а просто продолжал смотреть, как будто пытался записать каждую деталь.

Гэнге оглядел комнату с нейтральным выражением лица и холодным взглядом. С их первоначальным вниманием, захваченным совершенными фигурами перед ними, ни один из них не заметил шестую женщину, которая спряталась за остатками сломанной двери, подняв кочергу огня.

Она и Генге встретились взглядами. Даже по сравнению с ангельскими кошками, которые лежали в остальной части комнаты, она была намного красивее. У нее были густые черные волосы, большие круглые глаза, высокие скулы и большие полные губы. Как будто этого было недостаточно, у нее были самые восхитительные изгибы, которые любой мужчина мог бы пожелать увидеть, с большой твердой грудью и пухлым задом.

Но в отличие от жара, который такая женщина могла бы вызвать у большинства мужчин, она была встречена подавляющей холодностью Генге.

-Я не советую вам этого делать, юная леди.

Его голос был спокоен, и в нем не было ни следа страха. Она взглянула на кочергу, которую держала в руке. Внезапно он, казалось, стал намного меньше, и она медленно опустила руку, позволяя ей выскользнуть из ее хватки.

-Кто... ты такой?

Робко спросила она дрожащим голосом.

- Явно не Тода. А вы?

- ...Ишиабера.

Она пыталась сказать "Изабелла"?

- Западное имя? Хорошо. Что не так с этими женщинами?

-Они... в порядке. Просто тупоумны. Тода-сам был достаточно любезен, чтобы принять их.

Он легонько фыркнул, проходя мимо одной из распростертых на полу женщин и сонно глядя на него. Он подошел к драпировочной красной ткани и срезал ее со спинки кровати.

- Надень это. Прикройся.

Он бросил его женщине, представившейся как Изабелла. Только тогда она посмотрела на себя сверху вниз и слегка покраснела. Казалось, она так привыкла одеваться так легко, что забыла, что это ненормально.

Он проделал то же самое с каждой из кошек, хотя некоторые из них угрожали скатиться с нее, но требовалось лишь суровое выражение лица, чтобы сделать их послушными.

Остальные трое мужчин пытались успокоиться после того, как тела были накрыты, но было немного бесчеловечно закрывать их лица, и каждый из них был душераздирающей красотой, так что ничего нельзя было поделать с тем, что их сердца все еще колотились. Роккаку выглядел разочарованным и даже открыл рот, чтобы возразить, но закрыл его только тогда, когда понял, что собирается сказать.

-Теперь, когда мы можем свободно смотреть туда, куда хотим, давайте попробуем собрать все воедино, хорошо?

Он сказал это, пытаясь поторопить Накатане и Дзикодзи собраться с мыслями. Они оба заколебались на мгновение, прежде чем энергично закивать, желая скрыть свою неуверенность.

- Очень хорошо. Разве вы рабы, Изабелла?

Его безупречное произношение имени, которое она попыталась произнести, слегка застало ее врасплох, но ей все же удалось уклончиво ответить.

- Нет... о нас хорошо заботятся.

- Изабелла, эти женщины сидят на наркотиках. Я не думаю, что у них есть большой выбор в этом вопросе.

Она физически сделала шаг назад, когда он попал в точку, слегка дрожа.

- Нет! Не наркотики. Тода-сам никогда бы этого не сделал – они просто медлительны в голове.

Гэнге снова фыркнул, повернувшись к Дзикодзи.

-Ты как-то сказал мне, что Тода был замешан во всевозможных гнусных делах. Знаете ли вы что-нибудь о какой-либо деятельности, связанной с наркотиками?

- Нет, он очень хорошо скрывал свою незаконную деятельность.

-Я так и думал.…

Молодой человек оглядел комнату. Он рассудил, что вещество должно быть довольно очевидно помещено, так как эти ошеломленные женщины смогли найти его. Или, возможно, это было сделано Изабеллой. В любом случае, он будет присутствовать в комнате, так как дверь была заперта уже несколько дней.

Он заметил, что одна из женщин играет с большим кувшином, как будто это была самая драгоценная вещь в мире. Проследив за его взглядом, Изабелла встревожилась еще больше.

-Так вот оно что, а?

Он поднял бронзовый горшок и быстро снял крышку, обнажив сильно пахнущий мелкий коричневый порошок.

- Опиум.

Сказал он как ни в чем не бывало.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 61 - Запечатанная комната (2)**

- Опиум?

Недоверчиво повторил Дзикодзи.

- Именно. Эти женщины в настоящее время находятся под влиянием этого маленького коричневого порошка. А теперь... Изабелла, судя по тому, как ты отвечала на мои вопросы, я могу предположить, что ты не будешь сотрудничать? Вот и прекрасно. Но твой хозяин Тода мертв. Глупо продолжать притворяться.

Ее глаза расширились при упоминании о смерти Тоды.

- Мертвый..? Но как? Он-

Она перевела взгляд с Генге на Накатане.

- Этого не может быть.…

Прошептала она.

-Твои мысли верны. Этот человек-достопочтенный Нива Накатане. Он нанес Тоде сокрушительное поражение и оборвал его жизнь.

Он поиграл с банкой, снова закрыв ее крышкой и держа ее свободно. Он мог видеть следы беспокойства на лице Изабеллы, когда он так небрежно обращался с ней, угрожая время от времени уронить ее.

-Разве ты не чувствуешь облегчения? Совершенно очевидно, что ты рабыня. Тода мертв – у тебя есть возможность вернуть себе свободу. Как и все остальные женщины.

Ее мягкое и невинное выражение лица, которое раньше казалось таким испуганным, начало исчезать. Маска была снята, и гнев сменил ее, когда ее губы изогнулись в злобной улыбке.

- Что? Вы считаете себя героями? Что ты можешь просто ворваться сюда и спасти нас? Ты бредишь. Вы только ухудшили нашу жизнь. Возможно, быть рабом-не самая лучшая жизнь, но, по крайней мере, нас кормили. По крайней мере, нам было тепло.

Генге пожал плечами.

-Это тебе решать. Мы здесь просто для того, чтобы вернуть себе немного того, что забрал Тода. Мы больше разбойники, чем герои. Хотя, я думаю, если бы вас обнаружили настоящие бандиты, этот разговор не состоялся бы. Тебя бы изнасиловали или убили. Возможно и то, и другое

Он подошел к прикроватной тумбочке, давая ей возможность поразмыслить над тем, что он сказал. Судя по выражению ее лица, это было не то, что она особенно любила слышать, но это определенно была правда.

Накатане и Дзикодзи были удивлены его холодностью по отношению к женщине. Они видели, как он с теплотой и терпением относился к деревенским жителям, с которыми они встречались, и не могли не задаться вопросом, Что же такого особенного было в этой женщине. Если уж на то пошло, не следует ли ему обращаться с ней еще мягче – в конце концов, она была так прекрасна.

В ящиках стола нашлось несколько безделушек. Золотое ручное зеркальце, несколько колец, инкрустированных драгоценными камнями, несколько ожерелий и тому подобное. В основном это были женские украшения. Похоже, ему доставляло удовольствие одевать этих послушных кошек своим богатством.

Он запихнул все предметы, имевшие хоть какую-то ценность, в маленький деревянный сундучок с драгоценностями и, проходя мимо них, осторожно снял те, что были на женщинах. Они лениво смотрели на него, больше заботясь о банке опиума, которую он оставил на шкафу, чем о том, что он делал.

Он протянул свою добычу Накатане, пробудив старика от его мыслей. Все трое остались совершенно ошеломленными. Это благоухающее пространство походило на густое нефтяное озеро, и только Генге мог свободно пересечь его. На то, что они видели и что внушало им благоговейный трепет, он смотрел с отвращением.

Он был человеком, который не испытывал ни малейшей симпатии к уродливому монстру, который был фантазией других людей. Когда он смотрел на женщин, то не мог видеть их красоты, вместо этого он видел на их коже густую уродливую слизь, которую Тода выделял своим извращенным прикосновением.

Некоторая степень сочувствия была готова проявить себя, потому что это была не та ситуация, которую они выбирали. Но по отношению к Изабелле он был неспособен.

-Мы здесь закончили. Может, пойдем и проверим нижний этаж? Я бы спросила нашу подругу Изабеллу, но иногда незнание лучше, чем дезинформация.

- Ах, да.…

Накатане слегка кивнул и вышел за дверь, навстречу чистому воздуху. Роккаку нужно было еще немного убедить, но он тоже вышел.

Остальные мужчины тоже выходили из своих комнат, демонстрируя найденные предметы. Золотые подсвечники, несколько перьев с драгоценными камнями и другие более приземленные предметы.

Они учуяли запах духов, доносившийся из-за спины Генге и его группы, и каждый из них испытывал некоторое любопытство, но никто не мог видеть дальше них.

- Хорошая работа у всех. Мы также собрали несколько украшений. Давай спустимся вниз и посмотрим, что еще наш приятель Тода припрятал от нас, а?

Последовали восторженные кивки, и Гэнге жестом пригласил Морохиру идти впереди. Наслаждаясь этой ответственностью, возможно, больше, чем следовало бы, его отец с важным видом вышел вперед и спустился вниз, как будто он был королем, показывающим гостям свой великолепный замок.

Мужчины прошли вперед - включая Роккаку-и молодой человек обратился к двум старшим мужчинам, которые остались позади.

- С женщинами мы разберемся позже, но это должно быть сделано деликатно, так как это очень большое количество опиума, и если вы проглотите даже самое малое количество, вы будете вне его на некоторое время.

- Понимаю. Так это был опиум, да? Я думаю, что оставлю решение этого вопроса вам. От этой комнаты у меня слегка закружилась голова.

Откликнулся Накатане, снова став самим собой.

- Но больше всего на свете опиум. Имагава-сама наложил строгий запрет на его импорт ... подумать только, Тода был настолько безумен, чтобы иметь с ним дело. Этого более чем достаточно, чтобы объяснить его богатство.

Прокомментировал Дзикодзи, недоверчиво качая головой.

-Но у меня такое чувство, что дело не только в этом. Там был купец, который присоединился к нему в середине битвы. Мне было любопытно, кем он был какое-то время... но теперь, увидев этих женщин, я думаю, что он был работорговцем.

- Работорговец?! Вы хотите сказать, что он собирался продать моих людей? Вот подлец!

Мастер сжал кулак, и на его лице отразилась ярость.

-Именно об этом я и думаю. Он не испытывает никаких угрызений совести по поводу содержания одурманенных женщин в качестве рабынь, поэтому мораль, конечно, не является проблемой. Несмотря на... Нам пора двигаться. Чем скорее мы все уладим, тем лучше.

- Да. Я буду рад покинуть это место.

Накатане начал спускаться по лестнице, и они последовали за ним.

- А! Дай мне минутку. Я оставил банку с опиумом у этих женщин. Идите без меня, я спущусь через секунду.

Они кивнули и продолжили спуск, а он бросился обратно в комнату.

Медленными движениями он снял кувшин с подставки и, проходя мимо, холодно взглянул на Изабеллу.

Она смотрела на него без всякого интереса, как будто ей было все равно, что он о ней думает. Красная тряпка, которой ее обматывали, тоже была отброшена в угол, так как теперь она сидела на кровати.

-Чего ты боишься, Изабелла? Работать в поле? Проголодаться? Или вам просто будет не хватать возможности носить такие дорогие безделушки? Ты единственный, кто не сошел с ума от наркотиков. Значит, вы были его любимицей? Он хорошо с тобой обращался?

Он внимательно изучал ее лицо, ловя малейшие подергивания мышц, стремясь проникнуть под маску.

- Да, он относился ко мне очень хорошо. А теперь мы все будем голодать из-за тебя.

Она сплюнула ядом.

Он не выказал ни малейшего волнения при этих словах и вместо этого высоко поднял руку.

Инстинктивно она вздрогнула и отвернулась, ожидая удара.

- Ложь. Он бил тебя, так же как и их. Нет никакого способа, чтобы кто-то с аппетитами Тоды вступил в любовные отношения. Вы почувствуете этот запах, как только войдете , хотя и попытаетесь скрыть его своими духами. От каждого из вас воняет ею – но ты сильнее всех. От тебя несет зловонием ... унижения.

Он помолчал секунду, наблюдая за выражением ее лица.

- Такой человек, как ты, долго не протянет в роли фермера. У тебя слишком мягкие руки. Возможно, вы можете заняться проституцией – там будет много мужчин, которые захотят иметь вас. Но кто может сказать, что с вами будут обращаться справедливо? Скорее всего, ты снова станешь рабом. Может быть, даже к худшему человеку. Мрачная перспектива, не правда ли?

Она горько нахмурилась. Это было все, что она уже знала.

- Но есть еще один вариант. Есть работа, в которой даже вы можете преуспеть. Работа, где тебе не придется быть рабом. Тебе не придется продавать свое тело. Вам не придется быть побежденным. Я уверен, вы понимаете, что я имею в виду, не так ли?

Ее горечь исчезла, когда смятение взяло верх. Ее мысли метались, собирая все кусочки недавнего разговора и пытаясь сложить их вместе. Но все это не имело никакого смысла. Такой грандиозной работы найти не удалось.

Но хотя сердце подсказывало ей, что этот человек просто играет с ней, она все же заговорила. Какое ей дело, если она потерпит еще одно унижение?

- ...Что это за работа?

Он слегка улыбнулся ей, сложил руки на груди и заговорил медленно и четко:

- Работать на меня. У тебя есть особый набор талантов, которые я могу использовать.

Она отшатнулась в удивлении, ее глаза твердо встретились с его глазами.

А потом она начала смеяться. Он хорошо сыграл с ней. Она должна была дать ему это – это был один большой кульминационный момент.

-Ахаха, ты жестокий человек!

Но он не присоединился к ее смеху. Совсем наоборот-его улыбка погасла, и он позволил смертельному холоду проникнуть в свой голос.

-Я не шучу.

Ее смех вскоре тоже затих, когда она почувствовала, что в комнате стало немного холоднее.

-Вы заходите слишком далеко... с самого начала вы смотрели на меня с отвращением, как будто я была какой-то беглой собакой. Ты нисколько не заботишься о моем теле... ты видишь меня такой, какой я есть на самом деле."

- Я знаю. Но хотя от тебя дурно пахнет, ты обладаешь пугающим потенциалом. Я повторяю еще раз: ты мне нужна.

Она погрузилась в молчание, ее лоб сморщился в концентрации.

Он похлопал пальцами по металлу банки с опиумом, затем наклонился ближе и прошептал ей на ухо: Она замерла, когда он подошел ближе, ее волосы встали дыбом.

Но когда он закончил то, что хотел сказать, они полностью расслабились. Он отодвинулся от нее, и она посмотрела на него с недоверием.

-Именно так ты и найдешь меня, если примешь благоприятное решение.

-Но разве это не слишком много?…

- Нет. Этого вполне достаточно.

Он махнул рукой, словно отгоняя все ее сомнения, повернулся на каблуках с банкой в руке и направился к двери.

-Это хорошая возможность, Изабелла. Возможно, у тебя даже появится шанс спасти этих маленьких ягнят позади тебя.

Она взглянула на девушку в зеленом шелковом платье, которая перекатывалась на спину и радостно полоскала горло, как ребенок. Чувство вины наполнило ее сердце, но краем глаза она заметила, что Генге уходит,и это чувство вскоре сменилось настойчивостью.

Она сунула руку под кровать и схватила то, что, как она знала, было кимоно Тоды. Она накинула его на себя. Она была довольно рыхлой, но служила своему назначению.

Она поспешно обернулась, тихо проклиная Генге.

- Почему этот проклятый человек так все усложнил?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 62 - Нижний этаж**

Генге довольно легко догнал группу. По мере того как он продвигался дальше под землю по деревянным ступеням, они начали заменяться каменными. Воздух стал намного более влажным, и он был ошеломлен влажностью и сыростью.

Они остановились перед зарешеченными железными воротами и обсуждали, что делать дальше. Железные столбы давали хорошее представление о том, насколько влажной была местность, так как они были покрыты ржавчиной. Судя по замочной скважине, им понадобится ключ, если они захотят пройти.

Коридор, в котором они собрались у подножия лестницы, был полностью выложен камнем. Будь это дерево или что-то подобное, оно бы давно сгнило от сырости. Он был тускло освещен рядом факелов, и они могли видеть стальные двери на петлях, скрывающиеся внутри стен. Они могли сказать, что это была сталь, потому что она была на градус менее ржавой, чем железные ворота, перед которыми они стояли.

- Миура-кун, ты на догнал. Мы просто обсуждали, как действовать дальше.

Сообщил ему Дзикодзи, взглянув на бронзовый кувшин, который держал в руках.

-Ты хочешь, чтобы я его открыл?

Спросил Генге, глядя на Накатане.

-Если ты сможешь, то это сделает нашу поездку сюда немного менее бессмысленной.

Он ответил так, словно ответ был очевиден: Молодой человек кивнул. Он просто спросил, чтобы получить разрешение. Он подошел к своим людям, столпившимся у решетки.

-Здесь довольно мрачно, а, ребята? Как вы думаете, что мы найдем?

Они разделяли его чувства. Не было ни одного человека, который бы этого не сделал, если, конечно, он не вырос в семье крыс.

- Я ставлю на муку или зерно.

Предложил Еритомо, учитывая прохладу этого места.

- Глупо. Они не могли хранить это здесь - оно сгнило бы за день со всей этой сыростью

Возразил Аритада.

-Да, так и есть. Я не знаю, что можно здесь спрятать, Миура-сан. Все это может плохо кончиться.

Сказал Рокаку, соглашаясь с Аритадой.

-Ну что ж, давайте проверим, хорошо?

Издали дверь казалась сильно проржавевшей. Но вблизи это было еще хуже. Он провел пальцем по столбам, осматривая повреждения. Он ущипнул одну из них, слегка надавив на нее. Она рассыпалась прямо в его руке.

Он снова посмотрел на Накатане с торжествующим выражением лица. Старик только покачал головой.

- Давай же скорее

Пожаловался он, жестом приказывая ему продолжать.

Он отвел ногу назад и пнул ногой по направлению к воротам. Его нога прошла прямо через несколько шестов, с которыми он соприкоснулся, и ослабила остальные. Второй удар был направлен в сторону петель, и она наклонилась вперед. После третьей она уже полностью лежала на полу.

Он стряхнул с ладони ржавчину и, вытянув спину, с удовлетворением оглядел свое творение.

- Очень хитрый парень. Теперь тот, кто здесь внизу, получил хороший предупредительный сигнал

прокомментировал мастер, пытаясь сравнять счет.

Генге лишь пожал плечами.

- Скоро они все узнают. Достаньте свои топоры, люди, и давайте откроем эти двери!

Его слова были встречены ревом восторженного одобрения, когда люди энергично бросились вперед, размахивая своими инструментами и приступая к работе над дверями. Те, кто обладал здравым смыслом, целились в запорный механизм, а не в стальную раму самой двери, поскольку она казалась довольно толстой. Они могли свободно передвигаться, как и предлагал Дзикодзи, оставив свои пики позади – в любом случае они были бы бесполезны в ссоре здесь, внизу.

Покачиваясь, они должны были быть очень осторожны, так как каменный пол был скользким от сырости. Однако это не слишком им помешало, так как двое охранников, которые теперь служили под началом Генге, сумели открыть первую дверь.

Их командир вошел вслед за ними, гадая, что он может там найти. Первое, что он увидел, были застывшие спины его людей, заставившие его насторожиться. А потом он почувствовал ужасный запах чистых сточных вод,и его стошнило, его глаза наполнились слезами, затуманивая зрение, когда он смотрел на ужасное месиво человека, который лежал на полу, растерзанный.

В луже собственной мочи и с собственными фекалиями, украшавшими пол, лежал самый истощенный человек, которого когда-либо видел Генге. Его конечности бесполезно лежали рядом, пока он смотрел на них своими безжизненными глазами. Но он был не совсем мертв. Его видимая грудная клетка все еще вздымалась и опускалась в негодующей попытке дышать.

Он не хотел заходить в комнату дальше, чем на шаг. Ему хотелось захлопнуть дверь и никогда больше туда не заглядывать. Но это был его долг, и его люди ждали от него указаний. Он шагнул вперед, пытаясь оценить состояние человека. Он не видел никаких видимых ран или чего-то подобного, он просто умирал от голода. Капля воды упала ему на голову, и оттуда высунулся язык, жадно ловя драгоценную каплю.

- Ты можешь стоять?

Спросил он мужчину.

Ответа не последовало. У этого человека не было сил.

- Помоги ему подняться. Ему нужна еда и вода.

Приказал он. Его люди двинулись вперед, сморщив носы, когда каждый из них просунул руку под плечо человека, и почти вынесли его из комнаты. Накатане заметил ходячий труп и испуганно вскрикнул.

- Миура! Что это за чертовщина?

- Боюсь, именно так оно и выглядит. Человек наполовину умер от голода.

Они привлекли внимание остальных мужчин, которые прервали свою работу и остановились, чтобы поглазеть на похожую на скелет фигуру.

- Боюсь, у нас нет для него еды.…

-Джикодзи указал на виноватого. Они не подумали взять с собой еду для этой поездки, так как предполагали, что она будет короткой.

- Наверху есть хлеб и вода!

Крикнул Китадзе, вспомнив обеденную зону, в которую они совершили набег.

- Хорошо. Китадзе-кун, ты покажешь мне дорогу? Я не смею заставлять этого человека ждать ни секунды дольше.

Юноша серьезно кивнул, расправляя плечи, чтобы выдержать тяжесть новой ответственности, возложенной на него. Он сразу же двинулся вперед, только оглянувшись, чтобы убедиться, что двое других мужчин следуют за ним.

Тощий как палка человек не сказал ни слова, но его глаза сказали все. Они были полны отчаяния.

-Я надеюсь ... я действительно надеюсь... что это не предзнаменование грядущих событий.

Генге пробормотал, как он смотрел на них не отрываясь. Он не знал, сможет ли переварить еще что-нибудь из этого. Такое пренебрежение было бессмысленно жестоким. Запереть человека на такое время и оставить его, пока он не дойдет до такого состояния. Это была непостижимая жестокость.

Ни один человек в комнате не мог выразить несогласия.

Он взглянул на двери, пытаясь решить, какая из них ближе всего к тому, чтобы сломаться.

-Кто работал над этой дверью?

Он указал на один из них, которые провалились в районе шлюза, и выглядели готовыми распахнуться в любую секунду.

Роккаку гордо поднял руку - все еще веселый, несмотря на мрачную сцену с самого начала.

- Хорошо. Продолжай.

Он не нуждался в особой мотивации. Роккаку любил ломать вещи. А кто не знал? Это был довольно приятный процесс. Возможно, именно поэтому ему всегда удавалось оставаться расслабленным и бодрым.

С несколькими дополнительными ударами топора он был достаточно прогнут, чтобы увидеть часть внутренней части. Еще один удар, и вся эта штука слетела с петель, тяжело упав на пол, подняв вместе с собой несколько капель воды.

Молодой человек заслонил лицо от брызг, и когда его рука опустилась вниз, его встретило еще одно ужасное зрелище.

-…

Все столпились вокруг, чтобы посмотреть, но ни один из них не мог найти слов, чтобы описать то, на что они смотрели.

Там, у стены, сидел один-единственный труп. Судя по всему, это была женщина, хотя из-за разложения определить это стало труднее. В руке труп держал какую-то вещь, как будто это был самый естественный образ. Его собственная голова.

Пол местами почернел от засохшей крови, и мимо их ног пробежала крыса, очевидно, закончившая пировать. В углу на видном месте лежала большая игла с продетой в нее бечевкой.

-Только не говори мне.…

Он взглянул на руку мертвеца,и его подозрения подтвердились. Из-под кожи трупа торчал конец бечевки с резьбой. Казалось, кто-то нарочно пришил ее голову к руке.

- Этот больной ублюдок…

Накатане выругался – он тоже это видел-и пришел в ярость.

- Пойдем. Мы ничего не можем сделать здесь, но в этих комнатах все еще могут быть живые люди.

Он поручил своим людям выбивать двери, слушая, как Накатане и Дзюкодзи обсуждают, что делать с телом женщины.

- Мы должны просто оставить его здесь, Накатане-кун. Там она не служит никакой цели. Даже если мы вернем его семье женщины, это только причинит им горе. Я имею в виду, посмотри на это!

-Но даже если он деформирован, это все равно тело того, о ком они заботились. Они имеют право знать, что с ней случилось.

- Иногда незнание само по себе доброта. Это не ваша ответственность. Вы не должны пачкать руки такими вещами.

-Если бы мы отрубили голову, ее можно было бы снова прикрепить. Я думаю, что это было бы гораздо менее ужасно, чем смотреть на это чудовище.

Предположил Генге.

-Ты хочешь пойти и оборвать каждую нить, которая связывала их вместе? Это ужасная задача, молодой человек.

Предупредил Дзикодзи.

-Я думаю, это стоит сделать. Мы убили Тоду, который, очевидно, морил их голодом. Но я убил также и всех их рабочих. Там будет много враждебности по отношению к нам. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы построить стабильные отношения с народом, иначе Тобисима будет только труднее управляема в дальнейшем.

Накатане наклонил голову, внимательно прислушиваясь.

-Ты считаешь, что то же самое следует сделать и с теми, кто погиб на поле боя?

Генге пожал плечами.

- Возможно. Это было бы очень много работы, потому что если мы хотим сделать это, то это должно быть сделано должным образом, в том же стиле, в котором мы поминали наших собственных умерших. Но в долгосрочной перспективе это может оказаться очень полезным. Это, и если мы предложим им поддержку с едой. С этим им не потребуется много времени, чтобы действительно стать вашим народом.

Мастер слегка вздохнул. Он знал, что молодой человек говорит правду, но все еще сомневался.

-Но разве вся эта работа того стоит? Я не хочу показаться холодным, но что я выиграю, заботясь о стольких людях? Не похоже, чтобы это были взаимовыгодные отношения, тем более что они не могут предложить бойцов.

- Большая часть нашего дохода идет от продажи рисового зерна, верно? Тогда мы фактически удвоим его. Вы видели состояние их полей-идеальное. Даже когда мужчины уйдут, женщины смогут работать с ними, и со временем дети вырастут, а также будут сражаться мужчины.

Дзикодзи поднял руку, словно прося его остановиться, и театрально покачал головой.

- Ладно, молодой человек меня побил. Я действительно чувствую себя старым, когда вижу, что молодежь говорит с таким энтузиазмом. Есть смысл в том, что говорит парень, Накатане. Мы должны относиться к этим людям как к своим собственным, и они со временем вернут нам свою благосклонность. Инвестиции, я бы сказал.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 63 - Истерзанные души**

- Инвестиции, а?

Мастер задумался.

-Очень хорошо. Но если мы должны это сделать, то я не допущу половинчатости. Мы должны посвятить все наши усилия этой работе. Дзикодзи, я оставляю тебя за главного, так как юный Миура должен сосредоточиться на подготовке своих людей к предстоящей войне.

- Как пожелаете.

Дзикодзи слегка поклонился, когда они услышали, как распахнулась еще одна дверь.

-Черт!

Они услышали проклятия владельца топора, когда все столпились вокруг, чтобы посмотреть, что там внутри.

Маленькое тело, казалось, принадлежало маленькому мальчику. Но, судя по тому, насколько он был худ, и отсутствию каких-либо движений, он казался мертвым. Что, однако, не было охлаждать детали,. Что заставило их отступить в ужасе, так это многочисленные порезы, украшавшие его конечности. Это тоже были не случайные порезы, а порезы, специально нацеленные на сухожилия, так что даже если бы он когда-нибудь сбежал, то не смог бы пошевелить конечностями.

Раны покрылись коркой запекшейся крови, так что, похоже, он пережил испытание, когда ему перерезали сухожилия. Может быть, было бы лучше, если бы он умер? Парень, вероятно, так и думал. Боль, которую он испытывал, была невообразимой.

Генге придвинулся ближе, положил два пальца на шею, пытаясь нащупать пульс. Кожа была холодной на ощупь, как у мертвеца, но он почувствовал слабое биение сердца. А потом голова мальчика дернулась, и он посмотрел на него умоляющими глазами. Он открыл рот, чтобы заговорить, но не смог произнести ни слова.

- Извини, я тебя не слышу.

Молодой человек извинился, несмотря на всю свою сосредоточенность.

Мальчик открыл рот и, по-видимому, повторил те же самые слова, так как движение его рта было таким же. Гэнге уставился на него и попытался разгадать движения его губ.

- Пожалуйста... убей ... меня.…

Ему показалось, что он все понял, и он посмотрел на мальчика, который медленно кивнул. В животе у молодого человека поселилось чувство вины. Хотя в этом не было его вины, он сожалел, что не сможет помочь мальчику дальше. Увы, чинить такое количество перерезанных сухожилий было вне его компетенции, и у других врачей того времени тоже не было бы шансов. Мальчику придется прожить остаток жизни в муках, как калеке. Может быть, он и научится двигать руками и ногами, но никогда больше не сможет держать мотыгу.

- Нива-Сан ... можно мне взять твой вакидзаси?

Мастер знал, каковы его намерения, и это ему нисколько не нравилось.

- Подожди, парень. Он все еще жив. В какой-то степени он сможет восстановиться.

Генге покачал головой.

-Он проживет остаток своей жизни в мучительной боли, не имея возможности зарабатывать себе на пропитание. Будет лучше лишить его жизни сейчас, когда он этого хочет.

-Ты действительно этого хочешь?

Спросил Накатане у мальчика, и тот медленно кивнул в ответ.

- Хорошо... вот.

Он неохотно вытащил свой вакидзаси и передал его молодому человеку, который держал его осторожно, как чашу с кипящей водой.

Он подошел к мальчику, опустился перед ним на колени и положил руку ему на плечо.

-После этого мы отвезем тебя к твоей семье, хорошо? Я уверен, что они очень беспокоились о тебе.

И снова медленный кивок.

- Я надеюсь, что боги сжалятся над тобой в твоей следующей жизни и не заставят тебя снова пережить что-то подобное.

Он говорил, вонзая короткий вакидзаси в грудь мальчика, пронзая его сердце. Его глаза оторвались от глаз Генге, и он посмотрел на клинок, заметив лужу крови. Через секунду его глаза затуманились, и он был мертв.

Он осторожно вынул клинок из руки юноши, вытер его обрывком одежды и вернул Накатане.

Воздух вокруг них был тяжелым, так как все они наблюдали за происходящим с большой неохотой. Казалось, чем больше дверей они открывали, тем тяжелее становилось у них на сердце.

- Продолжайте.

Сказал он своим людям немного уныло. Они вернулись к своим делам, но уже без прежней энергии. Никто не хотел видеть, что происходит за соседней дверью.

Но независимо от их желания, следующая дверь была открыта достаточно скоро. Они услышали очень человеческий вскрик удивления, когда дверь распахнулась, и бросились вперед, полные надежды.

С потолка свисал человек, руки которого были скованы цепями. Он был топлесс, и его торс был усеян шрамами и свежими порезами от ударов хлыста и ножевых порезов. Судя по возрасту некоторых ран, он пробыл здесь довольно долго.

Но когда он смотрел на них, его взгляд не был взглядом измученного человека. В нем была сила, которую трудно было найти даже среди живых. Гэнге встретил его взгляд без малейшего волнения, прежде чем повернулся, чтобы осмотреть остальную часть комнаты.

В углу от их внимания ускользнуло самое отвратительное зрелище. Там сидел на корточках маленький человечек с мускулистыми руками, вцепившись в ржавый клинок и в страхе прижав голову к груди.

Не прошло и секунды, как молодой человек подошел к нему, одним плавным движением вырвав клинок из его рук, а другим рывком подняв на ноги.

Когда его заставили встать, раздался отчетливый звон, привлекший их внимание к связке ключей, висевшей у него на поясе.

- Значит... это твоих рук дело.

Это был не вопрос.

- Да ... но это было только по приказу Тода-сама! Хотя я не забываю время от времени веселиться, гехехе

Он говорил горячо и маниакально, как сумасшедший,и его нервный смех в конце объявления только усилил ярость Генге. Он ударил кулаком в нелепое, потное лицо мужчины, сильно ударил его и выпустил кровь, позволив телу выпасть из его рук на пол.

Затем он переключил свое внимание на человека, свисающего с крыши. Он был таким же худым, как и тот, которого они нашли, но в нем было больше жизни. Вытащив меч из ножен, Генге ударил по цепям.

Они были толстыми, и это потребовало нескольких ударов, но в конце концов они сломались, отправив человека на землю, но теперь он был свободен. Молодой человек подхватил его и помог встать, так как он едва держался на ногах.

-Нет. - Нет! - Нет!

Пробормотал палач, все больше волнуясь.

-Ты не можешь забрать мою игрушку! Никто другой не доставит мне такого удовольствия!

Все повернулись к нему, бросив на него взгляд, полный крайнего отвращения. Каждый из них хотел оторвать ему голову прямо здесь и сейчас, и среди них был человек, который имел на это право.

Мастер шагнул вперед, размахивая мечом и безжалостно направляя его в голову съежившегося человека. Он жалобно заскулил, поднимая руки в воздух в тщетной попытке остановить опускающееся лезвие.

ЛЯЗГ

Лезвие не достигло намеченной цели, так как другое лезвие заблокировало его.

Накатане сердито нахмурился, глядя на своего владельца.

- Мальчик! Что все это значит?

- Прости, Нива-Сан. Я понимаю-этот человек заслуживает смерти больше, чем кто-либо другой. Но не нам отнимать у него жизнь. Он будет стоить нам гораздо больше, если мы позволим жителям деревни отомстить ему.

Мастер перевел взгляд с Генге на презренного палача, крепче сжимая рукоять меча, потом вздохнул и убрал меч в ножны.

- Очень хорошо…

Уныло пробормотал он.

Генге снова обратил внимание на раненого.

- Ты можешь говорить?

Он широко раскрыл рот и с огромным усилием выдавил из себя одно слово.

- Вода...

Молодой человек понимающе кивнул и повернулся к Еритомо и Аритаде.

- Отведи этого человека наверх, туда, куда ушел Китадзе, и принеси ему воды.

- Понял

Аритада кивнул, подложив руку под плечо раненого, а Еритомо заменил Генге и сделал то же самое.

Он проводил их взглядом, прежде чем снова повернуться к палачу.

-На ноги.

Человек заскулил, но не двинулся с места.

Он угрожающе поднял кулак.

-Я сказал, на ноги.

На этот раз он был более послушным и неохотно скользнул вверх по стене, дрожа от страха.

Молодой человек схватил связку ключей, висевшую у него на поясе, и с силой сорвал их с одежды. Он прошел сквозь своих людей и направился к следующей двери, пробуя каждый ключ в взломанном замке, пока наконец один не повернулся, и он толкнул его.

Они были встречены со скелетом из того, что казалось человеком. Несколько клочков волос все еще цеплялись за белую, как мел, кожу головы, но кроме этого мало что говорило о том, что он когда-то был жив.

Вонь тоже была невыносимой, поэтому он отвернулся от трупа и направился к остальным дверям.

Сцены были столь же неприятны, и в оставшихся четырех дверях они не нашли ничего, кроме трупов. Они приказали людям принести наверх куски ткани и завернули в нее тела, чтобы они могли нести их. Трупы были помещены в тронный зал, и каждый из них вздохнул с облегчением, радуясь, что выбрался из этого затхлого, адского места

Они связали руки мучителя веревкой и заставили его двигаться вперед без малейшего намека на сочувствие.

Они ждали внизу, на ступеньках трона, пока двое мужчин закончат свою первую трапезу за долгое время. Настроение у них было подавленное. Но разве могло быть иначе? Они видели некоторые из самых ужасных зрелищ, которые могло предложить человечество. Даже на поле боя нельзя было найти такого варварства.

-Так как же мы теперь вернем тела?

Спросил Накатане у Генге, поскольку это была его идея с самого начала.

- Мы не будем, они придут и заберут их.

- Ха? Как вы предполагаете это произойдет?

- Мы направляемся в центр города и начинаем немного шуметь. Они обязательно придут. Может быть, это займет какое-то время, но любопытство в конце концов перевесит страх.

Мастер покачал головой.

-Все кажется таким простым после того, как ты это говоришь. Но у тебя больше секретов, чем следовало бы. Я уже давно хотел спросить вас – но не хотел вызывать вас в присутствии ваших людей – как вы узнали, что коричневый порошок был опиумом?

Молодой человек пожал плечами, как будто это не имело большого значения.

-Я уже видел это раньше. В тавернах полно всяких людей.

- Полагаю, что да.…

Накатане ответил, по-видимому, недовольно, но не стал подталкивать его дальше, за что Генге был ему благодарен. Было бы довольно трудно объяснить, что в его время любая информация могла быть легко доступна мгновенно. И какое-то время он испытывал любопытство к психологии наркоманов, и в процессе, он закончил тем, что узнал о самих наркотиках.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 64 - Возмездие**

Через некоторое время двум ослабевшим мужчинам помогли спуститься по лестнице, и они выглядели немного бодрее, чем раньше.

- Вы можете говорить?

Спросил Генге, увидев их.

Первый мужчина покачал головой, но второй, чье тело было изрезано многочисленными порезами, сумел ответить.

- Могу, теперь, когда у меня уже не так пересохло в горле.

- Хороший. Мои вопросы к вам очень просты: кто вы и почему Тода посадил вас в тюрьму там, внизу?

-Меня зовут Тогаси Хираи. Этот ублюдок арестовал меня, потому что я и еще несколько человек проявили недовольство его правлением. Этот чертов Кер брал наших женщин, как своих собственных! Некоторых из них он продал... а остальных оставлял себе.

Сердито сказал он, крепко сжимая кулак.

- Значит, он действительно был работорговцем?…

Пробормотал в раздумье Генге, прежде чем снова обратить внимание на мужчину.

- Ну, Тода теперь мертв, Тогаси-Сан. Мне очень жаль слышать о вашей борьбе, но ваша семья все еще может быть среди живых. Вы вольны делать все, что пожелаете.

Он повернулся к Китаджо, подстегнутый внезапной идеей.

-Сколько еды осталось наверху?

Китадзе выглядел немного удивленным неожиданным вопросом, но все же ответил покорно.

- ГМ... очень много.

- Достаточно, чтобы накормить всю деревню?

- Может быть... но ненадолго.

Он поднял брови в сторону Накатане, как бы прося одобрения.

Старик покачал головой, как будто измученный всеми планами, которые, казалось, были у Генге.

- Делай, что хочешь.

- Хорошо. Хорошо, ребята, те из вас, кто не поддерживает одного из раненых, принесите несколько мешков еды сверху.

Морохира недовольно нахмурился, явно не в восторге от идеи стать карто-лошадью.

Заметив это, Генге обратился к старшему брату:

- Масаацу, как ты думаешь, вы могли бы найти корзину? Если бы нам удалось ее найти, это значительно облегчило бы нашу задачу.

Отец широко раскрыл рот, как бы говоря: "что?? Почему он получает легкую работу?

Масаацу ухмыльнулся, прекрасно понимая, что задумал его брат. Молодой человек улыбнулся в ответ, глядя на отца и призывая его прекратить жаловаться.

Соглашаясь, старик махнул рукой и со вздохом последовал за ним наверх.

Вскоре тронный зал превратился в склад, так как на полу рядом с несколькими мешками рисового зерна стояли многочисленные бочонки. Молодой человек с удовлетворением наблюдал за тем, как накапливаются продукты, и мысленно выстраивал следующую часть своего плана.

Джикодзи и Накатане были только рады, что он взял на себя эту часть работы. Как и остальные мужчины, увидев ужасные зрелища, которые они видели сегодня,они не были полны оптимизма, и энергия, необходимая для поддержания энтузиазма молодого человека, была не тем, что они могли собрать.

Кроме того, это была хорошая проверка его лидерских качеств. Конечно, он хорошо проявил себя в бою, но это не означало, что из него получится вполне успешный лидер. Но чем больше они смотрели на него, тем больше росло их одобрение. Он уважал своих людей так же, как они уважали его. Он относился к ним как к друзьям, но также ожидал их сотрудничества. Это были очень здоровые отношения.

К тому времени, как они закончили, мужчины были измотаны.

- Хорошая работа, ребята. Теперь вы можете немного отдохнуть.

Они уперлись задами в холодные каменные ступени, облегченно вздохнули, расслабляя ноющие мышцы, и вытерли пот со лба.

Масаацу вошел через несколько минут, выглядя взволнованным.

- Ты нашел кого-то, там?

Догадался Генге, увидев выражение его лица.

- И не только это, брат, в конюшне позади дома стоят две ломовые лошади! Это большая тележка-6 колес – у нее не будет проблем с передачей этой ноши На нее можно даже положить убитых и раненых.

Подхваченный энтузиазмом брата, он тоже начал улыбаться.

- Звучит превосходно. А где сейчас телега?

Улыбка Масаацу стала еще шире.

-Прямо перед входом.

- Прекрасно!

Искренне похвалил Гэнге, похлопав брата по плечу, довольный тем, что тот принял решение.

- Ты хорошо поработал, брат. Теперь наша работа будет намного легче. Иди и отдохни. Отец выглядит довольно несчастным – может быть, вы могли бы немного развеселить его, ха-ха?

Морохира подслушал и сердито ответил:

-Не беспокойтесь!

Молодой человек обратил свое внимание на четверых мужчин, которые поддерживали двух раненых.

- Похоже, не было никакой необходимости беречь ноги для того, чтобы нести людей обратно в город. Подойди и помоги мне погрузить это в тележку. Мы дадим остальным немного отдохнуть, а?

Они молча кивнули. Хотя они были рады не делать никакой работы, это заставило их чувствовать себя немного плохо после того, как они увидели, насколько измученными стали другие.

Гэнге взял инициативу на себя, взвалил на плечо мешок рисовой муки и направился к двери.

Накатане и Дзикодзи наблюдали за ним, немного удивленные тем, что он сам принимал участие в работе. В его распоряжении было много людей, и ему не нужно было напрягаться.

Но когда они увидели, как люди реагируют на его усилия, его рассуждения стали ясны, и они сами задались вопросом, должны ли они присоединиться.

В конце концов они так и сделали, подхваченные потоком молодого человека. Тележка была быстро загружена семерыми из них, работающими вместе. Два человека помогли перенести тела, оставив их у передней части, а еще двое помогли раненым забраться в повозку.

-Мы возвращаемся в Тобисиму?

Спросил Тогаши у Генге, помогая ему добраться до повозки.

-Совершенно верно. Я уверен, что ваша семья будет рада вас видеть.

Тощий человек уныло покачал головой.

- Если бы у меня была семья... они все умерли. Я планировал убить Тоду, если когда-нибудь выберусь из этих проклятых стен, но теперь не знаю, что делать.

- Ты умеешь драться?

Тогаши слегка рассмеялась, прежде чем поморщиться от боли, которую это вызвало.

- Драка-это то, из – за чего я попал в эту переделку, это одна из немногих вещей, в которых я хорош.

-Тогда почему бы тебе не присоединиться ко мне? У меня есть потребность в мужчинах.

Мужчина удивленно уставился на него, пытаясь сформулировать ответ.

- Но Я ... -

Прервал его Генге.

-Тебе не нужно отвечать сейчас. Возвращайся в свою деревню, повидайся со своими людьми, а потом реши, действительно ли ты не хочешь снова присоединиться к нам.

Он помог ему взобраться на телегу, а затем вернулся, чтобы загрузить последние мешки риса. Тогаши смотрел ему вслед, с любопытством разглядывая его спину, и мысли его бушевали в бушующем потоке смятения.

Накатане вытер пот со лба, который теперь был мокрым от пота, и тяжело дышал. Он не мог припомнить, когда в последний раз занимался таким физическим трудом. Единственное, во что он когда-либо вкладывал реальные физические усилия, - это тренировка своего меча.

Генге был не так уж плох, но вид его измученных людей и измученного хозяина заставил его задуматься о чем-то новом.

-Мне придется сосредоточиться на подготовке мужчин.…

Пробормотал он себе под нос, проходя мимо. Накатане подслушал его, думая, что его люди были не единственными, кто нуждался в подготовке. Для него было унизительно быть униженным таким простым трудом, и он поклялся посвятить больше времени уходу за своим телом.

Как только повозка была загружена и лошади привязаны, молодой человек обратился к хозяину за одобрением.

-Тогда, может быть, отправимся?

-Да, давайте.

Он ответил, имея теперь восстановленное дыхание.

-Тогда давайте, ребята, поехали.

Легким рывком Масаацу потянул поводья одной из повозок и повел их вперед. Остальные последовали за ними, медленно шагая позади, радуясь, что наконец-то выбрались из этого особняка.

Много времени прошло с тех пор, как они отправились в путь этим утром, и теперь солнце садилось все ниже, угрожая закатиться в любой момент. Мужчины были бы ужасно голодны, Если бы им не удалось перекусить объедками Тоды, так что это было довольно удачно, что такие припасы были обнаружены.

На обратном пути к центру деревни они не встретили ни одного деревенского жителя. Похоже, они заранее заметили их прибытие и решили, что безопаснее держаться от них подальше.

Это было немного деморализующе для мужчин, так как они рассчитывали завоевать расположение крестьянина только с помощью повозки, которую они тащили на буксире. Но никто не видел их подношений.

Там была приподнятая деревянная платформа, примерно там, где должен был находиться центр деревни, и они остановились, выгружая тела и аккуратно укладывая их рядом друг с другом.

- И что теперь?

Спросил Накатане, когда задание было выполнено.

- Это

Ответил Генге и поднялся на платформу. Он глубоко вздохнул и наполнил легкие, прежде чем издать громкий крик.

- НАРОД ТОБИСИМЫ, СЛУШАЙТЕ МОИ СЛОВА. ТОДА МЕРТВ. ВАШИ СТРАДАНИЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ. ПОЖАЛУЙСТА, НАЙДИТЕ ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ПРОТИВ ВАС НА РЫНКЕ.

Его голос громко разнесся по всей деревне. Некоторые вздрогнули, испуганные внезапным криком. Они подождали несколько минут, но ни одна вещь не двигалась. Даже воздух, потому что в тот день не было ветра. Пугающая тишина.

Они посмотрели на молодого человека, и выражение их лиц говорило само за себя: "что теперь?"

Но он не выказал ни малейшего разочарования, просто широко раскрыл рот, чтобы заговорить еще раз.

- НАРОД ТОБИСИМЫ, СЛУШАЙТЕ МОИ СЛОВА. ТОДА МЕРТВ. ТВОИ СТРАДАНИЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ. ПОЖАЛУЙСТА, НАЙДИТЕ ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ПРОТИВ ВАС НА РЫНКЕ.

Они еще несколько минут прислушивались, но ничего не услышали, кроме хлопанья двери и чириканья рассерженной птицы.

- НАРОД ТОБИСИМЫ, СЛУШАЙТЕ МОИ СЛОВА. ТОДА МЕРТВ. ТВОИ СТРАДАНИЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ. ПОЖАЛУЙСТА, НАЙДИТЕ ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ПРОТИВ ВАС НА РЫНКЕ.

Они подождали еще несколько минут, и в ближайшем к ним доме он заметил, что ставень открылся, и оттуда высунулась голова молодой женщины. Она заметила мешки с рисом, в которых были дыры, из-за чего некоторые драгоценные зерна рассыпались по поверхности платформы.

В животе у нее невольно заурчало, а изо рта потекла слюна. Она не могла вспомнить, когда в последний раз ела рис.

Он улыбнулся ей, ободряюще кивнул, потом снова повернулся к ней спиной и снова закричал.

- НАРОД ТОБИСИМЫ, СЛУШАЙТЕ МОИ СЛОВА. ТОДА МЕРТВ. ТВОИ СТРАДАНИЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ. ПОЖАЛУЙСТА, НАЙДИТЕ ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ПРОТИВ ВАС НА РЫНКЕ.

Они услышали, как открылся еще один ставень, и оттуда высунулась еще одна голова. И тут они увидели, что дверь первой женщины открылась, и она осторожно вышла. Генге шагнул к бочке, заставив женщину вздрогнуть. Он снял крышку и вытащил кусок хлеба. Он поднял его для нее и тех немногих, кто был соблазнен,а затем бросил ей.

Это был хороший бросок, но еще лучший улов. Не было ни малейшего шанса, что она позволит такой хорошей еде испортиться. Она схватила его и нырнула обратно внутрь, жадно копаясь в нем. Она поделилась им со своим младшим братом, который с тревогой наблюдал за ней из-за двери.

А потом он снова закричал:

- НАРОД ТОБИСИМЫ, СЛУШАЙТЕ МОИ СЛОВА. ТОДА МЕРТВ. ТВОИ СТРАДАНИЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ. ПОЖАЛУЙСТА, НАЙДИТЕ ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ПРОТИВ ВАС НА РЫНКЕ.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 65 - Исправление ошибок**

Медленно подходили люди, привлеченные едой. Они с опаской поглядывали на завернутые трупы, но облегчение быстро пришло, когда в их руках оказалась буханка хлеба. После этого они обычно возвращались домой, как и первая женщина. Но через некоторое время они отважились пойти дальше, пробуя воду.

Молодая женщина приблизилась к платформе, нетерпеливо переводя взгляд с Генге на мешок с рисом и с трудом глотая слюну.

- ...Я действительно могу взять этот мешок риса?

Неуверенно спросила она.

Молодой человек ободряюще кивнул.

- Конечно. Это единственная причина, по которой они здесь – у нас нет для них другого применения.

Он поднял сумку и протянул ей.

- Осторожно, он довольно тяжелый.

Вес не был проблемой, так как она держала его в руках почти недоверчиво.

- Ах, прежде чем вы уйдете, не узнаете ли вы кого-нибудь из этих тел? Мы нашли их, когда совершали набег на особняк Тоды.

Теперь, когда ее заставили повернуть назад, она немного насторожилась, но все же сделала так, как он сказал, надеясь, что на самом деле не было никаких скрытых обязательств.

Она посмотрела на них издалека, ее глаза расширились от удивления.

- Да... их забрали давным-давно.

Ее глаза стали еще печальнее, когда она посмотрела на тело мальчика, которого они избавили от страданий.

-Ты его знаешь?

Подтолкнул ее Генге.

- Да. Он был другом моего младшего брата.

Она ответила, выжидательно глядя на молодого человека, как бы спрашивая: "что-нибудь еще?"

Он кивнул на ее невысказанный вопрос.

-Вы можете уйти прямо сейчас, если хотите.

Торопливыми шагами она вернулась в свой дом. Ее младший брат издал удивленный возглас, увидев ее груз.

Это заставило их слегка улыбнуться, и Генге повернулся к Накатане.

- Да, парень. Я рад, что мы решили это сделать.

- Как и я.

Пробормотал Дзикодзи с отсутствующим взглядом, словно вспоминая что-то из своей юности.

Многие жители деревни наблюдали за ними, хотя и не могли видеть их всех. Они наблюдали за происходящим сквозь щели в древесине своих домов, гадая, действительно ли это то, о чем они говорили, поскольку более подозрительное событие было бы трудно себе представить.

То, что молодая женщина успешно завладела мешком риса и хлеба, вселило в них надежду, когда они подошли ближе, глядя на тела убитых, как и просил Генге.

-Это ... это Кайяда! Моя сестра!

Какой-то мужчина закричал, глядя на лишенный кожи труп, который когда-то был его сестрой. Он был несколько удивлен, что кто-то все еще может узнать тело, даже в таком состоянии, но молодой человек все же кивнул.

- Понимаю. Не хотите ли взять ее с собой? Или, может быть, вы захотите подождать. Через день или два состоятся похороны людей Тобисимы, которые погибли, сражаясь за Тоду.

Мужчина прикусил губу, и слезы потекли по его щекам.

- Каяде ... Бедная Каяде.

Он застонал. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать вопрос Генге.

-Ах... я должен отвезти ее домой ... чтобы мы могли как следует оплакать ее ... а потом ... похороны?

- Это звучит замечательно. Вы могли бы привезти ее на похороны, и не было бы никаких проблем.

Он кивнул раз, другой, вытирая глаза рукавом изодранного кимоно. Он перевел взгляд с тела на мешок с рисом, который держал в руке. Его мысли были очевидны.

-Я помогу тебе нести ее, если хочешь.

- А... ладно. Да ... хорошо.

- Хорошо, я просто избавлюсь от этого, чтобы оно не мешало.

Он целеустремленно снял меч и ножны, положив их на платформу. Он выдал это за что-то другое, но на самом деле это было сделано для того, чтобы он представлял меньшую угрозу.

Будучи проницательными умами, Накатане и Дзикодзи полностью понимали его действия, и им пришлось физически сдерживаться, чтобы не покачать головой. Его способность обращаться с людьми была пугающей.

Он двинулся к ногам тела, готовясь поднять его, ожидая, пока другой человек займет свое место. Ему пришлось бороться с мешком риса, который он держал в руках, но, по-видимому, он не хотел отпускать его. Тем не менее они справились, когда он обнял ее за плечи, а Генге поднял ноги.

Человек направлял их, ведя к одному дому.

Когда они приблизились, дверь распахнулась, очевидно, сама собой. Их шаги не замедлились, и они быстро вошли внутрь.

Их встретили женщина средних лет, которую Генге принял за мать этого человека, и пожилая пара, которую он принял за их бабушку и дедушку. Он удивлялся, почему этот человек-учитывая его возраст-все еще здесь. Вероятно, его должны были призвать на войну? Но пока он смотрел, как тот идет, этот ответ вскоре стал очевиден, так как он довольно сильно хромал.

Они опустили тело на землю, и почти сразу же начались слезы.

- Ох... Каяде... Каяде-Чан!

Мать бросилась к костлявым останкам дочери, крепко сжимая их.

Именно тогда Генгё решил, что пришло время уйти. Не говоря ни слова, он слегка поклонился и двинулся к двери.

Пожилой мужчина – вероятно, его дед-остановил его.

- Благодарю вас, молодой человек. Большое спасибо.

Его слова были спокойны, но голос звучал сдавленно, и казалось, что он тоже был охвачен горем. Молодой человек глубокомысленно кивнул в ответ, пытаясь выразить свои чувства, а затем действительно ушел.

К тому времени, когда он приблизился к платформе, другие люди уже шли за едой. Они тоже осмотрели тела. Большинство людей узнавали их, так как деревня была тесно сплоченной общиной-только разрозненной жестоким правлением Тоды. Таким образом, число трупов вскоре стало равняться нулю, а запасы пищи начали сокращаться, но, похоже, все уже насытились и теперь вернулись в безопасность своего собственного дома.

Итак, Генге прочистил горло для последнего объявления, довольный исходом дня.

- МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС НАСЫТИЛСЯ. МЫ ПРОБУДЕМ ЗДЕСЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МИНУТ, НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛИ. ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ НА ПОЛЕ, СОЕДИНЯЮЩЕМ ТОБИСИМУ И ТОЙОНЕ, СОСТОИТСЯ ПАНИХИДА ПО ВАШИМ ЛЮДЯМ, ПАВШИМ ОТ РУКИ ТОДЫ…

Он помолчал секунду, переводя дыхание и глядя на человека, стоявшего позади него.

- И ПРАВОСУДИЕ СВЕРШИТСЯ В ВАШИХ РУКАХ. ЭТО ГРОТЕСКНОЕ МАЛЕНЬКОЕ СУЩЕСТВО ПОЗАДИ МЕНЯ БЫЛО ОДНОЙ ИЗ СОБАК ТОДЫ. ОН МУЧИЛ ВАШИХ ДРУЗЕЙ, И ОН МУЧИЛ ВАШИ СЕМЬИ. ТЕ, КТО НАХОДИЛСЯ В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ ТОДЫ, ОЧЕНЬ СТРАДАЛИ ОТ ЕГО ЖЕСТОКОСТИ. В ЭТОТ ДЕНЬ, ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ, ЕГО СУДЬБА БУДЕТ РЕШЕНА ВАМИ.

Он решительно закончил, слегка кашляя от сильного напряжения в голосе. Он не помнил, когда в последний раз кричал, но точно знал, что это не доставляет ему удовольствия.

- Как вам?

Он спросил Накатане.

- Хорошо. Посмотрим, удастся ли тебе выиграть этих людей. Если ты это сделаешь, то в запасе будет награда.

Награда? Генгё удивленно поднял брови. Накануне он уже был награжден этой новой должностью.

- Какая награда, Нива-сан?

- Монета. Чтобы ты мог набрать больше людей»

Тем не менее, наличие собственной монеты может оказаться полезным, предположил он. Это даст ему больше свободы в культивировании того, что он хочет, как будто есть что-то, что раздражает его больше всего, это ограничение. Для творчества сдерживаться материальными ресурсами было большой трагедией.

- Очень хорошо. Я сделаю все, что в моих силах.

Адекватный ответ. Мастер безропотно кивнул головой.

Хотя Джикодзи было поручено следить за их отношениями с Тобисимой, казалось, что именно Гэнге должен был начать этот проект. Но это не имело никакого значения для молодого человека, так как подобные движения не казались ему ни в малейшей степени обременительными.

Молодой человек повернулся к своим людям, оценивая их настроение. Из двух живых людей, которых они нашли в подземелье, остался только один.

-Значит, ты все-таки решил остаться, Тогаши-кун?

Спросил он у тощего человека.

-Я так и сделал... я так и сделал. Видеть свой народ после стольких лет-это было трогательно. Но я слишком изменился, чтобы вернуться к той простой жизни. У меня есть чувство, что под Вашим руководством я смогу стать сильнее, так что такие, как Тода, никогда больше не одолеют меня.

Он восхищался честностью и прямотой этого человека. Его понимание собственных чувств было замечательным, а выражение их-еще более удивительным. Несмотря на свою травму, он казался довольно уравновешенным, и его выбор был рациональным. Это был волнующий человек, с которым он столкнулся, и он решил, что ему повезло, что он был одним из его людей.

- Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь, Тогаши-кун. Но у меня такое чувство, что так и будет.

- Да, дружище! Добро пожаловать в отряд спецназа Миуры под командованием Нива-сама, землевладельца Тойоне

Бодро поддержал его Роккаку, тыча пальцем в уже открытую рану.

- Опять с этим Роккаку-Сан... нам не нужно выбирать имя.

Устало пожаловался Генге.

- Может быть... но что происходит, когда мы делаем что-то удивительное? Как нас будут называть люди? Крылатые драконы? Солдаты-демоны?

- Ладно... пожалуйста, ни то, ни другое.

Проворчал Нииро, которому совершенно не нравились такие дурацкие титулы.

-Со временем мы что-нибудь придумаем.

Заверил их молодой человек.

-А как насчет Бессмертных? Даже если все против нас, мы все еще живы, не так ли?

С энтузиазмом воскликнул Роккаку.

- Это действительно звучит довольно круто…

Тихо сказал Китадзе.

- Это подходит для такого могущественного человека, как я.

Морохира согласился.

-Я бы не хотел так сглазить свою жизнь, большое спасибо.

Генге отмахнулся от этой идеи в окно. О титулах он думал меньше всего. Интересно, будет ли у его людей еще время думать о таких пустяках после того, как он подвергнет их новым тренировкам?

Он усмехнулся при этой мысли.

Роккаку заметно вздрогнул.

- Блин... этот взгляд. Я думаю, что наш босс придумал что-то плохое! Лучше следите за собой в будущем.

Молодой человек не спешил рассеивать их страхи, а просто продолжал улыбаться, когда зловещий холод окутал его людей.

Пока мужчины продолжали свою праздную беседу, еще несколько деревенских жителей пришли за продуктами. А потом, с заходом солнца, они забрали с собой остатки еды и отправились домой.

По мере того как они проходили мимо тел, тема похорон обсуждалась более подробно, и через посредство Дзикодзи были приняты меры, чтобы подготовить их к дате, которую обещал Гэнге. Работа предстояла довольно кропотливая, как и в прошлый раз, но теперь, когда они обсудили вознаграждение за проделанную работу, никто не жаловался.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 66 - Новый дом**

Они пошли дальше через деревню. Когда они проходили мимо домов, некоторые из мужчин попрощались, возвращаясь домой к своим семьям на вечер.

Вскоре остались только те, кто жил в поместье Нива, и Тогаси. Накатане повел их вперед, и вскоре они оказались перед незнакомым домом довольно внушительных размеров.

-Теперь это твое, Миура-кун.

- Эх!?

Масаацу и Морохира ахнули от удивления, повернувшись к Генге за объяснением. Он встретил их удивленные взгляды простым пожатием плеч. Не так уж много требовалось объяснять.

- Понимаю. Спасибо.

Сказал он не слишком вежливо.

- Он был вычищен и прибран. Внутри почти ничего не осталось, кроме самого необходимого. Делайте с пространством все, что пожелаете.

Учитель продолжал, немного печально, явно вспоминая что-то относительно Ишиямы.

Он отвернулся, пряча лицо, когда уходил.

-Пора нам идти. Наслаждайся вечером в своем новом доме, Миура-кун.

И он пошел прочь. Джикодзи кивнул им, прежде чем последовать за ним.

- Все постоянно меняется.

Масаацу немного задумчиво отметил, как воцарилась тишина.

-Не беспокойся об этом слишком сильно. Это просто формальность. Как будто я нахожусь в другой комнате – я всего в нескольких минутах ходьбы отсюда. Вы и все остальные можете приходить, когда захотите. Относитесь к нему как ко второму дому.

- Жаль, что я не могу... но посмотри, как это великолепно!

-Ответил его брат, с благоговением глядя на большой двухэтажный дом.

-Теперь это "мой дом", значит, и дом семьи Миура тоже. Разве вы с отцом не из семьи Миура?

Морохиру не нужно было уговаривать – он был не из тех, кто сдерживается только из вежливости.

- Не волнуйся, малыш,я буду приходить каждый день и пользоваться твоей ванной.

Молодой человек поморщился.

- Может быть, и нет.…

- Ха-ха, шучу. Как бы то ни было, Масаацу, нам лучше оставить твоего брата в покое, а? Теперь он слуга. Не могу же я все время его душить.

На этот раз он показал намек на зрелость и увел своего старшего сына, который все еще выглядел довольно неуверенно, после того, как они обменялись прощаниями.

Он тяжело вздохнул, глядя им вслед. Они были его дорогой семьей, но это был утомительный день, и ему было приятно наконец остаться одному. Он поднялся на крыльцо своего нового дома, наслаждаясь ощущением. Только тогда он краем глаза заметил чью-то фигуру и слегка подпрыгнул.

- Тогаши!? А... ты все еще здесь.

Воскликнул он, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Пока он болтал с Накатане и остальными, этот человек оставался таким тихим и неподвижным, что совсем забыл о своем присутствии. Это было очень странно.

-Да, сэр.

-Можешь не называть меня сэром, Миура подойдет.

Он ответил тем же, положив руку на подбородок и обдумывая сложившуюся ситуацию. Он недоумевал, почему допустил такую оплошность, что забыл найти место для ночлега Тогаши, но его мозг слишком устал, чтобы долго размышлять, и он принял быстрое и простое решение.

-Можешь остаться здесь, Тогаши-кун. Я уверен, что здесь полно комнат.

Худощавый мужчина стал еще больше бледнеть.Он встрепенулся, как будто не ожидал такого предложения.

- Нет! Боже мой, нет! Я бы никогда не смог остановиться в таком великолепном месте. Я же крестьянин! Я не мылся бог знает сколько времени... я бы испачкал комнату.

Положив руку ему на плечо и мягко сказав, Генге постарался успокоить его.

- Тогаши-кун. Успокойся. Я тоже крестьянин. И если тебе от этого станет легче, там есть баня – ты можешь пойти и искупаться. Но если вы слишком устали, это может подождать до утра.

Его глаза расширились при упоминании Генге о его социальном положении, и он открыл было рот, чтобы возразить, но тут же понял, что ничего не знает о происхождении молодого человека. Он проследил за пальцем, на который указывал молодой человек, и его взгляд упал на баню.

Он представил, как теплая вода касается его кожи, и остро осознал, насколько он грязен. Он был испачкан кровью, мочой, потом и фекалиями за несколько месяцев. Было бы благословением снова стать чистым.

- ...Я действительно могу? Но у меня нет чистой одежды-это было бы пустой тратой времени.

- Ерунда. Внутри на полках разложены чистые кимоно. Найди подходящую, и ты станешь другим человеком.

Он взглянул на длинные жесткие волосы Тогаши и густую мужественную бороду и подумал, не стоит ли ему предложить и их подстричь. Но он не мог заставить себя сделать это. По какой-то причине она подошла мужчине, хотя и не выглядела полностью чистой.

-Ты действительно уверена, что со мной все будет в порядке?.?

Спросил он нерешительно, с тоской глядя в сторону бани.

Генге легонько толкнул его в спину.

- Давай же. Перестань быть таким застенчивым. Проводите там столько времени, сколько вам нравится, и не беспокойтесь о том, чтобы постучать, когда вы вернетесь, просто зайдите внутрь и выберите комнату. Может, я сплю, а может, и нет. Посмотрим, что из этого выйдет.

Затем он повернулся и начал пробираться внутрь. Тощий мужчина нервно прикусил губу, гадая, действительно ли все будет хорошо. Но, опасаясь, что новые жалобы разозлят его нового босса, он решил принять его предложение и медленно пошел к бане, чувствуя, как колотится сердце.

Молодой человек тайком обернулся, чтобы понаблюдать за своим новым подчиненным, убедившись, что тот благополучно добрался до бани.

"Он странный человек"- Подумал он про себя. Странно, но очень мило. Он был рад, что этот человек решил пойти с ним, так как чувствовал, что они неплохо поладят.

Он прошел в большую приемную, выходившую прямо на вход в дом. В комнате не было ничего,кроме небольшого деревянного столика на свежем татами. Однако стол не был пуст, и на нем лежали связка различных свитков, боккен и деревянный шест, который должен был служить тренировочной заменой Яри.

Он слегка покачал головой и усмехнулся. К словам Накатане никогда нельзя было относиться легкомысленно. Он выполнил свои условия точно так, как сказал, и теперь настала очередь Генге сделать то же самое.

Он взял наугад свиток, снял печать и позволил ему немного развернуться.

- Строй острых стрел.

Он прочел вслух первое предложение. Внизу была красиво нарисована схема, состоящая из многочисленных треугольников, крестов, кругов и квадратов. Позже он прочитал ключ, который определял каждую из них. Треугольники - как лучники, кресты-как Яри, круги - как лошади и квадраты как единицы катаны.

Это был довольно агрессивный строй, в котором лучники сидели впереди, примерно в форме стрелы, со вторым рядом лучников позади них, за которыми следовала линия пикинеров, а затем две колонны лошадей и Катана единиц позади него.

Он усмехнулся, рассматривая многочисленные формации, предвкушая их применение. Он обнаружил, что их расположение было довольно информативным, хотя некоторые из них были совершенно очевидно напольными, которые он быстро определил и проигнорировал.

Он быстро перечитывал свитки, время от времени останавливаясь, чтобы представить себе такие формации или такие позиции в своей голове и почувствовать, как они могут быть использованы. Время шло быстро, и вскоре его свеча догорела уже наполовину.

СТУК

Внезапный шум нарушил его сосредоточенность, и он поднял голову, глядя на дверь.

-Как я уже сказал, Тогаши-кун, стучать не надо.

Тишина. Абсолютно никакого ответа.

Он подождал несколько мгновений, прежде чем заговорить снова.

- Тогаши? Ты там?

Однако ответа не последовало, и его любопытство сменилось беспокойством. Сцена, когда хрупкий человек упал в обморок, направляясь к своей двери, разыгралась у него в голове, и он поспешно открыл ее.

- Тогаш-

-Начал он, открывая дверь, но тут же осекся на полуслове, увидев довольно знакомое лицо.

- Акико…

Ее губы сложились в милую улыбку, бросая свет на все ее прекрасное лицо. Он уже давно не видел этого лица так близко, и несколько мгновений стоял как вкопанный.

- Ах, простите! Заходите, на улице довольно прохладно.

Она грациозно вошла вслед за ним, улыбка все еще расцветала на ее лице.

-Я боялся, что ты не проснешься, потому что уже довольно поздно.

Легко заметила она, не сводя с него глаз.

- Ах, вот как? Я вроде как потерял счет времени ... ха-ха.

Это было странно. С самого начала битвы ему очень хотелось увидеть ее, но теперь, когда она была здесь, он не знал, что сказать.

- Так я и вижу.

Сказала она, глядя на свитки, разбросанные по столу и полу.

-Ты пробыл здесь всего несколько часов, а уже успел натворить немало бед.

Он ухмыльнулся и гордо объявил о своем положении.

-У меня есть способность создавать беспорядок, даже не желая этого.

-Я не думаю, что это так уж необычно... и я не думаю, что это то, чем вы должны гордиться.

Она парировала, опустив его колкость.

Они смотрели друг другу в глаза несколько секунд, каждый из них улыбался,пока не наступила тишина.

-Знаешь, я действительно рад снова тебя видеть.

Искренне сказал Генге, усаживаясь за стол, прежде чем убрать несколько свитков и жестом приказать ей сделать то же самое.

-Да, хотя я вижу, что ты снова изменился.?

Загадочно спросила она, продолжая улыбаться и садясь рядом с ним.

- Неужели? Я не чувствую себя слишком по-другому.

Она решительно покачала головой.

- Нет, Тадаката-кун. Ты, конечно, другой. Теперь ты герой Тойоне. Ты не мог сделать этого, не изменившись.

Он быстро отмахнулся от этого нелепого титула, вместо этого подчеркнув ее собственные достижения.

-Я думаю, ты народный герой, Акико. Я слышал от Рин, как ты вела женщин и сумела победить наемников. Я хотел бы поблагодарить вас за это. Если бы не ты, моя борьба была бы напрасной.

Она слегка покраснела, поняв двойной смысл его слов.

- Пожалуйста... не говори таких вещей. Твоя мать лежит в постели раненая потому что о-

- Остановить. Моя мать жива благодаря тебе. Даже если она получила травму, она поправится.

Он оборвал ее на полуслове, его взгляд стал серьезным и напряженным.

- Ах…

Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла его снова. Ее улыбка погасла, и она стала смотреть в землю.

Было более чем очевидно, что творилось у нее в голове, и поэтому Генге протянул ей руку, чтобы немного утешить. Он обернул руку вокруг ее плеча, поворачивая ее, чтобы посмотреть на него.

- Акико. Женщины умирали при тебе, верно?

-…Да. Мое плохое руководство стало причиной их гибели.

- Женщины и дети тоже живы благодаря тебе, верно?

-…

Она не могла ответить. Она знала, что он прав, но не могла не думать о потерях. Она отчаянно затрясла головой, пытаясь избавиться от нахлынувшей на нее волны вины.

Только тогда она осознала прикосновение Генгё, изо всех сил пытаясь его обработать. Она отвернулась от него, скрывая покраснение, которое теперь появилось.

- ...Т-Тадаката. Я ... мне очень повезло, что я встретила тебя.

Сказала она, заикаясь и пытаясь скрыть смущение.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 67 - Недоразумения**

- Странно, как все обернулось.

Размышлял он вслух.

Она не могла не согласиться с этим утверждением. Повороты судьбы были слишком многочисленны для понимания смертными. Но было бы неправильно называть случившееся судьбой. Судьба-это то, что всегда должно было быть... но с ним это нельзя было назвать судьбой.

-Знаешь, я была удивлена, когда ты так быстро принял предложение отца.

- А? - А это почему?

-Я не уверена... ты просто казался доволен тем, что у тебя есть... я не знала, что у тебя есть амбиции.

Он приподнял бровь, услышав ее слова.

- Ммм, Я полагаю, вы правы. Это никогда не было моей целью. Это просто случилось. Возможно, если бы мне предложили такую же возможность несколько недель назад, я бы отказался.

- Что изменилось?

Тихо спросила она, повернув голову, чтобы посмотреть на него.

- Это трудно описать ... но, короче говоря, это было из-за предчувствия.

- Предчувствия?

-Спросила она, как будто недовольная его ответом.

- Да, предчувствие. Чувство, которое я испытал во время битвы.

-Что это за чувство?

Она прижала его к себе, не сводя с него глаз, и заставила ответить.

Он отвел взгляд и неловко почесал затылок, раздумывая, стоит ли вообще пытаться это описать. Не сочтет ли она это отвратительным?

- Э... это будет звучать очень глупо.

-Какое чувство, Тадаката?

- Эйфория... наверное. Все, казалось, идеально выровнялось. Несмотря на то, что эти копья были готовы забрать мою жизнь, я не чувствовал страха, когда бросился к ним... я чувствовал себя непобедимым. Огонь был в моей крови – это было такое сильное чувство, Акико. Я подумал, что, возможно, если бы я мог прожить свою жизнь, преследуя это чувство,тогда, возможно, жизнь стоила бы того, чтобы жить.

Она внимательно слушала и тоже повернула голову, чтобы поразмыслить, высвобождаясь из его руки.

Видя ее действия, он сильно занервничал, задаваясь вопросом, правильно ли было поделиться тем, что он чувствовал. Он знал, что другие мужчины чувствовали то же самое... но он задавался вопросом, было ли его чувство другим.

- Тадаката, ты действительно этого хочешь?

Наконец сказала она.

- Думаю, что да.

Она обернулась, чтобы посмотреть на него, слегка улыбнувшись, что, казалось, потребовало больших усилий, чтобы заставить себя улыбнуться.

- Тогда ... я поддержу тебя.

- Акико…

То, что она говорила, явно противоречило тому, что она чувствовала.

-Что случилось?

- Это было глупо, но я думала что когда битва закончится, мы сможем проводить больше времени вместе. Но скоро вы снова уедете... и после этого вы снова уедете.

- Нет, нет... послушай, все будет не так. Мы можем проводить время вместе. Больше, чем мы когда-либо могли бы иметь. И днем тоже-не лучше ли будет?

Он настойчиво пытался успокоить ее, чувствуя острую вину, когда смотрел в эти печальные глаза.

- Болван!

Она ударила его кулаком в грудь, и слезы наполнили ее глаза.

- Ты чуть не умер! Ты понимаешь, как я волновалась? И каково это-не видеть тебя? А теперь ты хочешь сражаться еще больше ... что, если ты действительно умрешь в следующий раз?

Крикнула она, слезы душили ее голос и заливали щеки.

Его глаза расширились, пораженные ее вспышкой, но мгновение спустя он начал улыбаться, понимая происходящее.

- Так вот что это было...

Он улыбался не от радости, а от теплого чувства, которое наполнило его грудь от доброты молодой женщины.

- Прости, Акико... я не знал.

Он прижал ее к своей груди, нежно похлопывая по спине, пытаясь успокоить.

-Ты права... я был близок к этому. Но я не умер. И я не собираюсь этого делать. Ты можешь мне доверять?

Она посмотрела на него полными слез глазами.

-Т-ты действительно собираешься продолжать?

- Я знаю. Но я не умру. Я даже близко не подойду.

Сказал он решительно, твердо веря собственным словам. У него не было ни малейшего шанса приблизиться к такому невыгодному положению, как на поле боя в тот день. Если он сможет пережить это, то будущее будет безграничным.

- ...Обещаешь?

- Я обещаю.

Она обняла его за спину, возвращая объятия, уткнувшись лицом в его грудь, когда нашла утешение в его запахе. Полною грудью, она вдыхала в попытке, чтобы попытаться успокоиться.

МММ

В этот момент входная дверь скользнула в сторону, и Гэнге поднял голову, встретившись взглядом с довольно озадаченным Тогаши. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, а Акико продолжала всхлипывать в объятиях молодого человека, не замечая его присутствия.

- ...Ваша ванна была приятной?

Беспечно спросил он.

- Так и было, Миура-сан. Теперь я чувствую себя намного чище ... ах, простите меня, я не знал, что вы будете со своей женой.

Он поспешно пересек комнату, указывая на лестницу, словно спрашивая разрешения. Гэнге решительно кивнул, а Акико подняла голову и густо покраснела. Она выглядела так, словно хотела опровергнуть его заявление, но в конце концов не сделала этого, и они просто смотрели, как он исчез в одной из боковых комнат, и испустили громкий вздох облегчения.

- ...Ты думаешь, он не понял?

Неуверенно спросила Акико.

- О, определенно.

Она хихикнула над его прямотой, смахивая последние слезы. Это был не слишком неприятный титул, так что она не слишком возражала.

- Сейчас ты чувствуешь себя лучше?

-Спросил он, поскольку на ее лице все еще играла более искренняя улыбка.

Она встала и потянулась, с удовольствием вздыхая от напряжения.

- Ага!

Твердо сказала она.

-Я доверяю тебе, Миура Тадаката, так что лучше делай добро!

- Хорошо? Я могу сделать немного лучше, чем хорошо. Может быть, отлично? Думаю, я сделаю отличный удар, посмотрим, как это получится

- Ага, попробуй

Она снова рассмеялась, вытирая рукавом кимоно слезы со щек.

ТУК ТУК ТУК

Звук первых капель дождя, падающих на крыльцо. Поначалу они были легкими, но их интенсивность довольно быстро возросла, и довольно скоро начался непрерывный поток дождя.

Он слегка поклонился каплям, чувствуя себя достаточно довольным тем, что находится внутри.

- В этом дожде есть что – то такое, - начал он, - что делает меня таким спокойным, по крайней мере, когда я нахожусь внутри.

- Да, ты чувствуешь себя счастливой дома, в тепле, и это очищает воздух, так что ты можешь хорошо спать.

- Именно.

Он согласился с ее оценкой, зайдя в комнату, чтобы осмотреть кухню. Там были мерцающие угли огня, который когда-то был окружен каменной оболочкой. По верху костра скользил металлический лист, который можно было использовать для обогрева различных предметов.

Он одобрительно кивнул.

-Это намного лучше, чем более примитивный открытый огонь, но он не идеален.

- Подумал он, сунув руку в корзину, полную хвороста, и вытащил два полена, чтобы попытаться вернуть ревущее пламя, которое когда-то было.

Он заметил простой железный чайник и осторожно снял крышку, чтобы посмотреть, осталась ли внутри вода. Так уж случилось, что палец внутри жидкости подтвердил, что она прохладная и недавно наполнена.

Рядом стояли два кувшина, в каждом из которых было изрядное количество листьев зеленого чая сенча.

" Дзикодзи действительно хорошо позаботился о деталях."- Подумал он про себя.

-Не хотите ли чаю, Акико?

Он окликнул ее, когда она сидела, вертя в руках свиток и наблюдая, как он исследует кухню.

- Я бы с удовольствием, спасибо.

Он кивнул, принимая заказ, и наполнил две чашки горячей жидкостью.

-Как тебе этот дом?

Спросила она, когда он нес две дымящиеся чашки к столу.

- Честно говоря, я еще толком не изучил его. Но, я имею в виду, это мило.

- Просто мило? Ты такой странный, Тадаката. Конечно, этот дом гораздо величественнее, чем тот, в котором ты жил раньше... но ты и глазом не моргнул.

Он пожал плечами, поставил перед ней чашку с чаем и сел рядом.

-Даже не знаю. Это просто не возбуждает меня, понимаешь? До тех пор, пока я могу есть в нем, спать в нем, и он держит дождь от моей головы, тогда я действительно не могу жаловаться.

Она слегка подула на чай, качая головой.

- Столь странный. Даже Рин говорит, что ты странный.

При этих словах он покачал головой.

- Скажи мне больше.

-Ха-ха, А ты бы хотел знать!

Он усмехнулся, уже зная, что это было бы не так просто.

-И все же то, что вы так хорошо ладите с моей сестрой, довольно удивительно.

- Так ли это? Неужели со мной так трудно ладить?

Спросила она, надув губы.

-Я бы так не сказал. Но Рин довольно жестокая, я думал, что она, вероятно, заставит тебя плакать.

-Как грубо Ты говоришь о своей сестре!

Сказала она, насмешливо ругая его.

- Мм, на мой взгляд, это хорошо.

- Что? Заставлять меня плакать?

- Именно.

Он не стал поправлять ее, так как они оба прекрасно знали, о чем он говорит. Она слегка хихикнула над его шуткой, играя с боккеном, который все еще стоял на столе.

-Для меня еще более странно, что вы с моим отцом так хорошо ладите.

Он поморщился, гадая, действительно ли они с Накатане ладят. Он, кажется, припомнил несколько случаев, когда старик бил его по голове.

- Ну... кажется, у нас есть определенное понимание друг друга.

Это было лучшее, что он мог сказать.

- Неужели? Просто понимание? Он часто говорит о тебе, когда мы едим вместе.

- Кажется, все говорят обо мне. Ну, узнаю ли я что-нибудь из того, о чем он говорил?

- Мм ... Нет. Но в основном это хорошие вещи.

-"В основном"?

Заметил он, слегка смущенный тем, что она употребила это слово.

-Да. В основном.

Он вздохнул, покачал головой и сделал глоток чая, наблюдая за агрессивно падающим дождем.

Вспышка.

Внезапный свет проник в комнату, и через несколько секунд послышались низкие раскаты грома.

- Молния, да?- Рассеянно заметил он, наслаждаясь теплом чая.

- Не поздновато ли, Акико?

Спросил он, когда они еще немного посидели в тишине. Ее довольная улыбка исчезла, когда он задал этот вопрос, и сменилась выражением понимания, когда она встревоженно встала, направляясь к двери.

- А! Я...я совсем забыла. Мне нужно возвращаться... должно быть, уже очень поздно. О, что подумает Шибата, увидев меня так поздно!

Но дождь был слишком сильным. Она знала, что стоит ей выйти наружу, как она тут же промокнет насквозь и ей снова понадобится ванна, Чтобы согреться. Это была тщетная попытка. Она повернулась к Генге, ее глаза молили о решении.

Он встал, кивнул в ответ на ее просьбу и поставил чашку на стол.

- Прекрасная дева, раз уж ты нуждаешься в помощи, мне пора открыть тебе свою истинную сущность.

Она посмотрела на него круглыми глазами.

-Я-БОГ ГРОМА!

Закричал он, широко раскинув руки. - Он помолчал, глядя на нее. Это была ее очередь смеяться. Но вместо недоверия на ее лице он увидел понимание.

- ГМ... - он слегка кашлянул в ладонь.

- ДОЖДЬ, ИСЧЕЗНИ!

Он хлопнул в ладоши, его лицо превратилось в напряженную маску, когда он властно приказал дождю прекратить свои потоки. Она повернулась к двери, полностью ожидая, что ливень начнет замедляться.

Но, к ее большому разочарованию, этого не произошло, и она снова повернулась к Генге за объяснениями.

-Я пошутил.…

Сказал он неловко, почесывая затылок.

- О…

Пробормотала она, начиная краснеть, когда пришло понимание.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 68 - Первая миссия**

- Почему бы просто не остаться на ночь?

Спросил он, указывая на двери одной из многочисленных комнат. Ее румянец только усилился от его слов, а кулаки сжались.

- Ах, нет. Только не так. Я имею в виду просто занять одну из комнат и попытаться немного поспать, пока дождь не утихнет.

Он быстро подошел, чтобы прояснить ее непонимание.

- ...Где ты будешь спать?

- Думаю, я останусь здесь еще немного. Вы можете выбрать комнату - не имеет значения, какую. Я не буду вам мешать, так что будьте уверены

Она прикусила губу, задаваясь вопросом, действительно ли это был правильный курс действий. Что подумают люди, если увидят ее выходящей из его дома рано утром... конечно, они подумают "это". Она чувствовала себя неловко, просто созерцая его. Но все же было бы нелепо мчаться под дождем только для того, чтобы полностью промокнуть.

- Хорошо... тогда я попробую немного поспать.

Сказала она, кивая, больше для того, чтобы уверить себя, чем кого-либо еще. Генге с улыбкой ответил на ее кивок, давая понять, что все будет в порядке.

Она неуверенно начала подниматься по лестнице, протянув руку, чтобы открыть первую дверь, но тут же отпрянула, вспомнив, что там находится Тогаши. Она глубоко вздохнула, чтобы собраться с духом, а затем неуклюже прошла по лестничной площадке в соседнюю комнату.

Ей хотелось пожелать Генге Спокойной ночи, но от смущения она не могла заставить себя сделать это. Она распахнула дверь и поспешно закрыла ее, словно отгораживаясь от любопытных глаз.

Он смотрел ей вслед, забавляясь ее драматизмом, а потом снова углубился в свои свитки, наслаждаясь чтением еще больше после разговора с Акико.

…

…

Он проснулся от сильного зловония сакэ, стоявшего прямо у него под носом. Он вздрогнул от отвратительного запаха, его глаза распахнулись, и он увидел, что его зрение заполнено ухмыляющимся Накатане.

- Ахаха! Проснись, проснись, парень!

- Разве это не немного рано, чтобы пить?

-Без энтузиазма прокомментировал он, вытирая сон с глаз, чувствуя себя совершенно измученным. Судя по его теперешнему окружению, казалось, что он заснул, читая свитки, и тупая боль во лбу подтверждала, что он действительно спал, прислонившись к столу.

-Возможно.

Он согласился, поставив на стол большой мешок, отмеченный слышимым лязгом металла.

-А это что такое?

- Вчерашний улов.

Сказал Накатане, заглядывая внутрь и вынимая золотой подсвечник, рассматривая его прищуренным взглядом.

-Я не вижу ничего привлекательного в том, чтобы сделать его золотым..?

- Я тоже не могу, с эстетической точки зрения, это немного позорно.

Учитель бросил на него странный взгляд, как будто был недоволен его ответом.

-Ну... тогда давайте перейдем к делу.…

Он поднес бутылку к носу, наслаждаясь ароматом, и продолжил свою речь с гораздо большей энергией.

- Вы собираетесь отправиться в Тоекава и продавать.

Генге откинулся на руки, наслаждаясь упругостью татами под ладонями и подавляя зевок.

- Понятно... почему я? Это больше похоже на задачу торговца.

-Вы пробыли на своем посту всего один день, а уже нарушаете субординацию?

- Ты же знаешь, что это не то, что я делаю... пожалуйста, я только что проснулась. Можем ли мы сделать все проще, чем обычно?

- ТСС. Тебе сколько, восемнадцать? А тут ты ведешь себя старше Дзикодзи... ну и ладно. Если вы хотите простоты, я доставлю. Пока вы будете в Тоекаве, вы будете набирать рекрутов. Вы можете взять 5 золотых монет из полученной суммы, чтобы набрать себе людей. А потом я хочу, чтобы ты набрал людей, которые будут служить непосредственно под моим началом.

Он медленно кивнул, обдумывая услышанное.

- Сколько тебе нужно?

- Я хочу реформировать численность нашего первоначального подразделения, то есть около 80 человек.

- 80... это приличная сумма .…

Он задумался, поглаживая подбородок.

-Сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до Х?

- Полдня, а может, и меньше, если ехать быстро.

Он усмехнулся при этом, наличие какого-то внезапного вдохновения.

-А что это за взгляд?

Спросил мастер, слегка сбитый с толку садистской улыбкой.

- Вот увидишь.

- Ладно... ладно, я тебя оставлю.

Он повернулся к двери, чтобы уйти, но тут же обернулся и хлопнул себя по лбу, как будто забыл что-то очевидное.

- Лучше не оставлять его посреди комнаты, а?

Он взял его в руки и начал подниматься по лестнице, решив, что будет гораздо безопаснее оставить свою добычу за закрытыми дверями. Он прошел мимо первого, думая, что второй выглядит самым неприметным.

- А, подожди-

Гэнге понял, куда он направляется, и почувствовал внезапный холодок по спине, когда рука мастера протянулась и открыла дверь, за которой оказалась Спящая Акико.

Он вздохнул, мысленно готовясь к предстоящим испытаниям.

-Что с тобой, малыш?

- А?

Накатане смотрел на него сверху вниз, приподняв брови.

Не веря своим глазам, он поднялся по лестнице вслед за Накатане, заглядывая в маленькую комнату. Она была совершенно пуста, если не считать идеально сделанного футона посреди комнаты.

- А... я имею в виду, что, наверное, сойдет…

" Должно быть, она ушла еще до того, как я проснулся." - Подумал он, испытывая огромное облегчение от быстрого мышления Акико. Если бы ее обнаружили крепко спящей, им наверняка пришлось бы что-то объяснять.

- Конечно, это будет.

Он осторожно положил мешок в угол, стараясь не разбить ни одного кусочка внутри, и с этими словами ушел.

-Я буду ждать хороших новостей.

-Я сделаю все, что в моих силах.

…

…

Примерно через час отряд спецназа собрался у дома Гэнге, окруженный Масаацу и Тогаси. Они горячо переговаривались, явно взволнованные предстоящей задачей. Они предполагали, что это будет тренировка, но им нравилась эта мысль, потому что это будет их первая тренировка в качестве нового подразделения.

- Мастер Нива доставил нам наше первое задание.

Объявил он.

Это только усилило их возбуждение.

- Уже? Да, черт возьми! Наконец-то мы снова можем пойти и надрать кому-нибудь задницу!

Роккаку с энтузиазмом сжал кулаки, готовясь к предстоящей схватке.

- Ах, боюсь, что это будет не такая миссия, если только дела не пойдут совсем плохо.

-Что ты имеешь в виду, босс?

Растерянно спросил один из охранников.

-Мы едем в Тоекаву для вербовки.

- Тоекава? Неужели? Я всегда хотел туда поехать. Судя по всему народу там больше чем в нашей деревне, и Тобисима в сочетании.

Сказал Китаджо, в приподнятом настроении.

-Даже больше, но это довольно далеко. Как мы туда доберемся?

Заговорил Ниро, задавая разумные вопросы.

- Мы пойдем пешком.

Бесстрастно сказал Генге.

- …

Им потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать сказанное, прежде чем раздалось несколько возмущенных криков.

- Пешком? БОСС, МЫ УМРЕМ. ЭТО СЛИШКОМ ДАЛЕКО.

Охранник упал на колени, обдумывая эту мысль.

-О, не волнуйтесь слишком сильно. Мы тоже побежим.

Сказал он, изо всех сил стараясь скрыть улыбку, наблюдая, как боль распространяется среди них.

-Все будет хорошо. Нам нужно развивать свою выносливость, если мы хотим добиться успеха как единое целое. Это хорошее начало.

Стоны все еще раздавались, когда он произносил эти слова, но они были менее драматичными, поскольку они начали видеть большую картину.

- Тот, кто прибудет туда первым, получит попутку на обратном пути. Их конем будет тот, кто пришел последним.

Лица их побелели, когда они осознали всю жестокость этого заявления. Кто бы ни занял последнее место, он, без сомнения, будет самым слабым бегуном, и с дополнительной ношей на спине им повезет, если они вообще доберутся до дома.

-Теперь ты чувствуешь себя немного более мотивированным? Хорошо. Идите и возьмите по мечу из Арсенала, мы начнем наш бег, как только вы вернетесь.

Генге сдержал свое слово. Как только все вернулись-теперь уже вооруженные мечами в ножнах - он побежал вперед. Те, у кого был хоть какой-то здравый смысл, немедленно последовали за ним, следя за тем, чтобы сразу же не упасть на спину.

Указания, которые дал ему Накатане, чтобы добраться до Тоекавы, были просты: идти по дороге на север, а потом еще немного идти по дороге на север. Если вы думаете, что заблудились и пошли неверным путем, просто продолжайте следовать по этой дороге, и вы скоро окажетесь в пункте назначения.

Марш был трудным. Когда они бежали, им хотелось идти, а когда они шли, им хотелось бежать. Икры болели, голени тоже. Их ноги онемели несколько часов назад, и вскоре начали образовываться волдыри.

Расстояние-в наших единицах-будет примерно 30 миль. Генге действовал как кардиостимулятор, но быстро понял, что он не самый приспособленный из мужчин. Его тело начало отставать, дыхание стало затрудненным, но он продолжал двигаться, несмотря на боль. Как лидер, он должен был подавать хороший пример.

Китаджо, казалось, было легче всего, так как он держался ближе всех, не замедляя хода, чтобы присоединиться к остальным. В то время как Тогаши, вероятно, нашел это самым трудным. Он был закован в цепи в течение нескольких месяцев, и его тело ухудшилось. Вероятно, это было слишком суровое первое испытание для человека, но Генге не мог позволить себе медлить с приближением битвы. Он должен был раздвинуть их границы ментально и физически, чтобы они могли добиться наибольшего прогресса в кратчайшие сроки.

К чести тощего человека, хотя он, вероятно, был в худшей форме, он не жаловался ни разу, а вместо этого носил свирепый решительный вид, когда бежал рядом с большим Роккаку, который яростно потел.

Твердые камни дороги быстро начали царапать их ноги, поэтому они перешли на более мягкую окружающую траву. Но с этим была опасность кроличьих нор, поэтому они должны были все время быть настороже, чтобы не упасть и не потерять свою позицию, отстав от остальных.

Морохира нес мешок с товарами, но все еще держался впереди. Его физическое состояние было настолько хорошим, что это было почти невыносимо для остальных, когда они наблюдали, как он бежит с самодовольной улыбкой, поднимая тяжелый мешок, чтобы убедиться, что они видели, как он это делает. Он, конечно же, не предлагал выполнить его по доброй воле. Ему просто нравилась идея взвалить на себя такое богатство, но также и перспектива позлорадствовать, когда их поход подойдет к концу.

С наступлением полудня и жестокими ударами палящего солнца они приблизились к месту назначения, заметив на горизонте огромное пространство домов.

- Ух ты... он огромен.

Китадзе вздохнул. Он никогда в жизни не видел столько домов. С его портом шло большое количество торговли и еще большее количество людей. Для них имело смысл поселиться поближе к месту работы.

- Действительно, взгляните за него, и вы увидите океан. Добро пожаловать в Тоекаву, парни.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 69 - Тоёкава**

Появление одного из них, окруженного таким количеством вооруженных людей, привлекло несколько любопытных взглядов.

- Похоже, прибыла большая шишка.

Это была общая мысль, когда глаза торговцев вернулись к своим клиентам, делая вид, что они вообще никогда не отводили взгляда. Центральная дорога была уставлена лотками, каждый из которых мог похвастаться разнообразием различных товаров.

Большая часть товаров была импортирована, так как Генге удалось подсмотреть несколько зеркал и других подобных европейских стекольных изделий.

Дорога была абсолютно забита людьми, и единственный способ пройти через нее-это проскочить мимо массы перед ними. Послышалось несколько жалобных возгласов, но как только они обернулись, чтобы увидеть масштаб свиты молодого человека, они быстро прикусили языки и расступились.

Он не испытывал никакого интереса к этим мелким магазинам. Ему нужен был более крупный магазин, который, возможно, был бы постоянной особенностью, поскольку это продемонстрировало бы степень целостности со стороны владельцев магазинов, поскольку им удалось выжить в течение некоторого времени, не оскорбляя никого слишком сильного.

Люди восхищались вкусом морского воздуха и не могли насытиться им. Они широко раскрыли рты, позволяя ему наполнить их легкие, отмечая, насколько свежим он был на ощупь.

Они прошли по главной дороге и приблизились к порту, где множество людей разгружали припасы с большого европейского торгового судна. Его огромные три мачты возвышались над всей окружающей японской рыбой, свидетельствующе о его способности справиться с могучим океаном и путешествовать по всему миру.

Судя по языку, на котором они говорили, Генге принял их за португальцев и с интересом рассматривал ящики, которые они разгружали. Он догадывался, что может быть внутри, но понимал, что у него определенно нет денег, чтобы позволить себе это.

Немного разочарованный этим-хотя и не слишком обескураженный, так как Накатане обещал ему хорошую сумму, если его бизнес с Тобисимой окажется успешным, - он пошел вдоль порта, стараясь не попадаться на пути у людей, занятых тяжелой работой.

Его солдаты с интересом разглядывали белокожих европейцев. Они были намного выше, чем казались на самом деле, и их плечи были шире – хотя Роккаку все еще был такого же размера.

Их появление привело к многочисленным разговорам, в которых Генге не принимал участия – поскольку он позволил опытному Нииро объяснить, кто они такие, остальным мужчинам.

Как раз в тот момент, когда он собирался пройти мимо нее, краем глаза он заметил стойло. Стол был завален всевозможными нарядами, и даже некоторые португальцы собрались вокруг, чтобы осмотреть товары. Там были драгоценности всех видов, и, конечно же, такие предметы были бы горячей темой, поэтому там было 5 человек, стоящих на страже, пока их хозяин занимался бизнесом.

Он улыбнулся, прежде чем позвать Морохиру и, сунув руку в большой мешок, вытащил один из рубинов. Он подошел к ларьку, убедившись, что мешок остался вне поля зрения – торговец будет иметь преимущество в их торге, если поймет, что у него есть гораздо больше того, что ему нужно продать.

-Привет.

Он подошел к кабинке и слегка облокотился на стол. Купец слегка поклонился ему, прежде чем возобновить довольно прерывистый разговор с португальцем, который торговался за золотое колье, с которого свисал ряд драгоценных камней. Он поднял рулон шелка, демонстрируя, насколько он мягкий, и потер им лицо.

Торговец покачал головой, подняв вверх пальцы, чтобы обозначить необходимое количество шелковых рулонов: 2.

Португалец покраснел от такой дерзости и устроил бы еще большую сцену, если бы не видел агрессивных взглядов охранников, устремленных на него. Вместо этого он просто плюнул на пол и ушел.

- ТСС. Варварский народ.

Торговец что-то пробормотал себе под нос, прежде чем вновь обрести дружелюбное выражение лица и повернуться к Генге.

- Да, молодой человек? Что это такое, что вы хотели бы купить?

- Ах. А я-то надеялся, что покупкой займетесь вы.

-Хох…

Интерес мужчины был захвачен, когда он посмотрел на Генге с ожиданием в глазах.

Медленно и неторопливо он вытащил из рукава регби размером со сливу. Жадность мгновенно зажгла глаза торговца, и он тут же предложил свою цену.

- 5 золотых монет!

Сказал он, немного запыхавшись. Молодой человек с легкой улыбкой покачал головой, как будто его забавляли подобные шутки. По правде говоря, он понятия не имел о справедливой цене продажи такого предмета, но знал, что ему его не предложат. По крайней мере, не сразу.

- Ну же, давай не будем шутить. Мы оба деловые люди, да? Давайте будем честными и честными друг с другом. Мы знаем – да, знаем – - что этот Рубин стоит по меньшей мере в 10 раз больше.

Те, кто слышал его слова, бледнели, обсуждая такую сумму денег.

- 50 золотых монет…

Он слышал, как один человек, за ним дышал.

Торговец занервничал, и его руки начали дрожать, когда он подумал о том, чтобы нанести своему преследователю такой удар. Но он быстро взял себя в руки. В конце концов, он был опытным человеком. Глубокий вдох - вот все, что ему было нужно.

- ...Не валяй дурака, дитя мое, назови, пожалуйста, разумную цену.

- О, но эта цена вполне разумна. Конечно, вы не будете продавать его как кусок Рубина. Вы будете обрабатывать его, добавляя его к другим частям ювелирных изделий,и вы смотрите на цену продажи намного выше 50 золотых. А теперь-верните вашу просьбу. Предложите мне разумную цену, или Мой бизнес пойдет хорошо в другом месте.

Он повернулся на каблуках, чтобы показать, что говорит серьезно.

- Подожди! Молодой человек! - Подожди!

Быстро позвал торговец, его лицо было мокрым от пота. Генге обернулся, приподняв бровь.

- Да?

- 40…

- Простите?

- 40 ЗОЛОТЫХ МОНЕТ!

Крикнул он, безумно хохоча, как будто окончательно сломался. Такая сумма денег, потраченная так быстро, была безумием... и все же молодой человек был прав. Ценность регби была гораздо больше, чем просто мяч из твердого минерала.

Генге с улыбкой быстро протянул руку.

-Мы заключили сделку.

С его точки зрения, любая цена, которая могла так взвинтить опытного торговца, должна была быть приличной. И когда он сравнил это с ценами на жизнь, которые он узнал, и своим первым опытом на рынке с Рин, он почувствовал, что это было довольно справедливо.

Мужчина с энтузиазмом пожал ему руку, ладони его вспотели. Он положил на стол пять мешочков с монетами, подвинул их через стол, держа обе ладони наружу в ожидании.

Он осторожно положил рубиновую сливу на руку мужчины, а другой рукой положил в карман мешочки с монетами. Он ушел удовлетворенный, с нетерпением ожидая, сколько они смогут заработать, продав все свои товары. В конце концов, один Рубин был продан за 40 золотых монет, и у него все еще был другой, и еще много других предметов.

Его люди смотрели на него с благоговением.

- Проклятые 40 золотых монет! Мы богаты! Богаты, говорю вам!

Крикнул Морохира, радостно приплясывая, видимо, думая, что такая сумма денег принадлежит ему.

- МММ. - Посмотрим.

Генге подбросил один из мешочков с монетами в воздух, наслаждаясь весом металла, когда тот приземлился ему в руку. Отец уставился на мешок голодными глазами, ожидая, когда его бросят в следующий раз, чтобы он мог схватить его в воздухе.

Он от души рассмеялся такому взгляду, разделяя его веселье со своим братом, который также, казалось, точно знал, о чем думает Морохира.

- Помните, ребята, Нива даст вам всем долю от того, за что мы это продаем, так что будьте терпеливы.

Напомнил он им, продолжая искать следующего покупателя.

Они долго бродили по улицам в поисках подходящих торговых точек. Со временем мешок становился легче, а количество монет-тяжелее. Он постепенно рассчитывал рыночную цену на определенные товары и следил за тем, чтобы получить справедливую цену за каждую проданную вещь.

К тому времени, как он закончил, они накопили ужасающее количество золота. Возможно, достаточно, чтобы сразу купить деревню. Постепенно ему стали доверять настолько, что он мог носить с собой мешок – теперь уже полный денег – и он ходил осторожно, как какой-нибудь монетный гоблин. Но даже если он был немного странным, действия Морохиры доставляли большое удовольствие для остальных мужчин, которые начинали уставать.

С началом заката количество людей на улицах стало уменьшаться, и они установили свой собственный киоск.

С парой боккенов, лежащих у его ног, Генге наблюдал за происходящим, позволяя Роккаку рекламировать их бизнес.

- Вербовка людей! Вербовка людей! По 10 серебряных каждый! Затем 1 серебро через неделю после этого! Вербовка людей!

Они очень скоро привлекли внимание окружающих мужчин. Большинство из них были простыми крестьянами, жившими в соседних домах. Некачественных и, скорее всего, ненадежных. То, что он искал, было Ронином. Кто-то, чтобы поддержать их ряды. Но, конечно, Ронины были самураями и заслуживали уважения.

Но не все самураи были так богаты, как Накатане и Тода. Некоторые держались только за свое положение, а о финансах и говорить не приходилось. Если ему удастся привлечь таких людей, он надеялся, что сумеет отобрать достойных и опытных и отфильтровать их от остальных.

Однако это не означало, что он немедленно распустит крестьян. Он относился ко всем одинаково. Но у него было приблизительное представление о том, чего он хочет, и он подверг их всех испытанию.

- Добрый день, молодой человек, ваше предложение верно? 10 серебряных, а потом 1 серебряный в неделю?

-Так и есть.

Генге кивнул, расслабленно откинувшись на угол здания, напустив на себя отчужденный вид и пытаясь создать ауру молодого самурая.

Люди, окружавшие его, только укрепляли его имидж. Он надеялся, что поймет истинный характер этого человека, увидев, как тот реагирует, когда с ним обращаются так пренебрежительно.

Однако улыбка мужчины не исчезла, и он продолжал ждать, пока Генге заговорит.

Он громко зевнул и лениво указал на Тогаши.

- Тогаши-кун. Вызовите этого человека на дуэль, хорошо? Кто нанесет первый удар, тот и победит.

Он кивнул в сторону боккена, лежавшего у его ног, и оба мужчины шагнули вперед, чтобы схватить его. Он выбрал Тогаши, считая его самым слабым, чтобы иметь возможность взглянуть на мастерство другого человека.

Он шагнул вперед, давая им пространство, прежде чем дать команду начать.

- Начать.

Двое мужчин шагнули вперед, каждый из них жаждал нанести первый удар.

УДАР

С тошнотворным ударом в живот крестьянин остался лежать согнувшись пополам, шатаясь от боли. Они даже не заметили удара, все, что они могли видеть, это Тогаши, все еще рвущийся наружу, его лицо было маской предельной серьезности.

Генге удивленно кашлянул в ладонь.

- Э-э... человек выигрывает. Если вы можете стоять, то дуэль еще раз. Мы сделаем все возможное из 3-х.

Крестьянин с побелевшим лицом с трудом поднялся на ноги. Его меч больше не скрывал никаких намерений, и, по правде говоря, он выглядел напуганным перспективой снова встретиться с Тогаши.

Но он не убежал, поэтому была дана команда начинать.

На этот раз крестьянин ударил первым. Тощий человек с легкостью увернулся от него, шагнув к внешней стороне вытянутых рук, и ударил ногой по ногам другого человека, отправив его на пол после толчка в плечо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 70 - Вербовка**

"Господи."

Это была единственная мысль Генге, когда он смотрел на распростертого на полу крестьянина. Даже если бы крестьянин был исключительно неумелым, ему было бы трудно полностью доминировать в борьбе.

"Возможно, он даже лучше Дзикодзи..."

Он задумался, переоценивая свой план.

- Хорошо, Нииро-Сан поменяется местами с Тогаши. Тогаси-кун, хорошая работа.

Мужчина серьезно кивнул, передавая боккен Ниро, который вышел вперед и принял его позу.

- Хорошо, если ты сможешь нанести удар по Нииро, то сможешь присоединиться.

Крестьянин выглядел испуганным при мысли о новой схватке, и кончик его меча дрожал, но он не бежал, так что его мотивация оказалась существенной.

Старик Нииро был более средним бойцом, но его непреклонная агрессивность придавала дополнительный вес его ударам.

Крестьянин был быстро отброшен назад, держа меч, чтобы защитить лицо, и бежал, как испуганный кролик. Он получил множество ранений в ребра и плечи, но ни одна из них не заставила его бросить оружие.

Он попытался нанести несколько собственных ударов,но под натиском атак Нииро не смог нанести ни одного. В конце концов он был загнан в угол и вынужден был уступить.

Генге было жаль этого человека, и он восхищался его мужеством в продолжении борьбы, несмотря на страх, который он испытывал. Но ему не хватило мастерства, чтобы вступить в их ряды. Не за те деньги, которые они предлагали.

Он мягко сообщил ему, что он не тот, кого они ищут, и приступил к проверке следующего человека.

Уже начала собираться небольшая толпа людей, так что им не нужно было ждать. Вперед выступил еще один крестьянин в соломенной шляпе. Он был широк в плечах, и походка у него был уверенного в себе человека.

Он коротко кивнул в сторону того, кто, как он предположил, был молодым мастером, прежде чем забрать предложенный ему боккен.

- Нииро-Сан, сделай перерыв. Китадзе-кун, ты ставай..

- Эх!?

Мальчик ахнул от удивления, указывая на себя, чтобы убедиться, что он не ослышался.

- Извините....

Он не мог поверить, что именно его выбрали. Он был чрезвычайно хрупким мальчиком, и идти против такого сильного противника... ну, вряд ли он сможет противостоять одному удару.

Но его лидер был уверен в нем гораздо больше, чем он сам в себе. Он знал о переменах, которые пережил мальчик, и хотел развивать его дальше.

Двое мужчин крепко схватились за боккен, и после слов Генге началась драка.

Тот, что покрупнее, смотрел на своего противника легкомысленно, недооценивая его, но не ослабляя атак. На самом деле, он нырнул сильнее и агрессивнее, стремясь произвести хорошее впечатление.

Вложив весь свой вес в удар, он замахнулся мечом в живот Китадзе. Неотвратимый удар, учитывая скорость, с которой он двигался.

Инстинкты мальчика заставили его высоко поднять локти, держа меч вниз, прерывая яростную атаку другого деревянного клинка.

УДАР

Сокрушительный стук дерева о дерево эхом прокатился по всему порту, а зрители в изумлении наблюдали за происходящим.

Он не только блокировал удар, но и не отступил ни на дюйм. Эти хрупкие тощие руки сумели создать достаточно силы, чтобы блокировать такой мощный удар.

Брови дородного крестьянина удивленно дернулись. Он вложил все, что имел, в этот единственный удар, и с ним было так легко справиться. Это разозлило его, как будто мальчик называл бесполезной силу, которой он так гордился.

Он рванулся вперед, посылая шквал ударов в сторону молодого человека, который спокойно справлялся с ними, совершенно не похожий на его обычный нервный характер.

Бойцы спецподразделения одобрительно взревели, наблюдая, как яростно сражается их младший член. Это вызывало гордость, просто видя, что он продержался так долго.

Несмотря на то, что в конце концов Страйк сумел проскользнуть мимо его охраны, проиграв ему бой, ни один человек не мог критиковать его выступление.

- Хорошо сражался, Китадзе-кун. Действительно, хорошо сражались.

Искренне похвалил его Генге, похлопав по плечу. Это было странно, потому что он разделял гордость, которую испытывали остальные мужчины, видя его столь блестящее выступление. Это было чувство, к которому он не привык и которое ему хотелось испытать еще раз.

- Ну, правила есть правила. Добро пожаловать в подразделение спецназа Нива.

Сказал он, обращаясь к великану, когда тот сунул руку в рукав и вручил ему 10 серебряных монет.

- Ха...ха... спасибо…

Сказал мужчина, снимая с головы соломенную шляпу, опускаясь на колени и громко дыша. Его лоб был скользким от пота. Это была явно не легкая победа. По сравнению с ним Китадзе выглядел так, словно только что вышел на короткую прогулку, потому что не запыхался и почти не вспотел.

С этим отрядом спецназа был завербован их первый член. Толпа пришла в еще большее возбуждение, когда увидела, что награда за присоединение не была ложью, так как все больше и больше людей приходило, желая бороться за такую отличную плату.

Надо понимать, что это было намного выше обычного заработка крестьянина. Самое большее, вы будете получать 50 медяков в год, а здесь они были на 1 серебре в неделю. Неудивительно, что они собрали такую толпу.

Благодаря этому Генге смог быть более избирательным и посылал лучших бойцов с более жесткими условиями победы. Его испытание для людей, которых он завербовал, и людей, которых он завербовал от имени Нивы, было одним и тем же. Единственная разница заключалась в том, что он сам выбирал людей, которые ему больше всего нравились.

Бойцам на месте сказали, к какому подразделению они будут принадлежать, и они смогли познакомиться с людьми, с которыми в будущем будут работать бок о бок, наблюдая за остальными боями.

Было несколько довольно ужасных демонстраций, когда неквалифицированные бойцы выходили на ринг, сражаясь против таких, как Морохира. Излишне говорить, что выводы из этих боев были не очень приятными, и им повезло, если они смогли сохранить свое сознание.

Эти бои продолжались до позднего вечера, и к тому времени, когда вербовка закончилась, небо было совершенно черным. Если бы не факелы, стоявшие вдоль улиц, вести дела было бы невозможно.

Патрулирующие стражники с тревогой смотрели на толпу людей. Их группа численностью около 5 человек не имела бы абсолютно никаких шансов справиться с таким количеством людей. И каждый из этих людей сидел и покорно слушал приказы одного человека.

-Еще раз хочу поприветствовать всех вас в армии Нивы Накатане. Меня зовут Миура Тадаката,и я командую подразделением спецназа. Как и было обещано, вы все получили свои десять серебряных за прохождение теста, и, как и было обещано, вы будете получать свой 1 серебряный в неделю.

Он позволил своим словам впитаться, прежде чем заговорить снова.

- Нива Накатане-самурайский землевладелец из деревни Тойоне. Эта деревня находится в 30 милях к югу отсюда.

Он увидел, как несколько человек вздрогнули на расстоянии, боясь идти по нему утром.

- Мы уезжаем сегодня вечером.

Их ожидания мгновенно рухнули, и на их лицах появилось выражение откровенного беспокойства. Они бы пожаловались, если бы не видели напряженного выражения лиц ветеранов спецназа, которые выглядели так, словно этого и ждали с самого начала.

Теперь, когда были набраны новые члены, те, кто служил вместе с Генге, почувствовали, что их позиции немного увеличились, поскольку другие смотрели на них за руководством. Эту роль они исполняли превосходно, держа остальных в узде – по крайней мере, пока.

Ведь даже если им платили справедливую зарплату, люди перед ними были в основном наемными рабочими. На их абсолютную преданность нельзя было положиться. Он планировал привить дисциплину в своем подразделении посредством обучения, и использовать это, чтобы повлиять на подразделение Накатане, и разубедить неподчиняющееся поведение и трусость.

- Идите и расскажите своим семьям. Расскажите своим друзьям. Но вы должны вернуться в течение 15 минут.

Это было рискованно-говорить такие вещи. Мужчины держали в ладонях 10 серебряных монет. Монеты, которые они, по сути, заработали, ничего не делая. Позволив им уйти сейчас, они получили возможность не возвращаться.

Он знал это, когда говорил это. Вот почему он улыбался. Улыбка, которая предсказывала, что он знает. И когда его взгляд скользнул по мужчинам, некоторые неловко заерзали, чувствуя, что их мысли были раскрыты.

- Идите.

С этим словом ушли те, у кого были родственники. Остальные терпеливо ждали, страшась расстояния, которое им предстояло преодолеть.

Если бы не новые члены, Морохира и остальные тоже бы жаловались. Но была одна вещь, которая вызвала у них вздох облегчения.

- Кстати, наказание было шуткой. Тебе вовсе не обязательно тащить победителя на спине, Тогаши.

Даже при том, что они не были теми, кто нес, никто из них не хотел видеть страдания этого человека. Благодаря своим вежливым манерам он произвел хорошее впечатление. Благодаря своим превосходным навыкам владения мечом, он сделал еще лучший меч.

Прошло 15 минут, и большинство людей уже вернулись. Некоторые прибыли с опозданием на пару минут.

- Есть три человека, которые не вернулись. Кто-нибудь знает, кто они такие?

Несколько рук взметнулось в воздух, так как людям не терпелось окликнуть тех, кто был более труслив, чем они.

- Ага! Я знаю!

- Хорошо. Тот, кто найдет этих людей, получит их серебро. Не беспокойтесь о том, чтобы причинить им вред в процессе.

Он говорил небрежно,как будто это было предопределено заранее.

Они были только слишком нетерпеливы, чтобы привести мошенников, и группа из 15 человек немедленно отправилась, побежав, чтобы они могли потребовать серебро первыми.

Остальные внимательно изучали молодого человека, стоявшего перед ними, довольные тем, что не допустили такой ошибки. Раньше в его улыбке была безжалостность. Только те, кто был достаточно глуп, чтобы смотреть мимо, пытались бежать с монетой в руке.

Его собственные люди были удивлены его действиями. Он всегда был довольно снисходительным человеком, по крайней мере с ними. Но никто не мог оспорить его решение. Это послужило бы хорошим примером для новобранцев: обмана не потерпят.

Первого человека выволокли на площадь двое братьев. Он брыкался и выкрикивал свои извинения, его правый глаз заплыл. Рыдая, он упал к ногам Генге.

Генге едва взглянул на него, но вместо этого одобрительно кивнул в сторону двух молодых людей.

- Хорошо. Разделите его монету между собой.

Они выхватили монету из его ладони и ударили его ногой в живот, чтобы остановить сопротивление.

- Довольно жестокие.

Заметил он про себя. Единственный приказ, который он отдал, заключался в том, чтобы этого человека схватили – раны, которые они сами себе нанесли. Он не ругал их за поступки, он просто записывал в уме происходящее, чтобы лучше понять и предсказать их характер.

- Отлично. Теперь вы можете идти.

Сказал он, имея в виду человека на полу.

Он уставился на него широко раскрытыми глазами, думая, что это какая-то ловушка, но отчаянно надеясь, что это не так, когда он торопливо поднялся на ноги и побежал, как испуганный кролик, так быстро, как только могли нести его ноги, все время плача.

С другими мошенниками поступили точно так же. Суровое наказание, но не слишком жестокое. Человек, с которым можно договориться, но которым нельзя воспользоваться. И так новобранцы стали лучше понимать своего лидера.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 71 - Дни до битвы**

Обратный путь домой был ужасен. Он не давил на них так сильно, как по дороге туда, но из-за постоянного истощения за день все мужчины находили это довольно трудным.

Когда они наконец прибыли в Тойоне, до рассвета оставалось всего несколько часов, так что большинству из них было трудно держать глаза открытыми. Гэнге бежал вперед и не мог найти никаких признаков жилья, где они могли бы остановиться. Но люди так устали, что не суетились, и ночь оставалась сухой, так что многие из них были счастливы спать там, где лежали.

И вот, собрав последние силы, они помогли развести большой костер, и с этим могучим ревом они собрались вокруг и взяли несколько заслуженных часов сна. По собственной воле ветераны спецназа тоже оставались ночевать на улице, что помогало поддерживать порядок.

Их предводитель сам поспал пару часов, но с рассветом отправился на поиски Дзикодзи.

Старик был там, где его всегда можно было найти в начале дня - в додзе, упражняясь в фехтовании. Он тихо вошел и подождал, пока старик обратит на него внимание.

- Хватай меч, парень.

Он сделал так, как ему было сказано, хотя, когда он поднял его, он был немного более осторожен, чем в прошлый раз, и поэтому он смог небрежно уклониться от удара вниз, который был направлен ему в затылок.

- Неплохо – ты учишься.

Сказал он с некоторым одобрением, когда бросился вперед, его стойка расширилась, и его меч сократил расстояние с ужасающей скоростью. Генге подцепил лезвие своим собственным, направляя его в сторону, и попытался подражать Тогаши, обходя клинок и касаясь ног другого мечника.

Его план сработал, так как с его расширенной стойкой Дзикодзи был не так хорошо сбалансирован. Его свинцовая нога ударила из-под него, заставляя его двигаться вперед, так что он приземлился в шпагате. С этими словами Генге решил, что поединок будет его победой, и попытался легонько ткнуть старика в грудь, чтобы тот мог заявить свои права более официально.

ХЛОПОК.

Но мощным взмахом меча Дзикодзи послал свой клинок через всю комнату. Скомпрометировав позицию противника, он ослабил собственную бдительность, увидев победу слишком рано. Так уж вышло, что старик чувствовал себя в шпагате гораздо увереннее, чем предполагал, и легко парировал его удар.

Он самоуничижительно улыбнулся, понимая свою ошибку.

Дзикодзи поднялся из расщелины.

- Ты стал лучше. Но этого все равно недостаточно. Бой не закончится, пока один человек не умрет, или, в данном случае, пока один из нас не нанесет удар. Не забегай вперед.

- Да.

Вытерев полотенцем пот с обнаженной груди, он задал более важный вопрос:

-Итак, в чем я могу вам помочь?

Генге улыбнулся. Было очевидно,что он пришел сюда с иной целью, нежели фехтование.

-В настоящее время снаружи на земле спит больше сотни человек. Сейчас они в порядке, но я думаю, что все станет немного сложнее, если они начнут голодать.

- Хо... так вот оно что.

Он кивнул, словно вспоминая что-то.

- Должен сказать, вы очень быстро соображаете. Мы не ожидали, что вы вернетесь по крайней мере еще один день.

- МММ... но с твоей стороны было мудро дать мне знать. Я не включил их в список блюд на сегодня. Еще немного, и они бы остались голодными. Что касается жилья и тому подобного... в казармах гвардейцев осталось немного места примерно для 40 человек. В остальном мы планировали поставить палатки, а после войны с Ода займемся более постоянными постройками.

- Хорошо, тогда я оставлю это тебе.

Он слегка поклонился и направился к двери, тихо прикрыв ее за собой.

И вот новые люди начали обустраиваться. Для них были разбиты большие палатки, и их питание было расписано заранее. Единственной обязанностью, которой они должны были заниматься в течение дня, была тренировка-это была идеальная жизнь.

Похоронная церемония прошла с Тобисимой, как и планировалось, и отношения с деревенскими жителями улучшились, поскольку Накатане возглавил службу. Вся работа на полях была распланирована, и очень скоро и в Тойоне, и в их новом деревенском союзнике снова началось земледелие.

Женщины, оставленные в замке Тоды, вышли оттуда через несколько дней по собственной воле, когда действие наркотиков уже прошло. Двое из них были захвачены в плен в Тобисиме несколько лет назад, и их собственная семья считала их мертвыми. Воссоединение было очень трогательным. Остальные прибыли не из Тобисимы. Их собственные дома были далеко, так как они были рабами в течение многих лет. Это был легкий выбор для них - они предпочли бы работать в поле и жить среди истинной любви и товарищества, чем пытаться поступить иначе и вернуться к жизни раба.

Но была одна женщина, которую люди не замечали, независимо от того, кого вы спрашивали. Даже пять молодых рабынь не знали, куда она ушла. Этой женщиной была, конечно же, Изабелла.

Но такие маленькие курьезы были далеки от умов людей-особенно Накатане. он был более чем доволен количеством монет, которые принес молодой человек, а также количеством войск. К счастью, он действовал так быстро, потому что через два дня после похорон Тобисимы прибыл посланец на белом коне.

- Вызов от его господина Имагавы-сама, дайме Микавы.

Вот и все, что он сказал, небрежно обращаясь к Накатане и протягивая ему туго перевязанный и запечатанный свиток. Он не обиделся на свой почти снисходительный тон – у него на уме были гораздо более важные вещи, и когда всадник отъехал, он уже начал читать письмо о вызове.

В нем говорилось, что через три дня они должны собраться в Васидзу, готовясь к вторжению на оккупированную Ода землю Овари. Не было ничего такого, чего бы они не знали, Если не считать того времени, которое у них было, что внушало ему некоторую настойчивость.

Последние два дня Дзикодзи занимался подготовкой своих солдат, и он не сомневался, что их успехи будут значительными. Подразделение Юми асигару было подготовлено с использованием процедуры тестирования, которую Гэнге определил ранее. Но на этот раз молодого человека не было рядом, чтобы вести его, вместо этого он был в другом месте.

На самом деле Накатане даже не знал, где он находится. Он не знал, что означает его обучение. И он не спрашивал об этом молодого человека, и молодой человек не говорил об этом. Он мог только надеяться-хотя и испытывал некоторую тревогу, - что они достаточно подготовлены для сражения.

На деньги, которые он получил за успешное завершение закалки Тобисимы, Гэнге купил значительное количество оборудования. Ему удалось достать его довольно дешево, но качество было замечательным. Накатане заметил партию луков, каждый из которых он едва мог натянуть, потому что они были очень тяжелы.

Там были и доспехи – огромные ящики, полные доспехов. Он не осмотрел их слишком тщательно, но предположил, что это должно быть что-то намного лучшее, чем обычно, потому что он сам был готов снабдить людей Генге стандартной гвардейской броней.

Длинные Яри со стальными наконечниками и ящики, полные искусно изготовленных Катан, тоже были привезены, все на запряженных волами повозках, нагруженных товарами.

Он и Джикодзи с удивлением наблюдали за их разгрузкой.

-Можно подумать, он собирает целую армию.…

Пробормотал Дзикодзи. Накатане придерживался того же мнения. Такое разнообразие оружия было необычным, особенно в таких количествах, и, конечно же, более того, потому что они были заказаны лидером всего лишь 50 человек.

…

…

-Завтра у нас будет последняя тренировка, Тогаши-кун.

Заметил Генге, когда они ужинали за маленьким столиком в приемной.

-Как ты думаешь, мы готовы?

Спросил мужчина. За последние несколько дней он сильно пополнел, так как его тело помнило размер, к которому оно привыкло. С его длинными волосами и бородой он постепенно превращался в довольно устрашающее зрелище.

- Интересно. Мы, конечно, не там, где я хотел бы, чтобы мы были... но я сделаю некоторые заключительные тесты завтра, и мы посмотрим, что произойдет.

Сказал он, отправляя ложку риса в рот и задумчиво жуя.

- Миура-сан, мы сегодня опять будем драться?

В последние несколько ночей Генге посвятил несколько часов тренировкам с оружием. Он провел около часа в спарринге с Тогаши с мечом и копьем, в то время как он провел остальное время, размышляя и оценивая свои собственные стили в обоих видах боевых искусств.

-Да, я бы с удовольствием.

- Отлично. Ты быстро поправляешься.

Была, конечно, одна причина, по которой он выбрал Тогаши в качестве спарринг – партнера-умение этого человека обращаться с мечом было ужасающим. Даже с копьем ему будет трудно найти себе пару. И прежде всего – в отличие от Дзикодзи-он был более чем готов помочь ему тренироваться, поскольку это также приносило пользу ему самому. За все время, проведенное в темнице Тоды, он почувствовал, что его навыки заржавели.

С каждым кусочком своего старого навыка, который он получил обратно, Генге улучшался, чтобы соответствовать ему. Вот почему те слова, которые он только что произнес, ни в малейшей степени не были пустыми. Он действительно думал, что скорость улучшения молодого человека была впечатляющей.

Более того, он восхищался его самоотверженностью. По вечерам, занимаясь своими делами, он видел, как его новый начальник, весь в поту, в тысячный раз повторяет один и тот же удар. В другой раз он застал его опершимся на копье, с остекленевшими глазами, глубоко задумавшимся. Временами он не видел, чтобы он двигался даже в течение 30 минут.

Он не отдыхал даже до поздней ночи, читая при свечах свои стратегические прогулки, после того как закончил беседу с молодой леди, которая часто приходила к нему в гости.

Он чувствовал себя несколько сбитым с толку такой дисциплиной, особенно в таком юном возрасте. Это заставило его задуматься о том, что было сказано в те дни раньше.

"Я тоже крестьянин."

" А может, он и вправду такой?"

- Подумал он про себя. Перед лицом такой преданности и способности к совершенствованию даже самураю пришлось бы низко поклониться. Тогаси и сам чуть было не склонился в низком поклоне. Душевная сила была сверхъестественной, и она передалась ему самому, так что даже когда он хотел отдохнуть, он обнаружил, что не может этого сделать. Вместо этого он сделает шаг наружу и еще больше отточит свое искусство владения мечом.

Он знал, что был не единственным, кто восхищался их молодым лидером. Остальные мужчины-ветераны подразделения-смотрели на него с большим уважением и дружелюбием. Она была так велика, что он сам не мог ее понять. Он мог только предполагать, что это произошло из – за того, что он сражался бок о бок с ними в бою, потому что он слышал о подвигах молодого человека. Новенькие тоже это заметили и немного нервничали. Они не могли ошибиться ни на шаг, так как знали, что старшие члены церкви им этого не простят.

Тем не менее, когда дело дошло до обучения, он был совершенно другим человеком. Безжалостный демон, стремящийся только к прогрессу. И прогресс был тем, что он получил. Как бы сильно он ни давил на них, он всегда заставлял их прогрессировать.

…

…

Так началась последняя тренировка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 72 - Заключительная тренировка**

Они разбили тренировочный лагерь в полутора милях от деревни. В нем было практически все, что им было нужно. Там было десять неподвижных мишеней для стрельбы из лука, десять колеблющихся мишеней для стрельбы из лука и ряды соломенных манекенов для тренировки в рукопашном бою.

Были нарисованы линии, указывающие на различные тиры.

- Огонь!

Он крикнул, и двадцать человек выпустили свои стрелы, и двадцать стрел пронзили свои цели как на колеблющихся, так и на неподвижных. Дальность стрельбы составляла 75 шагов, и такую точность можно было считать хорошей. Но это было далеко не так для их командира.

Остальные мужчины делали выстрелы по очереди, только один промахнулся. А потом перешли на диапазон 150 шагов. Даже для Генгё поначалу это оказалось сложной задачей.

- Огонь!

Но теперь, когда стрелы приземлились, мало кто промахнулся. После того, как каждый человек сделал свой выстрел, точность могла быть оценена выше 90%. Это было далеко не то, на что он надеялся, но за тот период времени, который они имели, он решил, что это будет сносно.

- ПЕРЕХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЩУКИ!

Рявкнул он, когда они выстроились в ровную линию, держа в руках Луки и держа у ног длинные Яри.

- Ага!

Они дружно вскрикнули, отбросив в сторону Луки, и заняли боевую позицию с длинными Яри в руках.

Он одобрительно кивнул. Всего за несколько дней до этого такой порядок вызвал хаос, когда каждый человек не шел в ногу с другим. Теперь было большое улучшение, и это было намного быстрее. С размещением их Яри у их ног во время формирования лука, они были в состоянии переключаться между двумя видами оружия плавно, и с точностью.

Эту мысль он почерпнул из чтения одного из старых свитков, доставленных ему Накатане, но развил ее дальше. По-настоящему адаптивное подразделение, способное справиться с любым противником. С их точностью они сокрушат врага на расстоянии, а с их силой они разорвут его на части, если он подойдет ближе.

- СТЕНА ЯРИ!

Он приказал им занять оборонительную позицию, в которой их пики были вытянуты вперед, готовые сокрушить любую кавалерию или пехоту, которая осмелится атаковать их заостренные стальные наконечники. Это было просто, но эффективно.

- Ага!

Они приготовились за долю секунды, дерзко крича при этом. Их лица были тверды, а позы напряжены. Их ноги были плотно прижаты к полу. Было бы трудно сдвинуть их с места.

" Хорошо."

- Подумал он, оценивая их. Но это был тот самый минимум, которого он ожидал.

- ПРОРВАТЬ ВРАЖЕСКУЮ ЛИНИЮ!

Он опустил руку вниз, подавая им сигнал к атаке, и они с ревом бросились вперед на приличной скорости. Их шаг не был пугающе быстрым, но и не мог быть таким. Важно было то, что они бежали в такт друг с другом, поэтому они ударили по вражеской линии как один.

Они поступили так, как от них ожидали, держа свой тяжелый Яри прямо и уверенно, когда бежали вперед. Армия соломенных манекенов была уничтожена, каждый получил копье в грудь.

Как только они прорвали линию своими копьями, они отбросили их в сторону и обнажили мечи. Это было так, как их учили делать, и они выполняли это в совершенстве. Он не мог винить их ни в малейшей степени. Большинство солдат держались за свои Яри, даже находясь на близком расстоянии. Но такое оружие было громоздким и годилось только до тех пор, пока брешь не была пробита. Как только они окажутся на близком расстоянии, отряд Мечников разорвет отряд Яри на куски.

Соломенные солдаты были опустошены, повсюду валялись куски, когда люди безжалостно разрезали их соломенные тела.

Генге громко хлопнул в ладоши.

-Отлично.

Мужчины были того же мнения.

- Ага!!! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!

Взревел Роккаку, чрезвычайно довольный. Это была процедура, которую они совершенствовали много дней, и каждый раз в конце их лидер качал головой и произносил страшные слова: "недостаточно хорошо."- Это были слова, которые вызвали большое разочарование,и теперь, в этот последний день, они, наконец, овладели тактикой, которую он придумал.

В своей завершенной форме каждый человек хорошо осознавал свою силу. Текучесть их изменений была ужасающей, и их арсенал был по крайней мере в три раза больше, чем у другого подразделения. У них было еще много карт для игры, и они могли играть ими эффективно.

Другой командир мог бы с отвращением отнестись к жестокому обращению Генге с оружием, сказав, что с ним не следует обращаться так жестоко или вообще выбрасывать его, так как оно стоит немалых денег. Но это было не то чувство, которое разделял молодой человек. Ценность заключалась в самом человеке. Как только битва началась, не имело значения, где его оружие было сломано или разрушено к концу, все, что имело значение-это победа.

Но была причина, по которой не было больше подразделений, подобных их подразделению спецназа – тех, которые могли сражаться с тремя различными видами оружия в зависимости от ситуации, в которой они были представлены. И эта причина была проста: бремя перевозки такого оборудования было слишком велико.

Вот почему пики оставляли у их ног, а Луки отбрасывали, как только они переходили на другое оружие. Это было слишком непрактично, чтобы делать что-то еще.

- Ладно, ребята, готовьтесь к финальному испытанию.

Все дружно застонали, когда поняли, что их ждет впереди. Каждый собрал свой Яри, а они-свои луки. Кроме того, каждый из них принес тунику, которая была утяжелена, чтобы имитировать приблизительный вес их доспехов.

В общем, это было довольно тяжелое дело, особенно когда вы смотрели на расстояние, которое было.

Не было необходимости ни в словах, ни в представлениях, и как только все были одеты – включая Генге – он повел их прочь от лагеря.

Они бежали через лес и через множество холмов по лесной тропинке, держа в одной руке лук, а в другой-пику. Это был приобретенный навык держать острие копья так, чтобы оно не отскакивало от Земли, но они быстро этому научились.

Этот тренировочный забег они делали каждый день, и каждый день дистанция была одна и та же: 9 миль. Это был самый важный атрибут их подразделения, от которого зависело все остальное: выносливость.

В первый день они пробежали дистанцию с серией перерывов, всего их было 3. Было бы чересчур просить их сразу же начать все это дело.

Надо понимать, что этот пробег отличался от 30-мильного марша, который они пережили, возвращаясь домой. В этом марше это была смесь бега и ходьбы, позволяя различным мышцам, необходимым для каждого, расслабиться, когда они выполняли другую. И кроме того, в течение этого времени они не несли такого веса.

Сегодня был первый день, когда они столкнулись с 9-мильной пробежкой без перспективы единого перерыва, и каждый человек начал ее с большим опасением, неуверенный в том, действительно ли они смогут пробежать ее.

Даже Генге немного боялся этого. Он знал, что этот вид прогресса действительно раздвигает границы того, что физически возможно, но у него была твердая уверенность, что, завершив его, они будут расти еще лучше. Он хотел дать своему новому подразделению наилучший фундамент для предстоящих сражений.

Они прошли первые три мили без особого труда, удивив самих себя. В первый день – каждый из них помнил-они чуть не упали в обморок,но казалось, что их тело постепенно становилось более подготовленным.

Примерно на пятой Миле боль начала нарастать, и они начали сомневаться в себе еще больше, задаваясь вопросом, не следует ли им просто остановиться сейчас, а затем попытаться догнать позже?

Но этого не сделал ни один человек, и все они пробились до Восьмой мили. Они едва стояли на ногах, и их дыхание было затруднено. Потребовалось много умственных сил, чтобы просто сделать следующий шаг. Их тела кричали, чтобы они остановились. Но ни один человек не хотел уйти первым. Они не хотели быть теми, кто будет сдерживать их отряд.

И Генге тоже. Мысль об увольнении даже не приходила ему в голову. Единственное, что его заботило, - это закончить работу и сколько времени это займет.

Они вышли из-за деревьев, и каждый из них знал, что это последние полмили. Их умы немного освежились, когда они заставили себя прогнать последнюю небольшую сумму. Их пищеварительная система даже начала злиться на них в этот момент, утверждая, что больше не было никакой энергии, которую можно было бы найти. Не так уж мало мужчин чувствовали, что их кишечник становится свободным, задаваясь вопросом, не окажутся ли они в конечном итоге покрытыми собственными фекалиями.

Но им это удалось. Все до единого. Гэнге едва удержался на ногах, когда закончил первым, но заставил себя сделать это, чтобы поздравить всех, кто пришел после него.

Китадзе был быстрым вторым. Он мог бы легко взять на себя инициативу, но он знал, что важно позволить Генге оставаться впереди.

Командир поздравил его, крепко похлопав по плечу, как и всех остальных.

Они рухнули на пол в недоумении, так радуясь, что все закончилось. Но более того, каждый из них испытывал огромную гордость за то, что не сдался. То, что они считали невозможным несколько дней назад, теперь стало возможным, и все это благодаря суровому руководству этого молодого человека перед ними.

Усмешки пошли по кругу, когда они действительно начали чувствовать прогресс. Это было феноменально. Огромный. Новобранцы начали понимать, почему Генге так почитали те, кто сражался бок о бок с ним. Он заставил своих людей совершить невозможное, и они сделали это.

Вторая половина дня, как всегда, прошла в спаррингах. Это была та часть, к которой они привыкли с нетерпением ждать. В прошлом это была просто еще одна часть тренировки, но с суровостью утренних процедур они чувствовали, что это было наградой, и некоторые даже пошли домой, чтобы изучить меч больше, чтобы они могли лучше своих партнеров.

Из-за этой подготовки ни один из них не испытывал страха перед предстоящей битвой. Они не только не чувствовали страха-они были взволнованы. Ибо кто еще мог пройти обучение более суровое, чем они? Какая армия могла бы справиться с их передовой тактикой?

Они объединились ради монеты, но теперь им предстояло работать над чем-то большим, над другим смыслом, и они воображали, что этот смысл будет найден на поле боя, точно так же, как его нашли ветераны до них.

И вот подразделение спецназа завершило свою последнюю тренировку перед вторжением Имагавы в Микаву.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 73 - Марш**

Их разбудили рано-незадолго до рассвета. Путь до Васидзу был долгим, но они привыкли преодолевать большие расстояния, поэтому никто из спецназа не жаловался.

Накануне вечером он попрощался с Акико, Рин и матерью, которая проснулась несколько дней назад. Их расставание было не таким печальным, как могло бы быть, потому что каждый из них в какой-то степени верил в молодого человека.

Как слуге, Генге разрешили ездить верхом. Он сделал это сразу за повозками, запряженными волами, которые везли припасы. Он вел праздную беседу с мужчинами, которые наблюдали за восходом солнца и подавляли зевоту. Они были в хорошем расположении духа и рвались в бой.

Это был интересный контраст по сравнению с основным отрядом, который состоял из гвардейцев и крестьян, переживших битву с наемниками, и всех новых членов, которые присоединились к ним. Ветераны не выглядели слишком расстроенными, но новые члены клуба рядом с ними были спокойны. Слишком тихо. В их груди горели первые угольки дымного страха, который грозил задушить их.

Он обратил внимание на их поведение, как и Накатане, оба думали об одном и том же.

- Они должны быть пролиты кровью, и быстро.

Если они не получат никакого боевого опыта перед одним из крупных сражений, которые должны были произойти, то они просто убегут, стрессы будут слишком велики для них.

Накатане отступил и побежал рядом с ним.

- Все еще придерживаетесь того же мнения о нашей войне с Ода?

Спросил он, вспомнив не слишком оптимистичный ответ мальчика, когда они впервые встретились.

- Мм... Я верю в своих людей.

Осторожно сказал он, не желая говорить ничего другого. Они собирались служить под началом человека, который-исторически говоря-проиграл битву, в которой у него было абсолютное преимущество. У него было 25 000 человек, и он был разбит всего лишь 2500. Он не очень-то верил в лидерство этого человека.

Но сейчас он был спокоен и готов плыть по течению истории.

- Какой скучный ответ. Я сам с нетерпением жду этого. Было бы здорово выйти на тропу войны, не беспокоясь о том, чтобы защитить себя.

- Это, безусловно, изменит ситуацию. И на этот раз шансы не так уж сильно складываются против нас.

Однако у него были другие мысли на уме. Он знал истинные амбиции Имагавы, когда тот отправлялся в этот поход. Его целью была столица-Киото. Со своими 25 000 человек он планировал перепахать все провинции, которые стояли на его пути.

О, как бы он сокрушался, если бы ему сказали, что он потерпит неудачу на самом первом препятствии, и всего лишь перед 2500 людьми.

Их силы были разделены на две армии, примерно равные по численности. Первую армию должен был возглавить сам Имагава, и их целью была пограничная крепость Васидзу. А вторую возглавлял один из его вассалов-Мацудайра Мотоясу.

-Вот именно, Эх. Мне очень хочется посмотреть, как будет работать ваше подразделение. Как вы их тренировали?

- Главным образом в выносливости. Я не хочу, чтобы они устали в бою.

Он ответил ровно, не выдавая слишком многого. Он хотел удивить Накатане, чтобы тот мог полнее насладиться этим зрелищем.

По дороге они встретили других самураев из других деревень. Они привели людей, равных или превосходящих их числом. Самураи-землевладельцы из разных деревень были достаточно вежливы и приходили к Накатане, чтобы засвидетельствовать свое почтение, как он делал с ними по очереди.

Но люди из более крупных заведений, из более крупных и известных семей были менее склонны даже смотреть в их сторону. У них были сотни самураев под их командованием-это был ранг, который их не заботил.

Такие люди были породами, отличными от таких, как Накатане, и командовали тысячами людей под их началом, составляя основную часть сил Имагавы.

Генге обратил внимание на их разнообразные знамена, записывая лица их лидеров и имена, которые шли с их гербом.

Прошло некоторое время, прежде чем они наконец увидели самого Имагаву. Или, по крайней мере, из его лагеря. Дайме, казалось, отдыхал ногами в огромном шатре, который был разбит для него.

Его палатка была окружена сотнями других, поменьше, и больше походила на маленький городок, чем на лагерь. Солдат сидел у костра, наслаждаясь едой и стараясь держаться подальше от назойливых мух.

Лысый эмиссар подошел поприветствовать их, сообщив, что они тоже должны построить свои палатки и отдохнуть. Имагава захочет встретиться с ними позже вечером.

Они сделали, как им было сказано, но ушли, чувствуя себя немного не впечатленными. Именно Имагава призвал их к оружию. Неужели он не может сам прийти и поприветствовать их?

Палатки были быстро расставлены, и они уселись вокруг костра, наслаждаясь первой Трапезой этого дня, жадно набивая свои пустые желудки. Им не потребовалось столько времени, сколько они ожидали, чтобы добраться до этой точки, но причина этого, казалось, заключалась в том, что они на самом деле не были в Васидзу. Вместо этого они разбили лагерь в нескольких милях отсюда, в том месте, где крепость едва виднелась на горизонте.

Генге оглядел их огромный лагерь.

-Если бы они возглавили единую армию – пусть даже всего две тысячи человек-то полностью уничтожили бы нас... здесь нет никакой обороны. Вообще никакой.

У него сложилось предвзятое мнение об Имагаве, хотя он никогда не встречался с этим человеком, и все до сих пор указывало на то, что это мнение оправданно.

Он держался настороже. Он не верил, что этот человек поведет их правильно. Он не хотел, чтобы его люди страдали из-за чужих ошибок. Несмотря на то, что осада первых двух крепостей – исторически говоря – должна была пойти своим путем... он не осмеливался оставить их судьбу в своих руках.

Он сидел на бревне у костра, пока мужчины разбивали вокруг них палатки. Накатанэ сидел рядом с ним, пока Дзикодзи занимался разгрузкой припасов.

-Что это за задумчивый взгляд?

Спросил его пожилой мужчина, удивляясь, почему командир подразделения его спецназа так молчалив.

Генге посмотрел на него без улыбки, его глаза были серьезны.

-Хотя он и наш дайме, мы должны соблюдать осторожность. Боюсь, он не так заботится о нашей жизни, как о своей собственной.

Накатане поднял брови, отвечая небрежно, как будто это было само собой разумеющимся.

-Конечно, парень. Мы просто следуем приказам, которые нам дают, и стараемся не умереть в процессе.

- Думаю, что да... Эта встреча, на которую ты пойдешь позже, на что она будет похожа?

-Это будут просто большие шишки, делающие вид, что обсуждают планы, хотя все уже решено. Единственная цель моего визита-выяснить, какова будет наша роль в осаде.

Ему было скучно просто говорить об этом.

Генге понимающе кивнул и повернулся, чтобы посмотреть, как работают его люди.

Морохира ругал Роккаку за то, что тот недостаточно крепко держал палатку, пока вбивал колышки в землю.

Китадзе оживленно беседовал с одним из новых членов клуба – кто – то лишь немного старше его-когда они передавали ему припасы из тележки.

Каждый из бойцов спецназа был оживлен и оживлен, несмотря на то, что их не слишком восторженно встретили. Они верили, что в грядущих битвах у них будет свой момент. Они смогут заставить всех смотреть в их сторону и пожалеют, что не уделили им больше внимания с самого начала.

Из их приподнятого настроения он сам черпал силы. Даже если их командующий генерал был некомпетентен, они могли хорошо выступить. Он подтвердил свою решимость: эта первая битва будет их первой битвой. И с этим простым обещанием самому себе он больше не чувствовал летаргии, которая приходит с предвкушением некомпетентности. Вместо этого он чувствовал себя возбужденным, поскольку планировал множество стратегий в своей голове.

Когда Накатане ускользнул позже тем же вечером, он едва заметил его уход, так как был поглощен праздной беседой со своими людьми, когда они сидели у огня и разделяли трапезу.

Встреча, казалось, длилась довольно долго, а для учителя, должно быть, и того дольше, и когда он вернулся, то выглядел невероятно скучающим и очень усталым, но прежде чем отойти ко сну, он подошел, чтобы сделать объявление.

- Мы сражаемся завтра.

Он говорил просто и тихо, но его слова достигли ушей всех присутствующих, потому что они внимательно слушали. Подразделение спецназа ответило энергичными возгласами, взволнованные тем, что им уже представился такой шанс. С другой стороны, главный отряд выглядел более чем встревоженным. Их лица побелели, а некоторые были просто в ужасе.

Он поднял руку, призывая к тишине, и вскоре снова воцарилась тишина.

-Говорят, что у Васидзу есть 300 человек, защищающих его, поэтому Имагава посылает 1000 человек, чтобы атаковать его – мы часть этого числа. Нападающие, похоже, в основном состоят из нас, небольших отрядов, которые приходят из деревень.

Генге погладил подбородок, обдумывая услышанное. Реально, они могли бы послать все 12000 человек в атаку сразу, и бомбардировать врага волной за волной стрел. Но, похоже, он хотел сохранить свои главные силы свежими для последующих сражений, возможно, полагая, что эти части превосходят его.

Тем не менее, он не будет жаловаться слишком сильно, поскольку такая возможность была идеальной для его людей.

- А кто будет руководить?

Спросил он.

- Окабе Мотонобу - один из старших вассалов Имагавы.

Имя было ему знакомо, но он мало что знал об этом человеке, кроме того, что уже упоминал Накатане. Он просто надеялся, что не будет слишком ограничивать свое командование.

Видя, что вопросов больше нет, хозяин пожелал им спокойной ночи и направился к своей палатке, а Дзикодзи через минуту последовал за ним к своей.

- Ладно, ребята, нам тоже пора спать. Это будет наша первая битва завтра – не хочу, чтобы вы заснули на работе.

- Мы вернулись! Назад, чтобы снова надрать кому-нибудь задницы! Я думаю, что это займет всего одну битву, и вся Япония будет знать наши имена!

Сказал Роккаку, весь дрожа от возбуждения. Он был похож на ребенка в канун Рождества, хотя и немного кровожадного ребенка.

- Одна битва? Вы немного оптимистичны…

Сухо прокомментировал Нииро, отправляя ложкой в рот остатки риса и слегка потягиваясь.

- Мы будем стремиться к этому.

Предложил Генге.

-Мы будем стремиться быть теми, кто отрубит голову их командиру. Это выполнимо.

- Хо!? Неужели? ДА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!

Крикнул Роккаку, еще более возбужденный, чем прежде.

Морохира тоже маниакально ухмылялся, уже претендуя на жизнь командира как на свою собственную.

Их молодой лидер улыбнулся их энтузиазму,чувствуя себя довольно возбужденным. Он вложил немало труда в подготовку к этим битвам – он не позволит им пропасть даром. Со сжатым кулаком и горящей кровью он удалился на вечер.

Это оказалось ошибкой, так как он ворочался с боку на бок, полный мыслей о битве, и когда он услышал боевой Рог, призывающий их пробудиться ото сна, он едва успел сомкнуть глаза.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 74 - Другой подход**

Их короткий марш к Васидзу начался на рассвете и довольно быстро закончился. Они шли за десятью белыми лошадьми, на каждой из которых сидел всадник. Гэнге догадался, что средний человек, который носил броню другого цвета, чем остальные, был Окабе Мотонобу. Люди вокруг него были одеты в зеленые доспехи, в то время как его броня была почти желтой.

В отделе доспехов доспехи его людей были не намного ниже их собственных. Они гордо маршировали в своих новых одеждах, каждый из них был закован в броню, как самурай, если не считать отсутствия мужчин-ерой. Утром Накатане наблюдал за их появлением с большим удивлением. Такая качественная броня стоила дорого. Очень дорого. И все же юноша – всего лишь с той монетой, которую ему дали, – сумел найти достаточно, чтобы вооружить весь свой отряд.

Это оказало огромное влияние на их боевой дух. Каждый из них носил полный комплект самых черных доспехов, какие только можно себе представить. Чтобы они приобрели такой глубокий черный оттенок, их нужно было оставить на несколько дней впитываться в краску.

Это придавало им почти сверхъестественное качество, когда они шли, потому что такая масса черного казалась подозрительной для глаз.

Их лидер был одет так же, как и они,не заботясь о том, чтобы выделиться.

Крестьяне из других деревень смотрели на них с завистью, думая, что это целый отряд, состоящий из самураев. Они думали, что редко можно встретить столько самураев, посвятивших себя искусству стрельбы из лука.

Потому что именно так они были одеты сегодня-с луком в руке и мечом на поясе. Яри оставили позади, потому что в осаде он был бы бесполезен.

Когда они подошли ближе, Васидзу становились все крупнее. Название "Крепость" ему присвоили не просто так. Внутри его высоких стен располагался небольшой городок, окруженный высокими строениями с деревянными фундаментами, побеленными стенами и сказочно изогнутыми черепичными крышами. Самое высокое здание стояло в центре и было по меньшей мере шестиэтажным – огромный архитектурный подвиг.

Но сейчас их беспокоила не удивительная архитектура самых внутренних зданий, а почти непостижимо высокие стены перед ними.

Они остановились только за пределами досягаемости стрел. Триста защитников стояли наготове внутри, каждый сжимал лук и сердито смотрел на них сверху вниз, провоцируя подойти еще немного ближе.

В обороне замка было только одно слабое место. Оборонительные сооружения представляли собой стену, за которой могли стоять лучники, и только узкая щель оставалась для их луков. Это позволяло им побеждать практически в любом дальнем бою. А высокие стены делали почти невозможным взобраться на них без помощи лестницы, и все же во время восхождения ты был самым уязвимым человеком на поле боя, и шансы на то, что ты доберешься до вершины, были очень малы.

Единственным слабым местом были ворота замка. Если бы их можно было сжечь, используя стрелы, нагруженные мешками с маслом, а затем стрелять стрелами после них, тогда это было бы достаточно легко. Они смогут воспользоваться преимуществом своей численности и уничтожить силы, находящиеся внутри.

Но именно тогда их командир заговорил в первый раз.

-У меня есть только один приказ: захватить эту крепость, не сжигая ворот и не нанося никакого вреда строению. Мы воспользуемся им позже.

Никто не осмеливался возражать, но это было довольно шокирующее открытие. Единственные другие пути, открытые для них, были путями, которые были прямым самоубийством. Лобовая атака или перестрелка с лучниками, у которых было такое абсолютное преимущество, что попасть в них было невозможно.

Но день был такой приятный. Легкий ветерок щекотал траву под их ногами и мягко покачивал листву над их головами. Так что теперь, когда они стояли на опушке леса, Гэнге не мог сердиться.

Даже если их командир не заботился об их жизни, это не означало, что они должны были идти по пути прямо в ад.

- Каждый дом получит по две лестницы – пусть они пригодятся.

Холодно сказал он, когда его люди проходили между их рядами, доставляя лестницы. Молодой человек с отвращением посмотрел на хрупкий деревянный предмет. Подвести их к стенам было бы само по себе непростой задачей, но даже если бы они осмелились взобраться на такое плохо сделанное устройство, они были бы убиты не стрелой, а жесткими руками гравитации.

Некий землевладелец-самурай, назвавшийся Ито, с важным видом посмотрел в их сторону и поднял лестницу, словно это был подарок самого дайме.

- ...Не поддавайся на это.

Прошептал Накатане, возлагая надежды на победу в Генге.

-Не буду.

Заверил его Генге. Таких, как те, кто осмеливался высокомерно поднять голову из-за воображаемой разницы между ними... У таких людей никогда не будет достаточно мозговой энергии, чтобы сделать значительный вклад в что-либо.

Этот нетерпеливый человек отдал приказ своим людям, намереваясь добиться хорошего расположения, став первым, кто ступит на поле битвы.

- Вперед, люди! Лук асигару, Луки наготове!

Он приказал своим людям быстро идти вперед, стреляя на ходу. Несколько стрел попали в них в ответ, и несколько его людей упали, но этого было недостаточно, чтобы даже заставить его вздрогнуть.

Чувствуя, что на них давит рвение этого человека, другой лидер подтолкнул своих людей вперед, намереваясь атаковать ту же часть стены, что и Ито. С их численностью сосредоточенная атака наверняка приведет к победе. Будут жертвы – конечно, будут. Но в конце концов победа будет за ними.

Окабе лениво взглянул на их сражение и покачал головой.

- Вот почему Имагава отказывается принимать вас, мелких землевладельцев-самураев, всерьез.

-Подумал он, оглядываясь назад, чтобы посмотреть, все ли мужчины ушли.

-О.

Пробормотал он себе под нос, слегка удивленный. Он думал, что осталось еще одно подразделение, но, похоже, ему показалось, и он, пожав плечами, повернулся, чтобы посмотреть на сражение.

-Куда мы направляемся?

Спросил Накатане, слегка запыхавшись, когда они побежали через лес, намереваясь как можно быстрее скрыться из виду.

Поскольку все остальные были сосредоточены на предстоящей битве, Генге приказал им незаметно войти в лес. Другим самурайским лордам было выгодно сосредоточить все свои ресурсы в одном месте, поскольку защитники ответили бы тем же.

- Мы ищем подходящее место, чтобы попасть внутрь.

Крепость была окружена густым лесом, в котором было трудно ориентироваться из-за папоротника, но он обеспечивал идеальное прикрытие для их передвижения. Адреналин уже бурлил в венах тех, кто следовал за ними, поскольку они знали, что делают, чтобы нарушить протокол.

Они быстро избавились от лестниц. Такие штуки были очень громоздкими, когда бежали по деревьям, и, вероятно, были бы мало полезны, когда они действительно попытались бы взобраться на стены.

Подразделение спецназа бесстрашно ухмыльнулось, такой бег был легок для их систем, которые были закалены, чтобы иметь дело с гораздо более жесткими требованиями. Основная группа, с другой стороны, отставала и так же тяжело дышала, как и их командир. Но это не имело значения. Они не замедлили шаг, чтобы приспособиться.

Высокие цементированные стены были окружены несколькими сотнями метров травянистой равнины, где деревья были вырублены, чтобы помешать любым нападающим использовать их, чтобы перелезть через стены.

Но стены были не совсем прямыми, они были слегка наклонены, так что взобраться на них все еще было возможно, но чрезвычайно трудно.

Гэнге шел впереди через лес, рубя мечом все ветки на своем пути, чтобы путь тем, кто шел позади, был немного легче. Очень немногие одобрили бы его неправильное использование оружия, опасаясь, что оно притупит лезвие. Но для него это не имело значения.

Они плескались в ручьях, не заботясь о том, что вода пропитывает таби.

Даже когда они бежали, взгляд всегда был прикован к строению рядом с ними, выискивая любые слабые места и ища подходящее место для атаки.

Теперь они были уже на приличном расстоянии от остальной армии, и ни один человек не смотрел в их сторону. Не то чтобы они могли их видеть, даже если бы и видели.

Главный блок ослабел еще больше, полностью задыхаясь. В такие моменты Генге был безмерно благодарен за то, что уделил выносливости то внимание, которого она заслуживала.

Наконец они остановились, к большому облегчению основного отряда. Генге заметил место, где располагались задние ворота. Стены были высокими-добрых 15 метров. Но дыры в том месте, где осыпался цемент, означали, что там было достаточно места для пальцев.

Накатане подошел к нему, пыхтя и отдуваясь. Дзикодзи был ближе к тылу,как предупреждение любому из тех новобранцев, которые передумали и захотели попробовать бежать.

-Это все?

Спросил он, немного не впечатленный. Во всяком случае, стены были выше того места, где атаковала основная часть армии. Он подумал, что парень целится в точку, на которую легче взобраться.

-Так и есть.

Его голова все еще была занята мыслями, поэтому он не стал вдаваться в подробности, почему выбрал именно это место, а вместо этого посмотрел на своих людей.

- Кто из вас лучше видит на расстоянии?

Он больше смотрел на Китадзе, так как что-то подсказывало ему, что мальчик был среди тех, у кого глаза были орлиные.

-Я вполне уверен в этом.

Мужчина поднял руку в воздух, на его лице появилась уверенная улыбка. Он был одним из новобранцев, и ему было около двадцати пяти лет.

- Асано? Хорошо. Подойди и встань рядом со мной, скажи мне, сколько людей наблюдает за этой стеной?

Асано уверенно подошел к нему, щуря глаза в поисках каких-либо признаков жизни.

- Я бы сказал, три.

- Трое?

Повторил впечатленный Генге. Он не смог ничего разглядеть.

- Да. Три. Но они, кажется, не очень смотрят сюда – они больше сосредоточены на Битве там.

- Хох…

Это был решающий момент. Хорошо было знать, где находятся эти люди и сколько их, но если они не смогут их уничтожить, то эта информация бесполезна. Они находились в добрых 500 сотнях метров от стен, а лес кончался еще через сотню метров, а это означало, что им придется пересечь по крайней мере 300 метров высокой травы незамеченными, прежде чем у них появится шанс сделать смертельный выстрел.

Это была загадка, и каждое ее решение по-прежнему требовало от них огромного риска.

На стенах стояло очень мало людей. Примерно по одному на каждые двести метров стены или около того - остальные были размещены, чтобы справиться с основной атакой в нескольких километрах отсюда. Если бы они смогли уничтожить троих мужчин, которые видели их приближение, то остальная часть плана действовала бы гладко.

- Трава…

Пробормотал себе под нос Генге, уставившись на пучок густой зеленой листвы у своих ног.

-О чем ты думаешь, парень?

Спросил Накатане, заметив выражение его лица.

- Вот что: мы собираем траву и становимся единым целым с равнинами.

Сказал он немного туманно, слишком поглощенный своей идеей, чтобы объяснить ее полностью.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 75 - Хитрый план**

- Мужчины!

Крикнул он, привлекая внимание своего подразделения и главного. Уверенность, с которой он окликнул их, заставила их прислушаться, даже если они были не из его подразделения. И все же каждый из них был в какой-то степени знаком с этим человеком и знал, что к нему нельзя относиться легкомысленно.

- Трава. Я хочу, чтобы вы нарвали пучков травы. Возьмите ее как можно ниже на стебле и положите в кучу вот здесь.

Он наклонился, чтобы показать, что он имел в виду, поднял толстый комок высокой травы и положил его в кучу.

Мужчины посмотрели на него так, словно он сошел с ума. Они были на поле боя. Какую пользу может принести простое растение? Неужели он просто убивает время, обдумывая план?

Но Масаацу встал на одно колено и начал собирать траву, как ему было приказано. Китадзе последовал за ним мгновение спустя. Очень скоро все спецподразделения делали то, что им приказывали, зная, что их командир-человек компетентный.

Они недоверчиво посмотрели друг на друга, а потом уставились на Накатане, но были встречены свирепым взглядом, который спрашивал: "почему ты еще не начал двигаться?", они вскоре присоединились.

Генге тоже присоединился к ним, и куча травы быстро стала довольно субстанциональной.

-Это вполне достаточно...

Он задумался, передавая свои мысли людям, которые остановились и нетерпеливо ждали, желая увидеть, что он будет с ними делать.

Он оглядел своих людей, размышляя, кого же выбрать для выполнения поставленной перед ним задачи. Это должен быть человек терпения. Кто-то, кто мог двигаться медленно и осторожно, несмотря на давление.

- Нииро ... Китадзе ... Масаацу. Идите сюда, я хочу попробовать что-нибудь придумать.

Он быстро выбрал их. Китадзе, возможно, был странным выбором из-за его беспокойной натуры, но он быстро доказал, что на него можно положиться, а Генге нужен был человек, который не промахнется.

Нииро побрел вперед, первым добравшись до Генге.

- Стой спокойно.

Сказал он, поднимая руку старика и вставляя траву в различные сочленения его доспехов. Она была плотно прилегающей, и трава не выпадала. Очень быстро рука старика превратилась в ветку, сделанную из чистой травы, и намерения молодого вождя стали ясны.

- Блестяще... это просто блестяще.

Похвалил Накатане, и дьявольская усмешка расползлась по его лицу. Если бы все тело солдата было покрыто этой травой, и он держал бы голову опущенной, он мог бы легко добраться до стены.

Даже Дзикодзи покинул свой пост в тылу, чтобы полюбоваться ловкой работой, и покачал головой, удивляясь хитрости парней.

-Теперь ты понимаешь, к чему я клоню? Остальные, идите сюда и помогите Масаацу и Китадзе тоже надеть камуфляж, а потом мы сможем устроить это шоу в дороге.

Вдохновением для него послужил, конечно же, современный маскировочный костюм, используемый в Вооруженных силах. И если уж на то пошло, это выглядело еще более похоже на настоящую вещь, так как трава, которую они использовали, была свежесобранной и все еще сохраняла свой цвет.

К тому времени, как они закончили, перед ними стояли три травяных монстра, смутно напоминавших людей. Трава низко свисала с их шлемов, закрывая лица, но не слишком ухудшая зрение. Их луки были включены в травянистый беспорядок, как и две стрелы.

Даже главный блок немного разволновался, глядя на конечный продукт. Таким образом, рассуждали они, можно будет подобраться к стене так, чтобы никто даже не заметил.

Хорошо

Сказал молодой человек с одобрением, осматривая переднюю и заднюю части, чтобы убедиться, что там не осталось никаких пятен.

- Полагаю, ты уже знаешь свою задачу, верно? Но я все равно скажу вам, просто чтобы убедиться: подойдите достаточно близко к стене, чтобы сделать смертельный выстрел по трем людям, которых Асано шпионил ранее. Не торопиться. Не нужно спешить. Просто убедитесь, прежде всего, что вы не пропустите.

- Масаацу, возьми того, что слева. Нииро, направляйся к человеку в середине, а Китадзе-к человеку в конце.

Они понимающе кивнули, и он жестом предложил им начинать. Они тихо подошли к опушке леса, где листва была не такой густой, и только тогда начали ползти. Было что-то немного пугающее в том, как они опускались на землю, становясь почти невидимыми.

Даже при том, что они знали, что происходит, это все еще казалось странным. Как будто их глаза и мозг были не синхронизированы.

Они с нетерпением наблюдали, как зеленые массы выползают наружу. Временами было невозможно определить, где они находятся, но странный изгиб стебля травы - который выглядел совершенно неуместным, как будто его растоптала мышь или подул ветерок – давал им возможность следить за своим продвижением.

Они сохранили хладнокровие и не торопились. Даже сердце Генгё быстро забилось, глядя, как они с тревогой идут вперед. Им потребовалась всего одна ошибка, чтобы выдать себя. Но это было так, как сказал Асано, и внимание охранников было приковано к сражению, которое ведут основные силы.

Хотя даже если бы стражники смотрели прямо вниз, они все равно не увидели бы и не почувствовали бы смертоносных сил, которые подкрадывались все ближе, намереваясь забрать их жизни.

Он увидел, как одна из зеленых масс приблизилась и слегка приподнялась.

- мой Бог…

Он вздохнул. Он не ожидал, что это сработает так эффективно. Даже когда они стояли в полусогнутом положении, это ни в малейшей степени не выглядело неестественным. Сила маскировки была ужасающей, и он сделал себе мысленную заметку не упускать ее из виду в будущем.

Единственный раз, когда стражники могли заметить, что что-то не так, был момент перед их смертью, когда тетива лука была оттянута назад, и одинокая стрела была обнаружена.

Но к этому моменту было уже слишком поздно. Три стрелы вылетели из луков одновременно, и так же тихо, как лист падает на поверхность пруда, три жизни были унесены, и три тела соскользнули на пол, совершенно незамеченные.

Трое мужчин отлично справились со своими ролями, вызвав волнение в сражении, которое было больше похоже на шахматный матч. Это было прекрасно. Красота, о существовании которой он и не подозревал, существовала в войне, но которую он был более чем рад обнаружить.

Он широко улыбнулся.

- Пора переходить к главному событию.

Время было драгоценно, и они должны были действовать быстро, прежде чем тела будут обнаружены. Они явно бежали к стене. Это была возможность, которая требовала, чтобы они прекратили это.

- Все, кто верит, что они способны взобраться на стену, следуйте за мной. Нива-Сан, жди сигнала!

- Какой сигнал!?

Крикнул он, когда мальчик бросился вперед, и не ответил. За ним по пятам следовали все до единого бойцы спецподразделения. Хотя задача была относительно трудной-взобраться на высокие стены замка всего лишь руками-адреналин, который бежал по их венам, умолял их сделать что-нибудь, и поэтому это был легкий выбор.

Они не беспокоились о том, чтобы оставаться скрытыми, так как их никто не видел, единственное, что их беспокоило, - это скорость.

Увидев их атаку, трое замаскированных снайперов тоже бросились к стенам, пытаясь вырваться вперед, пока не появились остальные.

Только когда вы стояли прямо под 15-метровыми стенами, вы могли оценить их величие. Уклон, который у них был, был очень небольшим, но все равно это немного облегчило бы подъем.

Подняв глаза, они увидели небольшую брешь, в которую должны были стрелять вражеские лучники. Она была достаточно велика, чтобы они могли пролезть в нее.

Генге сразу же начал карабкаться, его пальцы нащупали путь между кирпичами, таща его вверх. Он заранее спланировал свою технику, и как только он оказался там, она была быстро приведена в действие.

Он поднялся на полпути, не смея взглянуть вниз. Высота всегда была его слабостью, но не до такой степени, чтобы он позволял ей ограничивать себя. Он начал замедлять шаг, так как опоры на неровных кирпичах становились все меньше. Он не торопился выбирать стабильное положение, прежде чем перейти к следующему.

Те, кто не знал, как преодолеть препятствие, копировали своего лидера, подражая его технике. Они поднимались с луками, перекинутыми через плечо, и колчаном стрел, висящим на поясе. Это немного усложняло задачу, но стоило того, поскольку давало им больше возможностей, если их сокрытие будет скомпрометировано.

Морохира быстро поднялся, пока не поравнялся с сыном,а затем поспешил вперед. Они проскользнули сквозь деревянную клетку лучников и тяжело приземлились на землю внизу.

Они даже не взглянули друг на друга, а вместо этого оглядели лагерь. Земля у них под ногами была из чистого камня, и поблизости стояли только два здания. Гражданских лиц там не было, так как, судя по всему, их уже эвакуировали.

Однако это были не те детали, которые они искали. Они высматривали синие кимоно и коричневые доспехи защитников, их глаза метались взад и вперед, чтобы удостовериться окончательно.

Никого не было видно, кроме трупов тех, кто лежал поблизости.

Он осмелился посмотреть вниз, помогая остальным подняться. 23 сделали это раньше остальных, по-видимому, более опытных альпинистов. Это был момент, когда Генге решил двигаться, и, судя по тому, как шли дела, это было, вероятно, не слишком рано.

Только когда он оторвал взгляд от альпинистов внизу и оглянулся на намеченную цель, он заметил, как из-за угла одного из зданий показалась чья-то нога.

Он лениво огляделся, прежде чем встретиться взглядом с Генге, и с широко раскрытыми глазами открыл рот, чтобы закричать, как раз перед тем, как стрела пронзила его горло.

Опустив лук, молодой человек жестом пригласил своих людей следовать за ним и, приложив палец к губам, убедился, что они будут вести себя тихо.

За первым зданием и за вторым стояли еще три стражника, смотревшие на землю внизу. О них немедленно позаботились. Некоторые даже получили по три стрелы в туловище, когда мужчины натянули Луки и выстрелили одновременно.

Они прошли мимо этого здания, поглядывая вдоль стены. Поблизости не было ни одного мужчины – по крайней мере, сейчас.

Пришло их время действовать по-настоящему. Они спустились по крутому склону и направились к воротам. Они были надежно заперты тремя балками из крепкого зеленого дерева. Даже если бы они подожгли ворота, им потребовалось бы некоторое время, чтобы пройти через них.

Потребовалось десять человек, чтобы поднять первую балку на плечи и опустить ее на землю.

Пока они работали, еще несколько человек перелезли через стену и, следуя указаниям Масаацу, который был поставлен на пост на случай такого происшествия, вскоре присоединились к остальной части своего подразделения.

Затем вторую балку убрали и положили на пол. Хотя он почти уничтожил их спину и подколенные сухожилия, они все еще должны были медленно опускать его, боясь произвести слишком много шума.

А потом третий исчез, и ворота остались голыми. Роккаку уверенно шагнул вперед, напрягая мускулы под доспехами. К нему присоединился новобранец, который сражался с Китадзе-Сасаки.

И вдвоем двое дюжих мужчин распахнули тяжелые ворота. Солнечный свет прорвался внутрь, как и они. Генге рванулся вперед, направляясь туда, где его люди все еще карабкались по стене. Он тихо сообщил им об открытии ворот, прежде чем повернулся туда, где, как он знал, находился Накатане.

Он взмахнул руками высоко над головой, затем повернул ладони внутрь и жестом пригласил их подойти к нему. Он повторил это движение три раза и стал ждать, сердце его учащенно билось.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 76 - К победе!**

Через несколько мгновений Накатане высунул голову из-за деревьев и осторожно посмотрел в сторону Генге, чтобы убедиться, что тот правильно истолковал сигнал.

Отвечая на невысказанный вопрос, молодой человек повторил предыдущий сигнал, подбадривая его. Этого было более чем достаточно для пожилого человека, и он выскочил из-за деревьев, его люди стреляли позади него.

Несмотря на то, что никто не видел, как они переправляются, они все еще бежали с предельной поспешностью, быстро оказавшись рядом с Генге, который быстро провел их через ворота.

- Клянусь богами ... мы в деле!

Прошептал Накатане, с трудом сдерживая возбужденный смех. Это было слишком просто. Слишком легко.

Оба подразделения переформировались внутри, приняв форму, чтобы быть готовыми к бою в любое время.

Адреналин бурлил в их венах, а сердцебиение грохотало в ушах. Это было страшно,но так волнующе. Даже новички смогли оценить этот трепет. Возглавляемые молодым человеком, они были подняты в роли хищников-вершина пищевой цепи, и теперь они шли мимо зданий, тихо сокращая расстояние между ними и обороняющейся армией.

Плотность расположения зданий позволяла им держаться подальше от любопытных глаз – хотя в пути все еще оставалось несколько охранников, о которых быстро позаботились.

Их шаги становились все тише по мере того, как звуки битвы приближались – они быстро приближались к кульминации охоты.

Прислонившись спиной к стене колоссального административного здания, стоявшего в центре крепости, Генге повел их, высунув голову наружу.

Спины защитников были обращены к ним, как всегда соблазнительно. Все они сосредоточились на том, чтобы открыть огонь по инсоляционным нападающим, которые полагали, что смогут одолеть их просто грубой силой. Их командир-старый самурай в синем одеянии, как и его люди, - стоял в нескольких метрах от своих солдат, вне досягаемости стрел.

Он лихорадочно отдавал приказы наполнить колчаны и вылить масло, пока они осыпали врага огненными стрелами.

- Пусть ваши лучники следуют за мной и готовят пехоту к атаке.

Прошептал Генге Накатане, который встревоженно стоял рядом с ним, гадая, что видит молодой человек. При этих словах ухмылка голодного кота осветила его лицо-мальчик заметил добычу!

Приказ был тихо передан по линии, так как люди ждали сигнала. По правде говоря, это можно было сделать в любой момент, но что – то заставило его остановиться-казалось, инстинкт.

Его наклон оказался верным, когда шальная стрела пролетела высоко над головами защитников, с оглушительным стуком вонзившись в крышу Большого административного здания. Это было решающим аргументом для матери-птицы, которая жила в стропилах, все еще держась в попытке защитить своих детенышей.

Она вылетела, сердито каркая, низко пригибаясь с обнаженными когтями к незащищенному лицу обороняющегося командира.

Он вздрогнул, услышав карканье так близко от своего уха, и повернул голову, чтобы увидеть обнаженный коготь. Он прикрыл глаза ладонью и отмахнулся, проклиная "проклятую птицу".

В тот момент, когда его внимание было отвлечено, Генге вышел из-за здания с натянутым луком. Его люди последовали за ним, как и подразделение асигару из лука.

Должно быть, он почувствовал что-то неладное, потому что в тот момент, когда они сняли пальцы с тетивы, он обернулся и заметил их.

ЖУУХХХ

И тут раздался залп.

Это была мечта каждого лучника. Мишень всего в 200 шагах отсюда. Такой большой и такой неподвижный. Даже если они не тренировались на таком расстоянии, промахнуться было почти невозможно.

Многие люди пали от этого единственного выстрела.

Стрела прочно вонзилась в грудь старого самурая. Он с отвращением взглянул на него, прежде чем выхватить меч и крикнуть своим растерянным людям:

- Незваные гости! ОРУЖИЕ К БОЮ!

Он громко взревел, пытаясь собрать свои войска.

Но это было безнадежное дело. Согласно плану, бойцы отряда Яри асигару закончили занимать позиции, и теперь они атаковали, держа копья низко, готовые пронзить врага насквозь.

Это была идеальная первая битва. Более снисходительный круг, которые никто не смог бы найти. Защитники были в полном хаосе. В руках они все еще держали Луки, и некоторые еще не вполне понимали, что происходит.

Даже не имея опыта, они могли чувствовать то, что чувствовали их командиры. Инстинкт волка, стремящегося сожрать свою раненую жертву.

- РАААААААААА!

Они маниакально кричали, полностью отдавая себя атаке.

Они ударили, как второй залп стрел, отбросив людей к той самой стене, которая, как они верили, защитит их. В одно мгновение погибли люди, были нанесены многочисленные ранения. Но больше всего был очевиден истинный хаос поля боя, со всеми его криками и шумным лязгом клинков.

Каким-то чудом старый самурайский командир все еще был на ногах, изо всех сил пытаясь удержать безжалостные наконечники двух копейщиков Накатане.

- СТРОЙ МЕЧЕЙ – МЫ ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ К ВЕЧЕРИНКЕ!

Крикнул Генге. Его люди отреагировали мгновенно, это был приказ, которого они ждали. Без малейшего колебания их луки были отброшены на пол, а мечи обнажены, готовые к атаке.

Лук асигару, стоявший рядом с ними, выглядел испуганным таким внезапным переходом и изо всех сил старался не отставать.

- ДАВАЙ ПОКАЖЕМ ИМ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ! В атаку!

Он взревел, возглавляя атаку, ударяя по твердым каменным булыжникам, намереваясь обеспечить врагам плавный переход в ад.

Накатане бежал рядом с ним, на его лице играла нетерпеливая улыбка. Это была настоящая бойня. И после их недавней тяжелой победы над Тодой, такая вкусная кровь, которая была так легко доступной, была очень желанной.

Двое мужчин промелькнули мимо вооруженных копьями солдат, стремясь попасть в хаос, не заботясь о том, кто был их целью.

Но был человек, который не думал так свободно. У него с самого начала была одна цель. Он сказал, что сделает это, и, клянусь богами, не собирался отступать от своего слова.

- ОЛДДДДДДДДД МАНННННННННННН!

Он кричал с другого конца поля боя, его кровь горела, стремясь уничтожить самую большую цель, с которой он когда - либо сталкивался-командира!

Старый самурай услышал его зов, небрежно выплюнув кровь изо рта, когда он вытащил свой меч из копейщика перед ним. Он не выказал ни малейшего страха на своем изможденном лице, всем сердцем принимая вызов.

Они столкнулись, и сразу же проявились два разных стиля борьбы. Морохира подчинился своим инстинктам, предпочитая звериный стиль, который требовал абсолютного столпотворения. В то время как его противник был обучен формально, и его движения были четкими и чистыми.

Но рана не давала ему покоя. Он никак не мог собраться с силами, чтобы справиться с чудовищно мощными ударами, которые посылали самые сильные вибрации по его старым рукам.

После третьего удара, который он блокировал, его нервы проигнорировали его, и его сжатые мышцы расслабились, выронив меч из его руки.

Он смотрел, как он падает, с умиротворенным выражением в глазах. Высоко подняв голову, без тени страха, он принял свою смерть, и его голова была отделена от тела одним великолепным взмахом.

- РАХХХХХХХХХХХХ!

Морохира испустил крик чистого адреналина после удачной охоты на свою жертву, когда он прошел мимо трупа и присоединился к остальным, приговаривая немногих оставшихся защитников к смерти.

Накатане и Генге прокладывали себе путь через море людей, каждый из которых был покрыт кровью – даже их зубы были запятнаны ею. Хотя густая жидкость продолжала подниматься и угрожала ухудшить их зрение, они не переставали раскачиваться, потому что это были люди, которые, хотя и сильно отличались друг от друга, все же разделяли их любовь к совершенной победе.

Аритада и Еритомо вступили в бой, орудуя оружием, о котором еще месяц назад они могли только мечтать. Они сражались спина к спине, как всегда, не уступая врагу ни пяди земли.

Под руководством Генге они энергично тренировались с мечом и значительно улучшились, став силой, с которой приходилось считаться.

Масаацу вонзил свой меч в грудь еще одного врага, только чтобы увернуться в сторону, когда чей-то клинок пронзил тело. Их мечи были убраны, и тело быстро упало на пол, открыв окровавленного Китадзе, чье лицо было необычно серьезным, но мгновенно расплылось в улыбке, когда он увидел Масаацу с другой стороны.

Яри асигару тоже были сыты по горло, проделывая дыры во врагах всякий раз, когда им предоставлялась такая возможность. И вскоре ни один вражеский солдат не остался стоять на ногах.

ЖУУХХ

Генге слегка склонил голову набок, когда мимо пролетела стрела. Казалось, их союзные войска все еще вели огонь.

-Что там наверху происходит?

Лениво спросил Окабэ, обращаясь за объяснением к одному из своих самураев.

Человек, которого он спросил, мгновенно покраснел, потому что минуту назад думал о том же самом.

- Э-э ... простите меня, Окабе-сама... я не знаю ... возможно ... э-э ... неважно.

Он ответил, совершенно растерянный.

Окабе посмотрел на него сверху вниз сузившимися глазами, немного с отвращением.

- Этот мир полон некомпетентных людей-да, это так.

Подумал он, снова переводя взгляд на крепость, солдаты которой прекратили ответный огонь.

Оглядев окровавленное поле боя, Генге увидел только двоих своих людей, которые пали-оба Яри асигару. Это была безупречная победа.

Он поднял меч вверх.

- ПОБЕДА ДОСТАНЕТСЯ АРМИИ НИВА!

Мужчины ответили тем же, высоко подняв оружие, и ответили такими громкими и яростными криками, что казалось, их голосовые связки вот-вот разорвутся.

- Ооооооо!

Даже сам Накатане поднял свой меч в воздух, громко крича, сжигая остатки адреналина. Дзикодзи стоял рядом с ним. Никогда в своей жизни они не думали, что имя семьи Нива будет тем, кто будет кричать, когда будет объявлена победа.

Гордый флаг Ода развевался над центральным административным зданием, давая всем знать на многие мили вокруг, что эта великолепная крепость, которая была почти неприступной, была собственностью семьи Ода.

К нему подошел молодой человек с веселой улыбкой на лице. Он быстро опустил его на землю и указал на одного из Яри асигару, чтобы тот принес ему что-нибудь.

Человек вернулся с синим горшком краски, который лежал рядом с одной из мишеней для стрельбы из лука на площади, очевидно, оставленный в спешке.

Он взял кисть и начал рисовать твердыми быстрыми мазками, как каллиграф.

Накатане с нетерпением оглянулся через плечо.

Через мгновение был нарисован иероглиф "красный", а еще через несколько секунд рядом с ним был нарисован иероглиф "перо". Вместе они читали:…

-Что это такое?..

Снова спросил Окабе своих слуг. В крепости послышался шум-что-то вроде громкого крика, а затем флаг Ода упал.

- Там написано ... красное перо..?

Его слуга шептался рядом с ним.

- Дурак!

Он тут же ударил его по непокрытой голове за некомпетентность.

-Это семейное имя... а теперь скажи мне ... кто такой этот чертовый Нива?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 77 - Армия Нива**

- ПРЕКРАТИТЕ ОГОНЬ, ДУРАКИ!

Сердито крикнул Окабе, галопом направляясь к армии, которая все еще выпускала залп за залпом стрел, очевидно, не обращая внимания на их победу.

Они повернулись к нему за объяснениями, и, видя озадаченные лица командиров, он не мог ничего сделать, кроме как горько выругаться себе под нос.

- Чертовы некомпетентные свиньи.

Он помассировал виски указательным и большим пальцами, стараясь сохранить хладнокровие и точно понять, что произошло. Он не обращал внимания на сотни взглядов, обращенных в его сторону. Они могут подождать. Нет , они должны подождать.

СТУК

Над теперь уже безмолвным полем боя раздался звук падения чего-то тяжелого. Он настороженно вскинул голову.

СТУК

Раздался еще один звук, почти идентичный первому. С этим вторым звуком он смог определить направление, откуда он доносился, и обратил на него свой расчетливый взгляд.

СКРУП

Тяжелые деревянные ворота северной стороны крепости Васидзу медленно и осторожно распахнулись. Такие ворота были укреплены железными прутьями. Пройти через них было бы непросто. И все же эта задача, по-видимому, была для них выполнена. Но кто это сделал?

Из распахнутых ворот, которые к этому времени привлекли всеобщее внимание на поле боя, вышагивали трое мужчин, гордо расхаживая, как трио гангстеров из Ист - Энда, у которых даже полиция была под колпаком. Но они имели полное право идти так уверенно.

А позади них, как одна огромная приливная волна, хлынуло Черное море, прежде чем их настиг свет и можно было узнать людей. Чернота была уже не такой глубокой, как казалось, потому что доспехи людей были окрашены алым сиянием, а наконечники копий позади них были окрашены таким же оттенком крови.

Такая картина заставила их оглянуться на троих мужчин, которые вели их. И к их удивлению, эти люди тоже были пропитаны липкой жидкостью. Они задумались над тем, почему не заметили этого сразу... Возможно, именно потому, что они носили его так естественно, они не заслуживали другого взгляда.

Центральный человек, одетый в алые доспехи, держал голову в руках, схватив ее за волосы.

- В том, что...

-Этого не может быть ...

Командиры перешептывались между собой, молясь, чтобы голова, которую он держал, не принадлежала генералу-обороняющемуся.

Они прошли прямо сквозь ряды людей, на лицах которых застыло недоумение, но они инстинктивно посторонились, чтобы пропустить их. Когда они шли, вокруг них была аура - даже простые крестьяне Яри держали ее-которая была почти неприкасаема, как самый холодный ветер.

Если бы они намеревались лишить Окабе жизни, то их миссия была бы на удивление легкой, поскольку им было позволено свободно ходить, пока они не оказались прямо перед ним.

Хотя все трое низко поклонились, а тот, что был одет в красное, поднял голову, Окабе все равно не чувствовал себя намного выше их.

- Окабе-сама, голова обороняющегося генерала. Васидзу твоя.

Безупречный. От начала и до конца. Они отлично выполнили поставленную перед ними задачу и даже не споткнулись на последнем препятствии: проявили уважение и вспомнили, кто их начальник.

Раздался медленный хлопающий звук, когда Окабе сложил ладони вместе, качая головой и слегка улыбаясь.

- Отлично. Действительно превосходно. Значит, ты и есть Нива?

Похвалил он, обращаясь к Накатане.

-Таково скромное имя этого человека, милорд.

Он отвечал льстиво, зная лучше, чем кто-либо другой, насколько чувствительны аристократы.

-Ты доставила мне удовольствие, Нива. Я ожидал, что эта осада продлится по меньшей мере несколько дней, но вы справились с ней всего за несколько часов. Ваша компетентность, конечно, будет вознаграждена. Вы получите 300 золотых монет за свой вклад и-ах. Это вы отрубили этому человеку голову?

- Уважаемый господин, это был не я.это был один из мужчин.

- Понимаю. Этот человек также получит 50 монет за свой вклад.

Даже Генге немного напрягся от упомянутой суммы. Он мог только надеяться, что его отец не будет настолько смел, чтобы тратить его на алкоголь. Но, клянусь богами, эта награда давно назрела. Его заслуги на поле боя слишком долго оставались незамеченными.

Молодой человек был не единственным, кто удивился сумме, когда Ито шагнул вперед, едва не задохнувшись, услышав, как много выиграл человек, на которого он раньше смотрел свысока.

- Но Окабе-сама! Они покинули поле битвы и пробрались внутрь.-

- Молчать!

Прогремел Окабе, демонстрируя истинную осанку генерала, его глаза сузились, когда он посмотрел вниз на жалкое существование Ито, как будто он хотел раздавить его.

Мелкому командиру потребовалась всего лишь доля секунды, чтобы осознать ошибку в своей вспышке, и он упал на пол, простершись ниц и поклонившись генералу.

- ПРОСТИТЕ ЭТУ ГЛУПОСТЬ, ОКАБЕ-САМА!

Страх был очевиден в его голосе, который был всего на одну октаву ниже крика.

Генерал с отвращением фыркнул, прежде чем перевести взгляд на остальных солдат, которые, как он знал, были недовольны.

-Я отдал вам всем один и тот же приказ. Один-единственный, очень простой. Захвати Васидзу – не ломай ворота. Остальные продемонстрировали свою никчемность, ударившись головой о стену и попусту растратив жизни своих людей. Честно говоря, меня тошнило до глубины души, когда я наблюдал за вашей глупостью.

-Но, к счастью для всех вас - поскольку ваши люди были бы уже уничтожены - среди вас есть один человек, который продемонстрировал свою ценность,и в процессе спас мое терпение, которое начало истощаться. Он использовал свой мозг и воспользовался вашей глупостью. Он заслуживает золота больше, чем любой из вас. Скорее всего, он будет знать, что с ним делать.

- Мой-

Накатане открыл было рот, чтобы возразить против столь щедрой похвалы, но после того, как Генге дернул его за руку, он обернулся и увидел, что мальчик качает головой.

-В чем дело, Нива?

Спросил Окабе, заметив обмен репликами.

- Ах... Милорд, я просто хотел искренне поблагодарить вас за вашу похвалу.

Сказал он, немного нервничая. Теперь ему нужно было что-то придумать на месте.

Он прищурился, не совсем веря своим ушам. Но в конце концов он пожал плечами. О чем бы ни шел разговор, его это не касалось. Он был здесь просто по приказу Имагавы, и, без сомнения, Дайме будет доволен такой быстрой победой.

- Очень хорошо. Мы вернемся в лагерь, и ты получишь свою награду позже.

Не говоря ни слова, он развернул коня, ожидая полного повиновения, и был прав. Он был генералом армии Дайме. Никто не посмеет отказаться от его приказа.

Когда мужчины двинулись вперед, они начали выпрямляться, и Накатане вопросительно посмотрел на Генге.

- Почему ты остановил меня?

-Я знал, что ты сейчас скажешь. Мне не нужен кредит. Мне достаточно того, что мы обеспечили себе победу.

- Да, но все же ... -

- Нет. Я твой вассал, Нива-Сан. Вы не обращали внимания на мое крестьянское положение и дали мне такую возможность. То, чего я достигаю, - это и твои достижения, потому что именно ты дал мне силу сделать это.

Мастер вздохнул.

- Иногда я вспоминаю, что тебе всего восемнадцать, но ты говоришь так, словно тебе столько же лет, сколько Дзикодзи.

- Еще старше.

Поддержал его Дзикодзи, одобрительно улыбаясь скромности молодого человека.

В рядах спецподразделения царило большое волнение.

- Черт побери, Морохира! Ты с самого начала знал, что получишь золото. Черт возьми! Жаль, что я не нацелился на него.

Роккаку громко причитал, его разум был полон мечтаний обо всем, что он мог бы купить за абсурдную цену в 50 золотых. Потребовалось всего 5 золотых монет, чтобы набрать около 35 человек ... так что, возможно, 350 человек... из его собственных. Или даже виллу посреди гор! И несколько женщин в придачу.

Морохира гордо выпятил грудь, принимая все похвалы и проклятия своих собратьев по оружию без малейшего намека на скромность. Его старший сын был бы смущен, если бы не привык к подобным проявлениям со стороны отца. Так что вместо этого он испытывал некоторую гордость, поскольку знал, что, несмотря ни на что, будет использовать деньги, чтобы заботиться о своей матери.

Еритомо и Аритада оживленно беседовали, вспоминая различные комбинации, которые они провернули на поле боя.

- Брат! Я на самом деле управлял комбинацией ласточкиных Крыльев на каком-то парне, который замахивался на меня этим огромным задом-мечом.

Гордо сказал Еритомо.

- Да, я видел. Но лучший ход был определенно тогда, когда я взял этих двух парней сразу. Я попал одному прямо в колено, а потом пнул другого в грудь. После этого их уже не было.

Нииро и Китадзе молча улыбались, прислушиваясь к разговорам, которые происходили вокруг них. Они были более склонны замкнуться в себе, чем другие, и часто обнаруживали, что наслаждаются тишиной, когда их окружает буря. Это была общая черта, несмотря на разницу в возрасте, которая позволяла им довольно хорошо ладить.

Если бы вы увидели Китадзе всего месяц назад, а потом посмотрели на него сейчас, вы бы почти не смогли его узнать. Исчез мальчик, который шел, опустив голову и ссутулив плечи, боясь встретиться с кем то взглядом.

Теперь он шел гордо – хотя и не так гордо, как остальные, – не отводя взгляда слишком быстро, когда встречался взглядом с другим солдатом из другого подразделения. Походка его была размеренной и последовательной, а в душе-впервые с тех пор, как он родился, - царил покой.

Не было никакого голоса, критикующего его. Вместо этого наступила мирная тишина. Он чувствовал себя монахом, стоящим на вершине горы.

Даже Масаацу, который всегда был всесторонне развитым парнем, рос в результате своего опыта. Он больше не был просто человеком, который выглядел как самурай. Вместо этого он был кем-то, кто жил жизнью самурая.

Перед лицом хаоса они нашли человека, способного навести порядок. И этому человеку они присягнули на верность. Независимо от того, сражались ли они под началом Генге раньше или нет, все они понимали, что нашли теплое пятно солнечного света в темном и многолюдном лесу. И оставаясь с этим солнечным светом, они знали, что могут расти, чтобы достичь удивительных высот и испытать невероятные вещи.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 78 - Благоприятные результаты**

Солдаты странно смотрели на них, когда они возвращались в лагерь.

- Осада должна была занять три дня... только не говори мне, что они проиграли?

Это был обычный шепот, который ходил вокруг. Это были люди из более крупных армий, и они чувствовали себя выше простого сброда, который могла собрать пара мелких землевладельцев-самураев.

Но потом они увидели, что один из личных охранников Окабе сжимает в руке отрубленную голову, а на бледном лице Окабе играла легкая улыбка, что само по себе было редкостью, и уж точно не то, что произойдет, если они потерпят поражение.

Но все же люди, которые ругались прямо за ними, выглядели именно так. Как будто они потерпели самое ужасное поражение в своей жизни. Было тревожно, как много раскаяния присутствовало только в поведении мужчин, так как непосредственно за ними небольшая группа солдат в черных доспехах-с несколькими асигару позади них-разговаривала и громко смеялась, не обращая внимания на любопытные взгляды, которые были брошены в их сторону.

Имагава вразвалку вышел из своей палатки – его толстый живот при этом подрагивал – недоумевая, из-за чего весь этот шум. Он облокотился на палаточный шест, сжимая в мясистой руке яблоко, и принялся жевать, вопросительно глядя на Окабе.

Стражники передали голову его господину, который, в свою очередь, бросил ее к ногам Имагавы. Это было не совсем вежливо, но, по-видимому, двое мужчин были относительно близки, так как Имагава даже не вздрогнул и не обратил внимания на отсутствие уважения.

-А это что такое?

- Поданная командиром голова.

Последовал резкий ответ.

- Хо... кто сбил эту голову с плеч?

Окабе повернулся в седле и посмотрел на мужчин.

- Ну и что? Кто же это был? Дайте о себе знать.

Такого ободрения не требовалось, поскольку Морохира протискивался сквозь толпу, все еще покрытую запекшейся кровью сегодняшних сражений. Невозможно было отрицать-даже с первого взгляда, - что этот человек отчаянно сражался.

- Хм... ты довольно маленький.

Лениво прокомментировал он, продолжая жевать яблоко и оглядывая Морохиру с головы до ног. Ему пришлось физически сдерживаться, чтобы не ощетиниться. Его рост всегда был предметом обсуждения, когда он рос и становился старше. Это было одной из причин, по которой он так полюбил драться – чтобы показать тем, кто выше его, что рост ничего не значит.

-Если ты встанешь слишком высоко, чтобы я мог дотянуться до твоего горла, я перережу тебе подколенное сухожилие и поставлю на колени.

Была мысль, что если бы всегда проходили через его голову.

-Сколько ты обещал ему в награду, Окабе-кун?

Спросил он лениво, облизывая липкие от яблочного сока пальцы.

- 50 золотых монет.

- 50 а…

Он побрел обратно в палатку, отбросив огрызок яблока. Он пролетел над толпой собравшихся солдат, отскочив от шлема одного из них, чье отвращение было видно по его наморщенному лбу.

А потом он вернулся с огромным деревянным сундуком. Он мог нести его только двумя руками, притягивая к себе, и даже тогда он пыхтел и пыхтел. Он уронил его с громким стуком, прежде чем драматически вытащить ключ и держать его так, чтобы все вокруг видели.

Он вставил его и отпер одним плавным движением, откинув крышку, чтобы показать, что он был полон до краев золотых монет.

По толпе пронесся вздох - такой суммы денег они никогда в жизни не видели. По крайней мере, там было 10 000 золотых.

Он взял в руку несколько монет и начал считать.

- 37… 38… 39...

- 49 ... 50 и 51, Так что никто не может сказать, что Дайме не щедр со своими войсками.

Сказал он, мелочно пытаясь перехитрить своего генерала. Окабе даже не вздрогнул от такой мысли. Ему было все равно, потому что это было не его золото.

- Вытяни вперед руки.

Приказал он, обращаясь к Морохире. Ему не нужно было повторять дважды, так как его руки были сложены так плотно, что они без труда удерживали даже воду.

А затем он бросил в них 51 золотую монету, наслаждаясь выражением ликования, которое Морохира испытал, получив такую сумму денег. Ему казалось удивительным, что можно так соблазниться монетой. Но, конечно, он не придавал этому значения, так как это было нечто, что всегда было свободно доступно ему.

- А теперь иди.

Он жестом велел Морохире отойти, а сам дважды хлопнул в ладоши и стал ждать.

Через несколько мгновений главный Северянин вернулся к своему отряду, и Имагава уселся в удобное кресло, пока его слуги деловито работали, перенося горячие угли из внутреннего очага и загружая их сухими дровами, чтобы их Дайме не замерз.

- Ну, Окабе, Похоже, тебе есть что рассказать. Еще даже не зашло солнце,а вы утверждаете, что захватили Вашизу за это время, как?

-Хм ... интересно.

Он погладил короткую козлиную бородку, которая торчала на конце его длинного лица, не торопясь с ответом.

-Что ж, пожалуй, мне лучше поручить это дело кому-нибудь другому. Все, что я знаю, это то, что армии Нива удалось проникнуть внутрь и уничтожить защитников.

Имагава нахмурился, выражение его лица говорило само за себя. Судя по всему, он разделял вопрос Окабе, заданный ранее в тот же день: "кто такой этот чертовый Нива?"

- Понятно... Нива, раскройся.

Он не был удивлен тем, что Окабе ничего не знал о том, что произошло во время битвы. Эти двое разделяли одно и то же мнение о небольших армиях вассалов: они были расходным материалом. Было бессмысленно тратить какие-либо усилия на то, чтобы командовать ими, поскольку вполне вероятно, что они не смогут этого сделать, или их некомпетентность будет мешать. И вот, перед битвой, они пришли к общему мнению, что им следует предоставить делать все, что им заблагорассудится.

Накатане мельком взглянул на Генге, раздумывая, стоит ли им рассказывать, как они попали внутрь. Но кивок молодого человека успокоил его. В использованной стратегии или тактике не было ничего такого, что могло бы причинить им какие-либо неприятности в будущем. Это был всего лишь план, полностью разработанный для той ситуации, в которой они оказались.

Он сделал несколько неуверенных шагов вперед, поймав взгляд Имагавы.

- Ближе, парень.

Его заставили подойти ближе, пока он не оказался у огня, прямо напротив Имагавы, сидящего под его пристальным взглядом.

-Так ты и есть Нива, а? МММ, возможно, ваше лицо действительно кажется мне знакомым. Но, увы, ваше имя-нет. Ну, не то чтобы все это имело значение. Расскажи мне о действиях твоих людей от начала битвы до конца.Постарайтесь не делать его слишком скучным.

- По вашему приказу, Дайме-сама.

Он низко поклонился, прежде чем пересказать их историю.

- Когда другие командиры бросились к стене, мы бросили наши лестницы и пошли через лес.

- Но почему?

Это был странный вопрос, который заставил Накатане слегка призадуматься, так как он не был тем, кто придумал "почему" в первую очередь, но он чувствовал, что мог бы догадаться о рассуждениях молодого человека.

- Просто потому, что обмен стрелами с людьми, сидящими в клетке лучника, - это самоубийство.

Его слова, конечно, заставили нескольких командиров ощетиниться. И от его слов, и от осознания собственной глупости. Они были захвачены потоком Ито, полагая, что должны произвести хорошее впечатление, не проявляя нерешительности перед генералом.

- Хорошо. Продолжай.

- Мы продолжали двигаться в лесу, пока Северная стена не начала заканчиваться, а затем атаковали угол восточной стены.

- Напали? Как же так? Ни один человек не настолько глуп, чтобы оставить без охраны какую-то часть своих стен.

- Мы уничтожили трех гвардейцев, которые могли видеть нас с помощью лука.

- ...Если среди ваших людей нет лучших лучников во всей Японии, то я думаю, что такой выстрел с опушки леса будет невозможен. Я сам был на поле боя. Если бы такой изъян присутствовал в их обороне, то мы бы воспользовались им с самого начала. Тебе лучше перестать скрывать информацию, иначе я могу рассердиться.

Он еще раз низко поклонился.

- Простите меня, Дайме-сама.

Дело было не в том, что он намеренно упустил информацию, а просто в том, что он настороженно отнесся к предыдущему замечанию Имагавы: что он скучный, он - то, чего следует избегать.

- Используя ближайшую траву, мы замаскировали наших людей так, чтобы они могли подкрасться достаточно близко, чтобы сделать смертельные выстрелы.

- Замаскировали?

Он нахмурился, перекатывая это слово на языке.

- Понятно ... продолжайте.

На его лице было написано недоверие, но он не подал виду, прося мужчину продолжать.

-А потом один из наших отрядов взобрался на стены и открыл ворота изнутри.

-Ммм, я вижу, как это происходит сейчас. Должно быть, это была кровавая битва для ваших людей, а? Они очень храбрые люди. Самое большее, что у вас было, 150 человек? Против их 300, жестоко. Сколько вы потеряли? Я позабочусь о том, чтобы компенсировать вам ваши потери.

Накатане неловко кашлянул.

- Э... двое мужчин, Дайме-сама …

Его слова заставили глаза Имагавы чуть ли не вылезти из орбит, когда он подавился своими словами.

- Т-два ... человека?

Даже Окабе резко обернулся и посмотрел на него. Он действительно видел число, с которым они вышли, но он просто предположил, что они вошли с большим количеством, возможно, 200-250.

- Совершенно верно, милорд.…

Он бешено затряс головой, словно пытаясь подбросить число так, чтобы оно нашло место где-то в его мозгу.

- Как?..

Спросил он, задыхаясь.

-Мы застали их врасплох... они были не в том состоянии, чтобы встретить нас, Дайме-сама.

- ...Вы хотите сказать, что вы переместили отряд из 150 солдат в крепость Васидзу и привели их в тыл атакующим силам, причем все это было незаметно?

В его голосе слышалось недоверие. Повсюду стояли охранники. Шансов на то, что такая сила останется скрытой, практически не было – по крайней мере, он сам не видел способа, которым это было сделано.

Генге же, напротив, был сбит с толку его недоверием, как и остальные мужчины. В тот момент все было просто. Все, что они делали, это шли медленно и стреляли во все, что двигалось. Это была не совсем та революционная стратегия, которую, казалось, искал Имагава.

- Да, милорд.

Твердо сказал он. Было что-то в уверенности, с которой он произнес это, что заставило Имагаву на мгновение остановиться. Они узнают, правда ли то, что он сказал, позже – когда они займут Васидзу. Но сейчас ему не повредит получить свою славу.

Он энергично помассировал виски, прежде чем прийти к какому-то выводу.

Он запустил руку в сундук с золотом, держа в ладонях большую сумму. Он протянул его Ниве довольно поспешно, очевидно желая пока оставить это дело в покое.

-Здесь около 300 монет. Без сомнения, Окабе предложил вам такую же сумму. Ваш вклад огромен, и я уверен, что ваши товарищи-командиры благодарны Вам за то, что вы спасли жизни многим из ваших людей.

Он благодарно поклонился, приняв это за сигнал к отъезду.

- А, Нива.

Накатане обернулся.

-Вы привлекли мое внимание.

Это были последние слова, которые он произнес, прежде чем вернуться в свою палатку, а Окабе последовал за ним.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 79 - Торжества**

Это была праздничная ночь для армии Нива, когда они подняли бокалы во имя своей победы и подняли тосты за будущие победы. Они неизбежно напивались-возможно, даже слишком. Даже Генге сделал глоток ликера, присоединившись к празднеству.

- Пойдем, парень, поболтаем.

Накатане повел его к палатке, держа за плечи, так как Генге настаивал, что он не пьян.

Они отодвинули в сторону лоскут ткани, служивший входом, и увидели стол, заваленный монетами.

-Это...?

Спросил Генге, указывая на него.

Правильно. Монета, которую дал нам Имагава.

- Я пересчитал их,и получилось 323 золотых.

Добавил Дзикодзи, сидя на стуле у свечи в углу и потягивая сакэ из стакана. На его лице играла довольная улыбка, как у кошки, которая наелась досыта и теперь купалась в теплом солнечном свете, льющемся в окно.

- Хо ... щедрая сумма.

Прокомментировал он.

-Так и есть. Так оно и есть.

Накатане дважды кивнул, всем сердцем соглашаясь. Это была сумма, которая так легко попала в их руки, по сравнению с тем, что они получили от Тоды, пожертвовав многими жизнями.

-Но это не та сумма, которую я могу взять. Не сам. У нас не было бы такой победы, если бы не ты.

- Нива-Сан... мы уже говорили об этом, я твой вассал.

- Именно. Ты мой вассал. И вы должны быть вознаграждены как таковые.

Он положил на стол заранее выделенную сумму монет и поднес ее к ним.

- 150 золотых монет.

- Но Нива ... -

-Возьми их. Если нам суждено служить вместе долгое время – а я надеюсь, что так и будет, – мы должны действовать честно. Вы можете не думать, что вам нужна награда сейчас, но со временем вы бы это сделали. Возьми их сейчас и используй как хочешь.

Генге закусил губу. Ему действительно не нравилась идея брать деньги у Накатане. Это было не то, чего он, по его мнению, заслуживал. Он хотел хотя бы вернуть долг этому человеку. Но в данном случае у него, по-видимому, не было выбора, поэтому он взял его в ладонь и положил в большой кожаный мешочек для монет, прежде чем надежно спрятать его в своем кимоно. Он планировал поделиться им с мужчинами позже, но сейчас они были слишком пьяны, чтобы доверять им деньги.

- Молодец. А теперь иди и наслаждайся остальными празднествами.

Накатане выглядел удовлетворенным, когда он указал на дверь, как и Дзикодзи. Это было облегчением для них, что они смогли вознаградить молодого парня тем, что, по их мнению, он заслужил. По правде говоря, он заслуживал даже большего, но они знали, что если дадут ему больше, чем возьмут себе, то он откажется еще более яростно.

Молодой человек снова присоединился к оживленной компании, которая была настолько громкой, что угрожала потревожить сон других, менее успешных подразделений. Но никто не осмеливался подойти и наказать их. Они настороженно отнеслись к прощальному замечанию Имагавы. Никто толком не знал, где в глазах Дайме находится армия Нива, поэтому они действовали осторожно.

- Ayyyy! Смотрите, кто вернулся, ребята!

Крикнул Роккаку, накинув свой плащ на плечи Генге и обращаясь к остальным мужчинам, все еще жадно пившим из бутылки, которую держал в руках.

-Аваааии!!! Это же босс! Ха-ха-ха, иди и принеси еще выпить, Миура-сан!

Некоторые из мужчин что-то кричали в ответ, их голоса пытались пробиться сквозь рев пьяного пения, когда Китадзе играл на барабане с напряженным выражением сосредоточенности на лице. Он больше походил на задумчивого пьяницу.

Новобранцы были такой же частью празднества, как и старшие, так как большой Сасаки был занят борьбой с Морохирой, а остальные делали ставки на исход, и монеты летали повсюду. Разница в размерах между ними была огромной, но, как Морохира доказывал снова и снова, его силу нельзя было недооценивать, и, если уж на то пошло, он был даже лучше безоружен, чем вооружен, и Сасаки приходилось довольно трудно.

Тогаши, похоже, тоже был доволен собой. Пока они сражались, Генге заметил, что этот человек держался рядом с ним, словно неофициальный охранник. Он был благодарен этому человеку за проявленную преданность, но опасался, что тот может подойти к делу слишком серьезно, чтобы ему было трудно приспособиться к остальным мужчинам.

Но ему не стоило волноваться, так как он и Нииро сидели на бревне вместе, покачиваясь в такт песне, которую они пели от всего сердца.

-Жила-была горничная из гуллллллейййййй…

- Сердце ее человек сделал грустным…

- Но когда я услышал вздох, как она вздохнула…

- Я воспользовался шансом, чтобы ооо..."

Генге, который был немного менее пьян, чем остальные, наблюдал за происходящим с большим удовольствием.Какой хаос спиртное вызывало в их поведении.

Он поймал Масаацу, сидящего между Аритадой и Еритомо, когда они втроем яростно спорили – хотя и пьяно-о том, какая техника меча лучше. Забавно, что даже когда победа была одержана, и хотя им дали возможность расслабиться, они все равно больше всего думали о мече. Редко можно было встретить такую преданность, и для Генге было немного удивительно видеть своего брата таким увлеченным этим делом. Он и не подозревал, что разделяет любовь мальчика к мечу.

Огромный костер бушевал в центре их круга вечеринок. Приятно было видеть, что, несмотря на бурлящий в жилах алкоголь, мужчины сохранили чувство чести, и между ними не было серьезных ссор, только добродушные потасовки. Это была очень здоровая форма вечеринки, мотивированная необходимостью праздновать, а не бежать.

Еда была всегда, так как один из новобранцев очень серьезно относился к своей работе. В одном из прошлых разговоров, которыми он поделился со своим лидером, он узнал, что этот человек когда-то был вождем одной из самурайских семей в этом районе. Но уволился, когда устал от однообразия кухни.

После ухода он не потерял ни одного из своих навыков, так как Генге попробовал немного жареного цыпленка, который был оставлен-все еще горячим-на столе, ожидая, когда их съедят.

- Восхитительно!

Крикнул он, слегка под влиянием алкоголя.

- Спасибо, босс!

Мужчина что-то крикнул в ответ.

-Ай! Босс? Хочешь побороться?

Спросил Роккаку, когда он и группа других собрались вокруг своего лидера, чтобы разделить еще больше еды и выпивки. Это предложение было встречено многочисленными одобрительными возгласами со стороны остальных мужчин, когда они призвали своего лидера продемонстрировать свое мастерство в искусстве рукопашного боя.

- Давай, босс! Боритесь!

Сначала он думал отказаться, не желая опозориться перед людьми, которых ему предстояло возглавить, но теперь внимание остальной части отряда было привлечено, и даже Морохира подошел, выиграв его схватку с теперь уже ушибленным Сасаки.

- Давай, сынок! Покажи им, как сражаются Миуры!

- Драться!

Проревел чрезвычайно пьяный Нииро, прежде чем Тогаши успел переглянуться и расхохотаться.

Молодой человек поднял руку, и вокруг них образовался круг, в котором другие призывали к схватке. Они не видели, чтобы их предводитель с кем-то боролся. Даже дуэли были редкостью, поэтому они были искренне взволнованы, увидев, как он справится с колоссальным Роккаку, который был лишь немного меньше Сасаки.

- Прекрасно! Роккаку! ДАВАЙТЕ БОРОТЬСЯ!

- Уууууу! ДАВАЙТЕ ВОЗЬМЕМ ЕГО!

Роккаку взревел, накачиваясь. Все они знали, что их босс-блестящий человек, но он думал, что, по крайней мере, в этом он может превзойти его.

Правила будут такими же, как в сумо,как и во всех борцовских поединках. Если какая – то часть их тела – кроме ног-касалась пола, то это было очко в пользу противника. Или, если их вытолкнут за пределы круга, они также уступят очко.

Они стояли лицом друг к другу, слегка покачиваясь от выпитого.

Они быстро заняли позицию захвата, положив руки друг другу на плечи, пытаясь выбраться наружу, чтобы контролировать движения.

В отношении грубой силы Роккаку был на много лет впереди своего молодого лидера, но борьба – особенно соревновательная борьба – была больше шахматным матчем, чем демонстрацией грубой силы, особенно если ваш противник не позволял вам участвовать в грубой силе.

Роккаку наклонился и использовал вес своего тела, чтобы подтолкнуть более легкого человека вперед. Все еще держа руки на плечах высокого мужчины, он потянул левое плечо ближе к себе, заставляя более крупного мужчину сделать больший шаг своей свинцовой ногой.

В этот момент он выскользнул из его рук и опустился так низко, что оказался почти параллельно полу. С этими словами он взорвался, бросившись на колено, нарушив равновесие и заставив его рухнуть на пол.

- OHHHHHHHHH! У БОССА ЕСТЬ ХОДЫ, ПАРЕНЬ!

Крикнул Еритомо, перекрывая шум ликующей толпы. Это была очень простая техника борьбы, но исполнение было совершенным.

- Ах ты скользкий ублюдок!

Роккаку, кричал, катался со смеху, как он лежал, распластавшись на полу.

-Но следующий пункт-мой!

Он вошел, притворяясь, что снова собирается схватиться, но вместо этого опустился ниже и схватил молодого человека за ноги, отклонившись назад и перекинув его через плечо, как будто тот весил не больше мешка муки.

Гэнге тяжело приземлился, и воздух вырвался из его легких. Но он также не мог удержаться от смеха. Он уже давно не занимался борьбой и забыл, как это может быть наполнено адреналином.

- Хорошо!

Крикнул он, отряхивая одежду.

- Роккаку, к каким точкам мы стремимся?

- МММ... лучший из трех! Все сводится к одному боссу!

- У меня не было бы другого пути

Они бродили вокруг друг друга, ожидая, чтобы противостоять следующему ходу противника.

Роккаку снова попытался опуститься ниже, но на этот раз Генге был готов к этому и парировал, опустившись еще ниже, когда они снова заняли позицию захвата, пытаясь вытолкнуть друг друга из кольца.

Роккаку удалось закрепить внешнее положение руками, но молодой человек позволил ему сделать это, когда он потянулся к шее, пытаясь контролировать голову. Цель была достигнута, и он заставил голову опуститься вниз.

Тот, что покрупнее, тут же заставил себя поднять голову, но в тот момент, когда он потерял зрение, тот, что помоложе, сдвинулся с места и опустился очень низко, двигаясь вперед с впечатляющей скоростью и обхватив руками оба колена.

У него не было ни малейшего шанса устоять после такой атаки на его слабое место, и он тяжело упал на пол, все время смеясь.

- ВАААУ!! БОСС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОБЕДИЛ!

Мужчины зааплодировали еще громче. Даже Роккаку знал. Они были в нем не просто ради победы, а чтобы насладиться острыми ощущениями от состязания. Гэнге поднял руку, принимая приветствия, прежде чем помочь Роккаку подняться на ноги, и тоже поднял руку.

Аплодисменты усилились, когда Роккаку безропотно принял свою потерю, впечатленный техникой молодого человека.

- Ты такой скользкий, босс! Так чертовски скользко! Но хороший бой!

- Да, большой человек, хороший бой!

Он ответил на похвалу, искренне наслаждаясь ею. Это положило конец праздничной ночи для армии Нива, и каждый из них направился к своим палаткам, чтобы немного поспать, готовясь к следующему заданию, которое им предстояло выполнить.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 80 - Дорога Токайдо**

Прошло несколько дней, а их силы оставались неподвижными. Бойцы спецподразделения пребывали в хорошем настроении, особенно после того, как получили по 2 золотых от своего командира.

А через два дня, когда они сидели у костра, делили завтрак и пытались освободиться от утренней дремоты, в лагерь въехал гонец.

Он скакал на одном жеребце – тот тяжело дышал-почти галопом, а другого вел за поводья. Очевидно, он ехал довольно тяжело, что оправдывало двух лошадей, так что он мог дать одной возможность отдохнуть, пока ехал на другой.

Он спрыгнул вниз и направился прямо к палатке Имагавы, прежде чем опуститься на колени у входа и громко объявить о себе.

-Маруне пал! Победа достается Мацудайре-сама и силам Имагава!!

Этот крик привлек внимание большей части лагеря, так как начался шепот.

Лоскут ткани, прикрывавший вход в палатку Имагавы, задрожал, и человек вышел сам, крепко вонзив зубы в персик, позволяя липким сокам стекать по его многочисленным подбородкам, прежде чем его язык жадно погнался за ними.

-МММ, так и есть? Хорошо. Он задержался дольше, чем следовало бы – мы ждали уже несколько дней.

Посыльный осмелился взглянуть на него с любопытством.

" Дольше, чем следовало бы? Мы закончили осаду за жалкие 3 дня!"

Он подумал про себя, но, конечно же, не осмелился высказать такое мнение самому этому человеку, чтобы не потерять голову.

-Он уже начал двигаться к дороге на Токайдо?

Спросил он посланца, доедая большую часть мякоти персика, прежде чем положить большое семя в рот, чтобы очистить его от остатков, которые все еще прилипали к нему.

-Так оно и есть, милорд.

-Ммм, хорошо. Теперь вы можете идти.

Генге наблюдал за этим обменом репликами с некоторым неодобрением. Гонец явно ехал всю ночь, чтобы как можно скорее сообщить новость, но его тут же отпустили без малейшей любезности.

- Приготовьтесь к переезду. Мы встретимся с Мацудайрой на Токайдо-Роуд, как и планировали.

Его слова были разнесены по всему лагерю его людьми, которые повторили их точно так же, как они были первоначально сказаны. Мужчинам не потребовалось много времени, чтобы собрать свои вещи, так как все они ожидали этого уже некоторое время.

Мацудаира Мотоясу был членом клана Мацудаира, который в то время был вынужденным вассалом Имагавы. Они с Имагавой не очень ладили – Дайме смотрел на него и его клан сверху вниз, – но он все равно выполнял приказы, потому что у него не было другого выбора.

Армия Нива начала свой марш к дороге Токайдо в приподнятом настроении, чувствуя себя хорошо отдохнувшей. Они, вероятно, были самым уверенным подразделением во всей армии на тот момент – что само по себе было прекрасно, решил Генге. Он просто должен был работать, чтобы убедиться, что никогда не будет такого страха, что уверенность начнет исчезать.

Дорога Токайдо - которая была их целью - была одним из пяти важных торговых путей в Японии в то время, и поэтому она была хорошо известна и хорошо изношена.

По пути они миновали множество деревень. Все они были оставлены пустыми. Но это было не так, как если бы они проходили мимо деревень, не задумываясь. По приказу Даймо все поселения были разграблены, чтобы они могли запастись припасами для предстоящего похода.

Даже Васизу был разграблен, когда они проходили его. Мужчины вошли внутрь, чтобы осмотреть повреждения, и оказалось, что слова Нивы были правдой. Там было поле мертвых людей и стая птиц-падальщиков, но ни одного человека в форме Нива – двое павших уже были захвачены несколько дней назад.

Было странно идти в составе такой большой группы. Когда самый передний человек остановился, заднему потребовалось еще несколько минут, чтобы начать останавливаться. Так же было и тогда, когда самый передний человек снова начал ходить. Это было больше похоже на поведение жидкости, чем группы людей. Конечно, не было никого, с кем Генге мог бы разделить эту признательность, поэтому он сделал это молча.

Они шли с рассвета до самого заката, ни разу не остановившись. Они ели и пили на ходу. Но это было не особенно утомительно – и уж точно не для подразделения спецназа, – поскольку они двигались почти ползком. Но именно так обстояло дело с большими армиями – они должны были позаботиться о своих каретах снабжения.

Они сделали остановку еще до захода солнца, и люди замерли на месте, гадая, будет ли это место их ночлегом.

Какой - то человек с желтым гребнем Имагавы на рукаве галопом промчался вдоль шеренги, словно кого-то высматривая.

Он промчался мимо них, затем резко остановил лошадь и рысцой поскакал назад.

- Нива?

- Правильно

Накатане ответил на вопрос.

- Иди за мной, Дайме хочет тебя видеть.

Он отошел в сторону, чтобы пройти вдоль шеренги людей, прежде чем слуга поправил его.

- Пусть твои люди тоже последуют за нами.

Он приподнял бровь, гадая, что же он найдет впереди их стаи, но все равно последовал приказу и приказал своим людям следовать за ним.

Они быстро двинулись вперед, где причина их вызова стала ясна. Дорогу вперед преграждала группа из примерно 500 человек с копьями наготове.

Когда они приблизились, Имагава повернулся и посмотрел на них краем глаза.

-Как видишь, Нива, у нас есть кое-какие проблемы. Вы один из немногих землевладельцев-лордов, чье имя я знаю, так что вам придется иметь с ними дело. Рассматривать его как честь."

- Эти люди настаивают на том, чтобы их отправили в могилу, что очень хорошо, но как они смеют препятствовать нашему продвижению!

- А теперь я хочу, чтобы ты с ними разобрался. Мы разобьем здесь лагерь и дадим отдых людям.

Это был исключительно мелочный способ реагирования на угрозу. Конечно, цель их блокады была очевидна: замедлить их продвижение. Однако это было все, на что они могли надеяться, так как в лобовой атаке, в которой Имагава использовал бы все свои силы, они были бы раздавлены.

Но Дайме не хотел доставлять им удовольствия тем, что они задержали его. Он решил остановиться здесь, как будто они собирались разбить лагерь с самого начала, пока кто-нибудь из младших лордов разберется с жалкими числами и приберет все к утру.

-Это было бы честью для меня, Дайме-сама... но, боюсь, у меня недостаточно людей.

Нива низко поклонился, ища более благоприятных условий.

- Ба! Еще мужчины? Там всего лишь 500 сотен-сброд! Ты должен пронзить их, как теплый нож пронзает масло... и все же ты просишь еще людей?!

Толстый подбородок яростно задрожал, когда он заговорил, искренне выглядя раздраженным.

- ...Я поставлю под ваше командование еще одного лорда-землевладельца. Этого должно быть достаточно!

В ответ Нива молча поклонился еще ниже. Их сражение будет более благоприятным, чем раньше, но, похоже, они все еще обречены на численное превосходство.

- Ты!- Он указал на одного из своих гвардейцев, который внимательно следил за его лошадью. - Выбери одного из лордов-землевладельцев и приведи его сражаться с Нивой.

Он вышел, не сказав больше ни слова, и направился к своей палатке, которая уже строилась.

Накатане вздохнул, увидев его поведение, и повернулся к Генге, чтобы узнать его мнение.

-А ты как думаешь?

- Это зависит от того, кого они пришлют нам на помощь... но, возможно, все будет в порядке.

Он задумался, делая мысленные заметки о составе вражеских сил. Там, по-видимому, была кавалерия численностью около 50 человек. Остальные состояли из Яри асигару и лука асигару. Он нигде не видел желто-черного цветка Ода, висящего на знамени, но мог только предполагать, что это его люди.

По правде говоря, он не был уверен в том, что мотивы Ода были в том, чтобы отправить такое количество людей в основном умирать. Но он полагал, что скоро все узнает.

Люди вокруг них начали отступать, разбивая лагерь вдоль дороги, в то время как они смотрели на армию людей, которые были примерно в километре от них.

Они услышали топот марширующих ног, приближающийся сзади, когда мужчина средних лет, одетый в полный боевой наряд, в темно-синих доспехах, повел своих людей к ним, кланяясь Накатане, когда тот подошел ближе.

-Я видел твою победу при Васидзу, для меня большая честь сражаться сегодня рядом с тобой!

-Как тебя зовут, дружище?

- Спросил Накатане.

- Госанке Шигекие, Нива-Сан. Не бойся, мы в твоем распоряжении – мы не станем тебе мешать.

- Рад встрече, Госанке-Сан! Я не сомневаюсь, что ваша поддержка окажется неоценимой. Однако я надеюсь, что вы прислушаетесь и к моему э-э... стратегу.

Сказал он, указывая на Генге.

Госанке повернулся, чтобы посмотреть на молодого человека, который ответил ему тем же взглядом. Он был немного удивлен его возрастом-очевидно, еще подросток. Не было видно ни единой морщинки. Но блеск умного взгляда мальчика заставил его задуматься, прежде чем недооценивать его. Если он все-таки стратег Нивы, то должен обладать некоторым мастерством.

Генге, в свою очередь, тоже оценивал этого человека. На вид ему было лет сорок, и все эти морщины были ему к лицу. Он носил длинные густые бакенбарды, а его волосы были надежно закреплены под Кабуто. Он решил, что ему нравится прямота этого человека, но не был уверен, будет ли это означать компетентность на поле боя.

- Рад познакомиться, я Миура.

Он небрежно представился и кивнул.

- А! Да, приятно познакомиться.

Поспешно ответил Госанке, немного смущенный тем, насколько расслабленным выглядел этот человек.

Глаза мальчика начали блуждать, и вскоре они наткнулись на палку. Он поднял ее и начал рисовать на пыльной земле, как будто он был единственным человеком на много миль вокруг. Госанке бросил на Накатане вопросительный взгляд, но тот лишь пожал плечами в ответ.

Он начал укладывать несколько камней на землю рядами, прежде чем кивком головы подозвать троих других мужчин.

-Что это такое?

Дзикодзи задал вопрос, который занимал их больше всего.

- План сражения.

Он счел необходимым, поскольку они работали с новой силой – той, над которой у них не было прямого контроля – заранее показать им свои планы.

На их стороне поля боя было 6 камней. И все же трое из них были собраны в одном месте – в левом крыле. В то время как вражеские камни были уложены равномерно в ровную линию, с камнем позади них – это был мобильный конный отряд.

Какое-то время они смотрели на него, пытаясь понять, что он, по-видимому, хотел этим сказать, и он терпеливо ждал, пока они это сделают. Это был довольно простой план, но он все же хотел, чтобы они смогли правильно представить его, прежде чем осмелятся привести в исполнение.

- ...Это мои люди?

Спросил Госанке, указывая на скопление трех камней на левом крыле.

Твердо кивнув, Генге ответил:

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 81 - Истинный смысл**

-Вы и ваши люди займете левое крыло,а мы-центральное и правое.

Предложил Генге.

- Что? - Вы уверены? У нас такое же количество людей, как и у вас... если вы рассредоточитесь по обоим центрам правого крыла, вы будете подавлены!

Юноша поднял брови, переглянувшись с Джикодзи и Накатане.

- Этот человек думает, что мы будем ошеломлены? Хо-хо! Не слишком ли нас недооценивают?

Они покачали головами в ответ на поддразнивание мальчика, с легкими улыбками на лицах.

- Нет, нет! Я не имею в виду, что... это просто…

Молодой человек улыбнулся ему, давая понять, что это шутка.

Он выглядел немного смущенным от осознания этого, но уступил молчанию, позволив объясниться.

- Мы передаем вам самую важную роль в этой битве, Госанке-Сан. С вашим превосходящим числом вы должны сокрушить их правый фланг, а затем обойти с фланга людей, с которыми мы будем продолжать бой.

Он помолчал, широко раскрыв глаза. Он знал их всего десять минут. Они не знали, какой силой обладают его люди и насколько они компетентны, и все же они вручали ему ключ к победе, возлагая на него свои надежды.

Он сжал кулак в кулак, его кровь закипела. Давление было огромным, но возбуждение было гораздо сильнее.

- Я не подведу тебя!

Серьезно сказал он.

По правде говоря, его роль в этой битве была бы самой легкой. Но Генге не дал ему этого понять. Причина, по которой ему поручили роль преступника, заключалась не в том, что он был уверен в силе этого человека, а как раз в обратном. Он не хотел, чтобы он вступил в бой с массой в 300-400 человек-как это было бы необходимо-только для того, чтобы рассыпаться, а его люди пошли по пути. Это был бы прямой путь к поражению.

Вместо этого он разместил своих людей на флангах, потому что считал их самой мощной силой на этом поле битвы, и он не хотел, чтобы их фланги рассыпались. Люди Накатане займут центр – что само по себе было решающей ролью, но у него будет вдвое больше людей, собранных вместе, и поддержка подразделения Специальных сил, когда это потребуется.

- Хорошо.

Генге взял свою палку и вытащил стрелу из трех камней на левом фланге, направив ее прямо во вражеские войска.

- Итак, подводя итог, вы вступите в бой с правым крылом противника. Поставь своих людей чуть левее,и ты сможешь окружить их. Победа должна быть быстрой.

Затем он вытащил изогнутую стрелу из места схватки, направив ее к задней части центра.

- Тогда ты приведешь своих людей и разрежешь их центр.

Он послал подкрепление к центру, потому что считал – хотя они и превосходили его числом, – что люди Накатане, скорее всего, падут раньше его собственных.

- Понял?

- Понятно! Я принесу нам успех!

Сказал он страстно, смакуя свой бросок в грядущей битве. Сначала он не знал, что делать с мальчиком, но теперь понял, почему Накатане назначил его стратегом.

Дзикодзи и Накатанэ понимали, что их конец битвы будет самым кровавым, и это будет горькая мука для победы. Но стратегия была разумной, и они не могли ошибиться.

- Миура-кун, а что с этим кавалерийским отрядом? Это обязательно вызовет некоторые проблемы.

Спросил Дзикодзи, поднимая камень, который, как он знал, олицетворял лошадей, и играл с ним.

- Мы будем иметь с ними дело реактивно. У меня есть план на этот счет, так что не волнуйтесь.

-Мм.

Они знали, что план почти завершен, и по какому-то невысказанному соглашению их глаза скользнули к рядам людей перед ними. Они стояли совершенно неподвижно, в том же строю, по крайней мере, 20 минут. Это было довольно жутко, и если бы он не знал лучше, Генге мог бы предположить, что это была фиктивная армия, состоящая из соломенных людей в доспехах.

В последнюю минуту были внесены изменения в их броню,и строение людей было принято. Боевой дух сил Нива был высок, как и среди людей Госанке, которые слышали об их важности в предстоящей битве и были так же взволнованы, как и их командир.

Они стояли лицом к лицу с врагом, держа оружие наготове. Враг по-прежнему не реагировал.

- ЛУЧНИКИ, ВПЕРЕД!

Крикнул Генге, махнув рукой вперед. Лук асигару выдвинулся из-за спины Яри асигару – даже лучники Госанке последовали его команде. Они уверенно шли вперед, отойдя почти на сотню шагов от пехоты. Весь отряд спецназа тоже двинулся вперед с копьями в руках и луками через плечо, так что если калаврийцы захотят предпринять что-нибудь хитрое, их ждет довольно ужасный конец.

Они продолжали идти, достигнув отметки в 150 шагов, и только тогда враг ответил.

- Стой!

Крикнул он, принимая необходимые меры предосторожности на случай внезапного нападения.

Но из вражеских рядов не вышел ни лук асигару, ни даже Голгофа. Вместо этого 50 человек - очевидно, безоружных, если не считать коротких клинков, пристегнутых к поясам – двинулись вперед.

Они продолжали идти, уверенно, совершенно в ногу друг с другом. Это было жутко, и Генге почувствовал, как по спине пробежал холодок. Что – то было не так, очень не так.

Мужчины остановились в тридцати шагах от своего лучника, остановились и бесстрастно уставились на него.

Приказ отступить застрял у него в горле, потому что он не мог заставить себя заговорить. На лицах мужчин тоже было написано любопытство, но, похоже, они были далеко не так встревожены, как он.

Каждый инстинкт в его теле предупреждал его об опасности, но он, как дурак, слушал свой мозг, который пытался командовать рациональностью.

Одним плавным движением мужчины выхватили кинжалы из ножен, снова в такт друг другу. Он вздрогнул от их внезапного действия, злясь на себя за то, что так нервничает.

Больше всего на свете ему хотелось отдать приказ своим людям идти вперед и расстреливать их. Но если это не ловушка, то что же это такое? В мире не было армии настолько безумной, чтобы вести себя так странно и бессмысленно – это было слишком опасно.

Они подняли свои клинки высоко, как один. Их пристальный, почти немигающий взгляд был прикован к врагу. А потом острая сталь поймала вечерний солнечный свет, когда они поднесли ее к горлу и провели по мягкой коже шеи.

Кровь хлынула из красных ран, которые вздрагивали, как пара улыбающихся губ. Каким-то невероятным усилием воли они продолжали стоять, все время глядя друг другу в глаза, пока кровь их жизни украшала пол.

Наконец

Как мягкий звук камня, падающего в воду, они рухнули на землю, мертвые.

…

Тишина. Даже самый опытный ветеран не знал бы, как на такое реагировать. Что за человек может перерезать себе горло? Демон? Армия психопатов?

У них не было времени на размышления, так как враг бросился вперед, ревя, как смерть, пожинающая баньши.

Мужчины застыли от страха. А кто бы не был? Враг, с которым они столкнулись... они не должны быть людьми! Как они были предназначены, чтобы выиграть против таких безумных людей? Люди, которые могут без колебаний перерезать себе горло. Они не хотели умирать... не хотели.

Первыми разбежались Гозанке и асигару, бросившись назад к своим копейщикам и прячась за их спинами. Именно в этот момент они были рады, что их выбрали для носовой части-они не хотели встречаться с такими животными лицом к лицу.

Подгоняемые бегством отряда Госанке, лучники Накатане вскоре последовали за ними. Отряд спецназа не двигался, но они дико озирались, ища направление. Они знали, что оставаться здесь было бы ошибкой, но бежать было бы бесчестно и против приказа. Но, клянусь Богом, они хотели бежать.

Генге наблюдал за хаосом на поле боя, точки соединялись в его голове.

- Ода Нобунага... ха-ха…

Он слегка усмехнулся, теперь действительно видя то, что было запланировано для них.

- Нобунага... ты же чудовище из Фукусимы.

В сущности, их битва была бессмысленной. В результате – даже если они выиграют-они проиграют. Нобунага знал это с самого начала. Истинный смысл этого буквального Отряда самоубийц стал ясен. Во – первых, она никогда не замедляла Имагаву-хотя в любом случае этого можно было добиться. Это была часть куда более грандиозной и масштабной картины.

Они были здесь, планируя стратегию, чтобы выиграть битву перед ними, в то время как Нобунага уже думал о будущем.

-Мы гребаные идиоты.…

Он горько жаловался, больше самому себе, чем кому-либо другому. Ему не следовало так смело вступать на поле битвы. Ему следовало бы больше доверять Нобунаге. Его оценка Имагавы навела его на мысль, что победа Окехазамы была просто результатом некомпетентности Имагавы.

Но какой дурак позволит себе так думать? Ода Нобунага продолжал объединять всю Японию! Как он мог позволить себе недооценивать такого человека? Как он посмел взглянуть на вещи с другой стороны?

- Неужели я стал высокомерным?

Удивился он. Его легкая победа при Васидзу, возможно, начала сеять эти семена. Даже самый умный из людей не смог бы противостоять чудовищу, если бы делал это с высокомерием в сердце.

-Значит, это все? Люди разбегутся ... они думают, что мы имеем дело с сумасшедшими.

Но он сам знал истинную личность тех людей, которые пожертвовали своими жизнями. Они были членами семейной гвардии Ода. Это должно было сразу броситься в глаза по необычайной дисциплине, которую они демонстрировали, просто по их первоначальным движениям. Но он был слишком медлителен, слишком самоуверен.

Чтобы он одним движением отбросил таких верных людей, таких высоко способных солдат... это было верхом бессердечия. Но это была также и вершина гениальности. С этими семенами, посеянными сегодня на поле боя, его победа над Имагавой была на шаг ближе. Моральный дух людей падет, как только распространится слух, что силы Ода едва ли были людьми – их разум исчез. Они могли перерезать себе горло, не моргнув глазом.

- Интересно, скольких людей мы сможем спасти...

- Нет… черт возьми. О чем я думаю? Кто я, черт возьми?

- ...кто я такой? Вот именно! Я чертов Касаи Генгё! Я имел дело с противниками гораздо более умными, чем этот. Я взобрался на гору современного мира и примостил свою задницу прямо на вершине! Для меня провалиться здесь... это было бы ... это было бы чертовски неловко!

-Я Касаи Генге! Нет-Миура Тадаката! Даже если это Ода Нобунага, великий объединитель Японии, ему придется сделать что-то получше, чем дешевые салонные трюки, чтобы превзойти меня.

Он в ярости сжал кулак. Однажды Нобунага одолел его – но он не позволит этому случиться. Он разрушит свой план и вернет себе честь.

-Я МИУРА ТАДАКАТА, И, КЛЯНУСЬ МОИМ ИМЕНЕМ, ЭТА БИТВА БУДЕТ НАШЕЙ! ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СПЕЦНАЗА, ОТСТУПИТЬ И ПЕРЕСТРОИТЬСЯ. МЫ ЗАБИРАЕМ ЭТУ ПОБЕДУ! ОНА НАША! Вы слышите меня, эта ПОБЕДА НАША!

Он вскрикнул, высоко подняв меч, сидя на коне, и закричал с явным гневом в голосе:

Пустое лицо Накатане взглянуло в его сторону, прежде чем к нему вернулся румянец, и он все понял.

-Я-НИВА НАКАТАНЕ, И СВОИМ ИМЕНЕМ, И СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ КЛЯНУСЬ, ЧТО МЫ ПОБЕДИМ НА ЭТОМ ПОЛЕ БИТВЫ!

Он взревел, его голос был даже громче, чем у Генге.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 82 - Ярость битвы**

Их горячая ярость начала таять в холодном страхе, который полз вверх по позвоночникам людей, когда они начали освобождаться от своего ледяного оцепенения. Отряд спецназа следовал за остальными, благодарный за приказ отступать.

Но этого было далеко не достаточно. Люди были в ужасе, а враг все приближался. Судя по тому, как идут дела, они не переживут даже первую волну. Полное уничтожение было на горизонте, и все это было организовано одним человеком, который даже не присутствовал.

Но, клянусь богами, Генге этого не допустит. Стыд от того, что он стал жертвой такой стратегии, был больше, чем он мог вынести.

Он погнал коня вперед, пока не оказался между своими людьми и врагом, который быстро сокращал расстояние в один километр.

- Мужчины!

Рявкнул он, пристально глядя на них. Спецназовцы напряглись-они никогда не видели его в такой ярости.

- Я ОТКАЗЫВАЮСЬ СМИРИТЬСЯ С ЭТИМ ПОРАЖЕНИЕМ. Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ПОКАЗЫВАТЬ СТРАХ ЭТОМУ СБРОДУ!

-Я не боюсь родни из Фук, парень!

Взревел Морохира, сильно ударив сжатым кулаком по нагруднику.

- Ага! ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИТВОРЯЮТСЯ ДЕМОНАМИ, КОГДА ВСЕ МЫ ВПОЛНЕ СПОКОЙНО ОТПРАВЛЯЕМСЯ В АД?

-ИЛИ НЕТ? НЕУЖЕЛИ ТЫ ВЫШЕЛ НА ЭТО ПОЛЕ БИТВЫ ТОЛЬКО РАДИ ДЕНЕГ? Я ГОВОРЮ С ВАМИ – СО ВСЕМИ ВАМИ. АРМИЯ ГОСАНКЕ. АРМИЯ НИВА. НЕУЖЕЛИ МЫ УБЕЖИМ, ПОДЖАВ ХВОСТЫ, ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ УБИТЫМИ? ИЛИ МЫ БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ И УМРЕМ, КАК ЛЕГЕНДЫ!?

Его слова просочились сквозь облако страха, окутавшее их, и низшие люди начали понимать истинную цель их сегодняшней позиции. Они не просто сражались, чтобы служить своему господину, а чтобы служить своей монете, они мечтали сражаться, чтобы мир услышал их имена. Чтобы они не прожили свою жизнь простыми крестьянами, умирающими от холода какой-нибудь болезни.

- РА!

Госанке разочарованно вскрикнул. Две системы в его теле находились в открытом конфликте. Его изначальные системы, которые желали только самосохранения, боролись в его голове, стремясь победить его мечту о славе. Это была не просто битва, в которой люди встречались на поле боя. Нобунага полностью изменил сцену. Он атаковал каждого человека по отдельности, в их сознании-там, где большинство было слабее всего.

Но он не мог позволить своей трусости управлять им. Особенно когда такой молодой человек, с таким огромным потенциалом, готов был отдать свою жизнь ради этой победы. Для него, по большому счету, эта битва ничего не стоила. Но мальчик, казалось, обиделся на него лично, и он думал, что знает почему.

Он пришпорил коня, и они с Накатане встали рядом с молодым стратегом.

- Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ПРЯТАТЬСЯ ПЕРЕД БЕЗУМЦАМИ! Я ДОВЕРЯЮ СВОЮ ЖИЗНЬ МЕЧАМ И КОПЬЯМ МОИХ ЛЮДЕЙ! Я БУДУ СРАЖАТЬСЯ!

Крикнул гГсанке, его голос был таким хриплым от эмоций, что чуть не лопнул. Но лицо его было суровым. Сомнения были отброшены в сторону. Единственной присутствующей мыслью была целеустремленная настойчивость, жаждущая победы.

Его люди встретили его пристальный взгляд, поскольку они все еще дрожали от ужасной демонстрации ранее. Он действительно был готов умереть. В этих глазах не было обмана. Только настоящий трус и худший из людей мог посмотреть в эти глаза и поджать хвост. Даже при том, что их опыт был невелик, а жизнь, которую они прожили, была жизнью крестьян, в этот момент, при таком доверии, они осмелились завладеть сердцами воинов.

-МЫ СРАЖАЕМСЯ ЗА ВАС, ГОСАНКЕ-САМА! ЗА ПОБЕДУ!

Смелый человек впереди поднял копье, и вскоре все люди Госанке поддержали его крик.

- Ого!

Смею вас уверить, что вы не найдете более прекрасный звук, чем крик людей, объединенных одной целью, непоколебимых в своей решимости.

- БУДЕМ ЛИ МЫ ПРЯТАТЬСЯ, КОГДА НАШИ СОЮЗНИКИ ТАК ГОТОВЫ СРАЖАТЬСЯ?

Воскликнул Накатане, ощетинившись. Он понял, что в этой битве было что-то более важное, и осмелился позволить своим силам рассыпаться.

- Нет!

Мужчины закричали как один.

- Смотрите! ЛЮДИ ЭТОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ АРМИИ! СМОТРИТЕ, КАК ПАДАЮТ ДЕМОНЫ!

Теперь мужчины были почти на них. Всего лишь чуть более ста метров отделяло трех всадников от яростного натиска более чем 400 кровожадных зверей. Но ни один из них не выказал ни капли страха. Они выжали его из своей крови.

Генге зазубрил стрелу и натянул тетиву.

ЖУУУХ

Всплеск

Она взмыла в воздух и попала в глаз одному из первых воинов, мгновенно убив его, а те, кто стоял позади, споткнулись о его мертвое тело. И так, в армии был показан, чтобы быть человеком.

- ВСЕ МУЖЧИНЫ С ЛУКОМ! ОТПРАВЬТЕ ЭТИХ ДЕМОНОВ ОБРАТНО В АД!

И только тогда, в последний момент, они поскакали назад, чтобы присоединиться к своим рядам. Но они не делали этого на лошади. Они спешились и присоединились к своим людям, чтобы сражаться на передовой.

Стая из почти ста стрел взлетела в темнеющее небо и со злобой обрушилась на приближающиеся силы, унося множество жизней.

Вражеские носовые части были практически бесполезны. Поскольку они не могли стрелять, пока их собственные люди сражались. Оптимальным составом для этой армии были бы все копейные, сабельные и кавалерийские части. Но такой макияж был бы странным и преждевременно вызвал бы подозрения.

- ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОПЬЕМ!

Крикнул Генге, присоединяясь к своим людям и беря копье.

- СТЕНА ЯРИ!

Они направили свои копья наружу, образуя колонну шипов. Другие силы присоединились к ним в этой демонстрации.

Их страх почти рассеялся, так как они были возбуждены речами командира. И теперь, видя так много убитых или раненых из вражеских сил ... они не могли бояться таких смертных. Вместо этого их страх сменился гневом. Гнев, что они вообще когда-либо боялись людей, и когда ударила первая волна людей, объединенная армия была сильна.

- УРА!

Мужчины взревели,нанося удары копьями.

--ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ МЕЧЕЙ!

Они отбросили копья и бросились вперед. Там, где кончались наконечники их копий, лежала стена мертвых, и они властно перешагнули через нее, превратившись в смертоносную силу среди атакующих копейщиков.

- АРМИЯ ГОСАНКЕ, ТОЛКАЙ!

Крикнул Госанке прямо в гуще событий. Несмотря на все случившееся, он все еще помнил о своем плане и твердо придерживался его. Он и его сосредоточенные силы продвигались вперед, шаг за шагом, унося по пути множество жизней. Они тут же приняли новую формацию, которая позволяла мужчинам - из трех рядов позади - участвовать в действии, вытягивая вперед свои длинные Яри.

Это было жестоко. Против такой стены, даже если бы их число было равным, враг боролся бы. Но так уж случилось, что у них было людей в три раза больше, и они безжалостно продвигались вперед, убивая всех, кто стоял на их пути, как безумная хищная улитка.

- Миура! КАВАЛЕРИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ!

Крикнул Дзикодзи с явной паникой в голосе. Они пронеслись по полю, мимо правого фланга – где, как они знали, силы были самыми слабыми-намереваясь убить беззащитного носового асигару, прежде чем двинуться дальше, чтобы атаковать тыл сражающихся сил.

Генге услышал его крик и ответил без малейшего беспокойства. Это было то, к чему он готовился заранее, и по сравнению со всем остальным, что произошло, это был простой счетчик, заставляющий его почти не обращать внимания на всадника.

- КОНТР-КАВАЛЕРИЯ! Диспетчер!

Прежде чем началась битва, он собрал десять своих лучших людей и заговорил с ними в стороне от остальных.

- Отец, брат, Еритомо, Аритада, Тогаси, Роккаку, Сасаки, Нииро, Китадзе, Мунаката. У меня есть важное задание для вас всех в предстоящей битве.

- Важное задание, да? Я нужен тебе только для этого.

Сказала Морохира.

-Когда начнется сражение, и я вызову строй мечей, я хочу, чтобы вы оставили свои копья и слушали мою команду. Ваша задача будет блокировать кавалерию, когда они атакуют, так что оставайтесь на позиции, где это будет возможно.

И они сделали именно это. Как только был отдан приказ, они отделились от линии фронта и встали стеной на пути кавалерии, направив копья вверх, готовые пронзить любого, кто приблизится слишком близко.

Не сумев вовремя замедлить мчащихся лошадей, кони врезались в копья. Звук крика лошадей наполнил воздух, когда всадники вылетели из седел и тяжело приземлились на пол. Они даже не успели прийти в себя, так как острие яри положило конец их жизни.

Даже те, кому удалось вовремя остановиться, не смогли так легко сбежать. Для них было почти невозможно сразиться с длинным Яри, учитывая простые мечи, которые они держали, и они были убиты довольно быстро.

Когда их число сократилось до десяти, всадники осознали тщетность своей атаки,и со следом страха на их лицах-когда кровожадный Морохира бросился, чтобы забрать их жизни-они ускакали прочь.

- НАЧИНАЙТЕ ОБВОЛАКИВАНИЕ!

Крикнул Госанке, быстро прорвав правый фланг противника. Он окружил своих людей и с силой обрушил их на заднюю часть центра. Пойманные в ловушку двумя стенами из копий, самые сокровенные люди были раздавлены. Они обернулись в замешательстве, увидев Орду копий, нацеленных в их сторону.

Большинству из них этого было достаточно, и они начали разбегаться. Не то чтобы там было много мест, куда они могли бы убежать – очень немногие спаслись.

Госанке яростно сражался, возглавляя атаку с самой середины, пачкая свои доспехи и копье в крови врагов. Накатане и Дзикодзи были похожи внешне-оба в крови, только они предпочитали убивать мечами, а не копьями.

Отряд спецназа разгромил левое крыло противника еще до того, как армия Госанке смогла прийти им на помощь. Так уж получилось, что они совершили свой собственный фланговый маневр. Люди, которые сформировали контр-кавалерийские силы, вместо того, чтобы присоединиться к линии фронта, пронеслись вокруг и прорезали спины врага.

Они были элитным подразделением, и вскоре враг почувствовал такой же страх, как если бы они сражались с демонами, а не с людьми. Особенно учитывая звериную природу, в которой Морохира метался, очевидно, не заботясь о своей жизни, и его единственным намерением было найти больше добычи.

Один из последних солдат, поняв, что все его товарищи либо мертвы, либо спасаются бегством, бросился на Морохиру в безумной попытке утащить его с собой. Двое повалились на землю, продолжая ссориться. Но, к несчастью для мужчины, именно в этом заключалась сила Морохиры.

Он быстро сбросил человека с себя и пригвоздил его к полу, нанося удар за ударом бронированным кулаком, полностью обезображивая лицо врага под собой. С тошнотворным треском череп раскололся, и человек испустил последний вздох.

Когда он поднялся на ноги, то понял, что сражение прекратилось и его союзники смотрят в его сторону. В этих взглядах было взаимное чувство: "я рад, что он на нашей стороне..."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 83 - Радуйтесь!**

- Мы победили?

Человек спросил, как посмотрел в спины противника, спасаясь бегством. Их лук асигару бежал даже без боя-всего 50 человек. Нескольким Яри асигару удалось бежать, но их число было незначительным. Оставшиеся в живых люди не представляли никакой опасности. Это была ошеломляющая победа.

- Ага! Мы победили!

Объявил Генге. Они победили врага не только одним способом. Они не только победили их на поле боя, но и сокрушили тактику страха оды, прежде чем та смогла распространиться. Теперь, когда рассказывали истории о том, как 50 человек перерезали себе горло, они не чувствовали страха, но вместо этого презирали! Ибо эта армия пала до меньших сил.

- РАДУЙТЕСЬ, ЛЮДИ! ИБО ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ДЕМОНАМИ АДА И ОСТАЛИСЬ ЖИВІ, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ ЭТУ ИСТОРИЮ. ТЕПЕРЬ НИЧЕГО НЕ БОИТЕСЬ ДО КОНЦА СВОИХ ДНЕЙ, И ПУСТЬ МИР, ВМЕСТО ЭТОГО, БОИТСЯ ВАС!

Он поднял свой меч высоко в небо. Он затерялся в толпе людей, так что мало кто мог его видеть. Но все знали, кто это говорит, и, подняв оружие к небу, они испустили радостные возгласы, полные гордости.

- Даааааааааа!!!!!!!

- Чертовы ублюдки!

- ПОБЕДА ОБЪЕДИНЕННОЙ АРМИИ!

- Ооооооооо!

Человек, который смотрел в глубины ада и чувствовал леденящую хватку страха вокруг своего сердца, но все же стряхнул ее и с помощью своей холодной, твердой стали и огненного сердца прорубил себе путь к свободе. Вот это был человек, который мог смотреть на себя с гордостью. Там был человек, который испытал самое истинное чувство самого себя.

И все 300 из них так и сделали. Живым или мертвым. Они посмотрели на чудовище, которое вызвал Нобунага, и узнали свой страх, прежде чем немедленно сказать ему, чтобы он убрался, и раздавить его на куски.

Полный разворот. Вражеские войска полностью полагались на созданный ими страх и бросились со всей своей мощью на объединенную армию. Но в конце концов, это было их падение. Они врезались головой в кирпичную стену, которая вместо того, чтобы двигаться назад, двигалась вперед.

Благодаря примененной стратегии-переброске войск Госанке на левый фланг-их победа была быстрой, а потери минимальными. Из отряда спецназа погибли только двое: 10 человек из отряда Накатане и 11-из отряда Госанке.

Если рассматривать чисто с точки зрения численности, то сражение не было ни в малейшей степени близким-они полностью сокрушили численно превосходящие силы. Но только те, кто не присутствовал, осмелились бы сказать такое. Они балансировали на грани поражения – и их поражение было бы абсолютным. Они были бы убиты, не в силах защитить себя.

Это была авантюра, которую использовала Ода, но она была ужасающая. Дело дошло до того, что Гэнге не мог слишком сильно радоваться их победе, потому что если бы Нобунага присутствовал и мог руководить своими отрядами в разгар битвы, то он не был уверен, что они смогли бы одержать верх.

Он не делился своими сомнениями с остальными и вместо этого улыбался, когда они поздравляли друг друга с победой.

-Для меня было честью сражаться рядом с тобой, Нива-Сан!

Объявил Госанке, положив твердую руку на плечо Накатане и глядя ему прямо в глаза. Его рука все еще дрожала, а тело было в шоке. Казалось, адреналин еще не выветрился, как и страх, но радость победы захлестнула обоих, и он не стал сдерживаться.

-Да, вы хорошо поработали, Госанке-Сан. Я не мог бы придумать лучшего человека для вашей роли.

Искренне ответил Накатане. Его борьба во многом способствовала стремительной помощи Госанке.

-Вы оказываете мне слишком много чести – я, конечно, мог бы придумать лучшего человека.

Он перевел взгляд на Генге, который все еще пребывал в задумчивости.

- Миура-сан, к моей вечной удаче, именно ты направила нас сегодня. Это ... это зрелище, когда люди ... перерезают себе горло. Мне стыдно признаться, но после того, как я это увидел, у меня не хватило духу драться…

Молодой человек слегка улыбнулся в ответ.

- Я думаю, мы все так думали. Это была действительно чудовищная уловка, но мы ее уничтожили. Вы и ваши люди должны утешиться этим и не позволять ничему встать на вашем пути в будущем.

-Да... Да! Я буду... Спасибо.

Он кивнул, прокручивая слова в голове, внезапно почувствовав необходимость поблагодарить молодого человека. Генге, со своей стороны, удивленно поднял бровь, но ничего не сказал, Когда Госанке поклонился и вернулся к своим людям.

ШЛЕПОК

Старая рука легла ему на плечо,и он обернулся.

- Дзикодзи-Сан.

Заметил он, опознав человека, стоявшего позади него.

- Молодец сегодня, парень. Я вижу, что вы не расслабляетесь в своем изучении стратегии. Ты читал свитки, которые прислал тебе Накатане?

- Да, они довольно интересные.

-Но сегодня он все еще немного не в себе, а? Я думаю, что это первый раз, когда я вижу тебя, сердитым парень.

Заметил Накатане, присоединяясь к разговору.

-Да... я действительно немного разозлился. Но, похоже, для тебя, Нива-Сан, все было по-другому.

- Истинно. Я немного разозлился. По той же причине, что и вы, я думаю?

- Ода?

- Хорошо, Ода. Меня бесила мысль, что мы проиграем человеку, которого даже не было на поле.

Накатане подтвердил, что его мысли сходны с мыслями Генге.

- Да. Мужчины были очень напуганы. Но это пойдет им на пользу. Я сомневаюсь, что нам придется беспокоиться о маршруте в будущем.

-Откуда ты знаешь, ЧТО ЭТО заказала Ода? Среди них мог быть и командир.

Почти одновременно Накатане и Генге опровергли предположение Дзикодзи.

- Нет, элитная гвардия.-

- Нет, они тоже были там.-

Они разговаривали друг с другом через плечо.

-Ты пойдешь первым, Нива-Сан.

Мужчина кивнул.

- Они должны были быть людьми исключительной дисциплины, чтобы отдать свою жизнь за своего хозяина. Это должен был быть член элитной гвардии Ода.

Генге кивнул, соглашаясь. И вскоре Дзикодзи понимающе кивнул, удивляясь, почему он не заметил этого раньше.

- Наверное, с возрастом я становлюсь медленнее.

Пробормотал он немного недовольно.

-Я бы не беспокоился об этом, Дзикодзи-Сан. Это была всего лишь догадка.

Сказал Генге, пытаясь утешить его. Но в глазах старшего мужчины было еще хуже, когда его утешал кто-то столь юный.

-Тебе лучше пойти и поговорить со своими людьми, парень, они наверняка хотят немного отдохнуть.

Согласившись с тем, что сказал старик, он поклонился и направился туда, где ждали его люди, оживленно обсуждая предстоящую битву.

-А вот и он! Человек, который так пугает этих коротышек, что они скорее будут сражаться с демонами, чем справятся с его гневом!

Крикнул Роккаку, яростно размахивая копьем, чтобы привлечь внимание Генге.

-Не думаю, что они меня боялись.…

Молодой человек запротестовал, хотя и улыбался, так как знал, что великан шутит. Он был почти вдвое старше своего возраста – ему было где - то около тридцати-и все же он был так похож на ребенка и игрив в своих манерах, что его невозможно было не любить.

- Так и было! Ха-ха-ха!

Сказал он, громко смеясь.

- Я тоже соглашусь!

Крикнул Сасаки, присоединяясь к ним.

- Ладно! Ну что ж, еще одна хорошо сделанная работа сегодня, ребята. Я горжусь ваши.

-Знаешь, я ведь его отец? Сумасшедший, да?

- Громко сказал Морохира на ухо Роккаку, почти сводя на нет похвалу Генге. Он слегка покачал головой в ответ на их шутку, но все еще улыбался от удовольствия. Например, когда он повел их туда, где стояла лагерем армия Имагавы, и помог им разгрузить и установить палатки.

Это было только, как он работал на установка лагеря, что он понял, как он устал. Уже стемнело, но он редко так уставал, и всегда привык жить только на самом малом количестве сна. Но сегодняшнее сражение истощило его до такой степени, что это немного выбило из колеи, и в конце концов он удалился в свою палатку раньше своих людей.

Он сидел, напряженно размышляя. Это был первый раз, когда он ощутил мощь Нобунаги, и это заставило его задуматься о том, как он был застигнут врасплох.

-... Я не позволю этому случиться снова.

Это был очевидный вывод, и упрощенный, особенно для человека его интеллекта. Но это было все, что он мог сказать, чтобы успокоить себя. Он сохранит осторожность, пока они будут продвигаться вперед, и если неожиданное случится еще раз, он не позволит себе испугаться и будет разбираться с этим шаг за шагом, пока проблема не рухнет перед ним.

Его люди не знали о мыслях своего командира – они праздновали без остатка до глубокой ночи, поскольку их лидер еще раз доказал, что он был человеком, на которого они могли положиться.

…

…

Двое павших были почтены на следующий день на похоронах вместе с остальными павшими товарищами отряда. Госанке присоединился к ним, чтобы почтить усопших. Он был респектабельным человеком, и они с Накатане, казалось, неплохо ладили.

Новая близость двух армий была чем-то, в чем Гэнге находил утешение, так как в его глазах она фактически удвоила число людей, в которых они были уверены.

Имагава послал им сундук с монетами за их труды, хотя они были доставлены через руки одного из его людей. Внутри обнаружилось 500 монет, которые были разделены поровну между двумя единицами. И снова Генге получил свою долю, и снова он разделил ее между своими людьми.

Никто из двенадцатитысячной армии, казалось, не заботился о том, что произошло в тот день на поле боя, и никто из солдат не рассказывал им об этом. Они были опасно близки к полному уничтожению, но остальные вели себя так, словно их победа была гарантирована. Они могли только посмеяться над своим невежеством.

Это была история, которую они будут рассказывать друг другу в течение очень долгого времени, и та, которую они будут использовать, чтобы черпать силу в моменты своей слабости. И когда армия проснулась утром и начала свой марш вглубь Овари, эти 300 человек сделали это как разные люди. Больше, чем кто-либо другой, они были готовы к любому хаосу, который Ода Нобунага приготовил для них. И хаос, который он принесет.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 84 - Мацудаира Мотоясу**

Они шли вперед добрых несколько дней, и по пути их развлекали легкие стычки. Они заметили, как изменился ландшафт вокруг них. От пологих холмов до густых лесов, прежде чем они снова смогут ступить на плоские равнины.

Они все еще не видели главных сил Оды, и те, кто был среди их большой армии, любили шутить, что Нобунага бежал, поджав хвост, и был где – то на корабле, плывущем в Китай или Корею-все, что угодно, чтобы избежать мощи их колоссальной силы.

Но по мере того, как они видели скаута за скаутом, эти мысли становились тем, чем они были: простыми, детскими мечтами. Несмотря на брошенный ему вызов, молодой Дайме, казалось, отказывался сдаваться без боя.

Вскоре они присоединились к Мацудайре. Объединение этих двух сил казалось более сложным, чем могло бы быть в противном случае. Мацудайра – к большому неудовольствию Имагавы-держал в своих войсках большое количество асигару-крестьян, обученных владеть одним из импортных иностранных видов огнестрельного оружия.

Они были оружием будущего, но многие уважаемые люди все еще не осознавали их могущества. Мацудайра был одним из немногих людей, у которых хватало прозорливости видеть сквозь негативы. А негативов было предостаточно. Оружие было подвержено осечкам, а когда оно намокало, все становилось еще сложнее. Их перезарядка занимала почти в три раза больше времени, чем у лука, и иногда маленькие пули могли даже отскакивать от брони, оставляя врага невредимым.

Но, они были фактически неопытными. Чтобы научить крестьян перезаряжать ружья, требовалась только начальная подготовка, а затем им просто нужно было направить ружье прямо, и залп пуль уничтожил бы вражеские силы. Отсутствие навыков, необходимых для управления ими, позволяло ему набирать их в свои войска больше, чем лучников – единственным ограничивающим фактором была монета. Но, конечно, у него все еще было около 100 лучников, на случай особых ситуаций, когда требовались Луки.

- Ха! Твои люди все еще таскают с собой эти маленькие безделушки, Мацудайра.

Имагава рассмеялся, увидев, как много его людей тащат на плечах винтовки со спичечными замками.

-Если бы я мог, у меня их было бы больше.

Бесстрастно возразил Мацудаира. Ему было наплевать на мнение Имагавы. Он был вынужден служить его вассалом из-за угнетающей мощи военных клана Имагава. Но это было все, что он мог сделать. Он просто будет служить.

- Хо? Вы бы потратили больше денег на такое бесполезное оружие? Они ни на что не годятся, кроме битвы на равнине.

- Это была пуля, которая унесла жизнь Сакумы Морисигэ.

Многозначительно сказал Мацудайра. Во время осады Маруна он постоянно использовал сосредоточенный мушкетный огонь, нанося довольно серьезные удары по обороняющимся силам и даже лишив командира жизни одним из выстрелов.

- Хо?

Это заставило Имагаву на секунду задуматься. Он не ожидал, что спичечные блоки вообще пригодятся во время осады. Деревянная клетка лучника, предназначенная для того, чтобы останавливать даже стрелы, легко защитила бы их от этих жалких пуль. Но он не видел общей картины. Одна тысяча человек стреляла непрерывно, даже если они были плохо обучены, простая вероятность утверждала, что некоторые из пуль попадут в цель. И они могли стрелять дальше, чем лучники, так что преимущество было на их стороне.

- Тьфу! Удача. Мудрецы имеют дело с разумом, а не с удачей, Мацудайра! Помни это.

Сказал он, пытаясь дать совет этому человеку.

Генге чуть не поперхнулся, услышав его слова. Возможно, это было вполне обоснованное утверждение, но совершенно неприменимое к тому, о чем они говорили.

- Как ты можешь даже... если ты говоришь, что один человек, стреляющий одной пулей, имеет один шанс из десяти попасть, прекрасно. Но что, если десять человек выстрелят? Или сто человек? Конечно, некоторые собираются ударить! Речь идет о" везении", возможно, но больше вероятности. Вы не можете игнорировать это.

Он выругал себя за то, что так разозлился из-за спора, в котором даже не участвовал, и успокоился. Именно в этот момент он понял, почему Мацудайра так быстро присоединился к Ода после поражения Имагавы – этот человек был слабоумным, а не тем, за чье наследие стоило бороться.

Несколько дней назад он, возможно, и беспокоился из-за некомпетентности Имагавы, но сейчас не испытывал ни малейшего беспокойства. Причина была двоякой: он был уверен в своих собственных планах, и он видел, что есть некоторые очень способные люди, которые были подчинены Дайме, и которые могли бы многое выиграть, сделав его сегуном.

Мацудайра просто пожал плечами в ответ на попытку Дайме проявить мудрость и присоединился к своему клану с тыла.

Они углубились в лесистое ущелье под названием Денгаку-Хазама, прихватив с собой нескольких разведчиков Оды, и там разбили лагерь на несколько дней. Из-за ущелья невозможно было поставить все палатки рядом друг с другом, поэтому армия в конечном итоге была разделена на более мелкие части.

Это разделение сил исторически было одной из причин поражения Имагавы. Ода просто расправилась с каждым лагерем по отдельности, убив их прежде, чем они успели предупредить остальных.

Но нельзя дискредитировать людей Имагавы за то, что они посоветовали ему разбить здесь лагерь. Он обеспечивал хорошую защиту от ночных стрел, так что вполне подходил. Никто в здравом уме не ожидал бы лобовой атаки от скудных сил в 2500 человек. Даже один из их маленьких лагерей превосходил их числом почти в три раза!

В первый же вечер, когда они разбили лагерь в лесу, разведчики вернулись с докладом о том, где находится главная армия Ода. Это вызвало настоящий переполох в лагере, так как это был первый раз за всю их кампанию, когда они даже мельком увидели их.

Им сообщили, что армия разбила лагерь в храме Дзэншо-дзи. Он стоял на одном из самых крутых холмов в округе. Взобраться на нее было бы невозможно без помощи единственной лестницы, ведущей наверх. Но, конечно, они укрепили лагерь до предела, так что любые попытки захватить их холм будут встречены большим количеством кровопролития.

Выбор Ода места застал всех врасплох. Они ожидали, что он заляжет на дно в крепости Киесу и попытается пережить бурю. Это, конечно, было бы разумным вариантом-по крайней мере, для них. Поэтому, когда Имагава и его военные советники собрались в его палатке, чтобы обсудить предстоящий план, возникли многочисленные разногласия.

- Мы сокрушим их на рассвете!

Немедленно объявил Имагава, предвкушая честную битву после более чем недельной суеты вокруг, выслеживая крошечные силы. В этом не было никакого волнения. И он не мог наслаждаться победами.

- ...Прошу прощения, Дайме-сама, но, возможно, это будет немного опрометчиво.

Храбрая душа попыталась первой опровергнуть его слова.

- Но почему? У нас кончаются припасы. Чем быстрее мы завоюем эту жалкую провинцию, тем больше у нас шансов захватить Киото!

Он говорил страстно, искренне веря, что его слова были правильными. Он был обучен искусству стратегии на протяжении всей своей юности, и далеко за двадцать лет. Он обучался этому гораздо дольше, чем кто-либо другой, и многое помнил. Но между знанием и практическим применением существовала непреодолимая пропасть.

- Да! Совершенно верно, Дайме-сама, я боюсь, что мы все могли упустить это из виду... однако я боюсь, что цена людей, необходимых для завоевания Дзэншо-дзи, не будет стоить этого в долгосрочной перспективе. Их положение слишком надежно. Нам пришлось бы пожертвовать слишком многими жизнями.

Кто-то еще присоединился к нему, воспользовавшись случаем, чтобы вознести хвалу своему господину.

-Ммм... сколько?

Все еще уверенный в себе, Имагава продолжал настаивать, стремясь привести свой план в действие.

- По крайней мере, половину, милорд.

- ...Ты сказал: половина?

- Да, Дайме-сама.

-...Это слишком много.

Даже он смог прийти к такому выводу, и в голове у него стало пусто. Он ненавидел проблемы, не имеющие прямого решения, и начал нервничать, потянувшись пальцами за нежным лососевым стейком, не обращая внимания на палочки для еды рядом с ними.

Он помахал им над своим ртом, прежде чем идеально выровнять его и поместить все это сразу. Он явно наслаждался вкусом, так как его лицо было бесспорной маской удовольствия.

Он жадно слизнул жир с пальцев, прежде чем жестом приказать мужчинам продолжать.

- ГМ... я предлагаю переждать. Им понадобятся припасы. Мы можем ограбить эти запасы и совершить набег на окрестные деревни, а затем, когда их люди ослабеют от голода, мы вырвем сорняк с корнем.

Предложение было сделано пожилым членом группы, о котором остальные явно были высокого мнения, поскольку они выразили свое согласие.

- Да, да! Прекрасное решение!

Однако это не понравилось Дайме. Поскольку было одно, что он ясно понимал, требовалось для успеха кампании: скорость. Мысль о том, что придется ждать, вызывала у него тревогу. Это даст Киото время укрепить оборону и призвать своих союзников. Это также означало бы, что их запасы истощились.

-А больше ничего нет?

Мацудайра знал, что он сделает, но не предложил Совету никакого решения. Меньше всего ему хотелось, чтобы этот человек стал сегуном. Вместо этого он сидел, поигрывая рукой со своей короткой заостренной козлиной бородкой, и выглядел настоящим воплощением человека, погруженного в свои мысли.

- Интересно, может ли утка обогнать курицу...

Это было главным в его мыслях.

Его заурядное лицо отвлекало от блеска, а бритая голова свидетельствовала об отсутствии уважения к моде. Он был человеком своего сердца, но у него были связаны ноги. Именно таким он и должен был быть, чтобы справиться с сокрушительной беспомощностью своего рабства у такой жалкой личности, как Имагава.

- Похоже, у совета нет других решений, милорд. Но не бойтесь! Мы сделаем все возможное, чтобы быстро завершить дело.

Сказал старый советник, оглядевшись, не желает ли кто-нибудь еще высказаться.

- Красота в гармонии, не так ли?

Имагава заговорил, излагая очередную часть своих знаний в попытке выдать хоть какой-то проблеск интеллекта.

Мацудайра с трудом удержался от вздоха. Нет ничего хуже глупого человека, который не может осознать собственную глупость.

- Совершенно верно, милорд, поэтично, как всегда!

Похвалил его член Совета.

"О, как вы, вороны, щебечете и щебечете, жаждая все больше золота и все больше власти."

Мацудайра внутренне сокрушался. Если бы не его клан, он бы уже давно покончил с собой, чтобы сбежать из этой мирской реальности. А еще хуже было то, что другие отказывались честно представлять себя, и поэтому он сидел в кругу, играя в бесконечную игру, где змея постоянно выдавала себя за мудрую старую сову.

Он мог бы посочувствовать Имагаве, учитывая, как почти все его подчиненные использовали его. Но этот человек был настолько высокомерен, что невозможно было испытывать к нему ничего, кроме отвращения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 85 - Денгаку-хазама**

Мужчины проводили свои дни в празднествах, поднимая тосты за различные стычки, которые они выиграли, и за неизбежную победу, которая должна была прийти над одой Нобунагой. Он был пойман в ловушку, как крыса, на своем высоком холме,а тем временем они просто помогали себе всеми припасами, которые доставляли ему.

Но спецподразделение не разделяло этого чувства победы и не чувствовало повода для торжества. Впрочем, они и не могли этого сделать, потому что их предводитель знал, что должно произойти. Он ежедневно тренировал их, держа в напряжении, делая все более острыми.

Накатане приказал своему главному отряду присоединиться к ним, а затем, ближе к вечеру, сам присоединился к ним, упражняясь в дуэлях и повышая свою выносливость среди остальных. Отряды асигару изо всех сил старались не отставать от подразделения спецназа из-за недостатка выносливости, но через пару дней они начали продвигаться вперед.

Их умение сражаться один на один также показывало хорошее улучшение, так как от повторной практики они начали хорошо разбираться в основных техниках.

- НАЖИМАЕМ... НАЖИМАЕМ НАЖИМАЕМ

Звуки мушкетной стрельбы разносились по лесу в разных местах в течение нескольких дней, пока Мацудайра продолжал тренировать своих людей. Для него эта кампания была всего лишь очередным шагом, который улучшит силы под его началом, и поэтому он не заботился обо всех слухах о победе, которые проходили через лагерь.

Генге почувствовал легкую зависть к этому звуку, так как какое-то время он хотел использовать свои собственные фитильные замки, но у него не было денег. Но сейчас у него было более чем достаточно монет, и все же у него не было возможности потратить их.

Он перенаправил колющий удар Тогаши в сторону, затем низко наклонился и сам нанес удар по ноге мужчины. Увернувшись от удара, Тогаши поднял ногу и ударил его ногой. Неожиданный характер атаки сделал бы ее успешной почти против всех противников, с которыми ему когда-либо приходилось сталкиваться.

Тем не менее, он провел много времени, тренируясь с молодым командиром, и теперь этот человек был более чем мудр в своих трюках, поэтому вместо того, чтобы паниковать, когда нога приближалась к нему, он вместо этого въехал, воспользовавшись возможностью, когда его противник был застигнут врасплох, и обеспечил твердый удар по его торсу.

- Ой…

Легонько пожаловалась Тогаши, соглашаясь с этим.

- Ты становишься все лучше и лучше, Миура-сан.

Сказал он одобрительно. Их дуэли теперь больше походили на шахматные поединки, так как они были почти равны по мастерству. И так, оба мужчины находили свои матчи еще более приятными, зная, что это может пойти в любом случае.

Подразделение асигару, собравшееся вокруг, чтобы посмотреть учебник, восторженно захлопало в ладоши от скоростного боя.

- Ого!

Некоторые изумленно ахнули.

- Как видите, борьба не ограничивается оружием, которое вы держите в руках. Тогаши-кун почти победил меня, используя удар ногой, чтобы застать врасплох. Поэтому, когда вы сражаетесь с вашим копьем, если враг приближается, вместо того, чтобы просто паниковать и пытаться восстановить дистанцию, ударьте его. Практикуйтесь в этом сейчас.

Приказал он,когда они отфильтровались в линию парами, держа свои копья. Одна сторона снова играла роль человека, который проскользнул мимо копья и собирался забрать жизнь другой. В то время как другая сторона пыталась защищаться ударами ног.

Подразделения спецназа занимались поединками на мечах. Теперь они уже не нуждались в наставлениях. Они лучше, чем кто-либо другой, знали, в чем заключаются их слабости, и только с помощью практики могли попытаться исправить их.

Аритада и Еритомо серьезно спарились, кружа друг вокруг друга, ища идеальный удар, прежде чем сделать выпад, используя всю длину своего клинка, пытаясь закрепить острие. Но это почти никогда не срабатывало. Они были слишком ровны в отношении мастерства, и любые удары, которые они попытаются нанести, будут блокированы по крайней мере один раз.

Выпад Аритады был блестяще отражен Еритомо, который отвел клинок от своего тела, продолжая движение вниз, скользя своим боккеном вниз по боккену Аритады, целясь в его руки.

Охваченный паникой, Аритада выронил свое оружие. Но ему внушили, что драка никогда не закончится, пока один из них не умрет. Поэтому вместо того, чтобы признать свое поражение и уступить, он снизил скорость, повалив своего друга на землю.

Его руки были взяты под контроль, поэтому Еритомо не мог поднять оружие достаточно высоко,чтобы ударить нападавшего. Вместо этого он принял решение освободить руки и выбросить оружие, прежде чем бороться с Аритадой за самую верхнюю позицию.

Но так уж вышло, что он не смог ее заполучить. Аритада крепко прижал его плечи к земле, и он не мог даже пошевелиться. Если бы это было поле битвы, он бил бы Еритомо до тех пор, пока единственное, что наполняло его зрение, не была его собственная кровь. Оба знали это, и поэтому он признал свое поражение.

- Ваш выигрыш. 2-2 сейчас. Поехали!

Со времени первого спарринга, который Гэнге видел много недель назад, они заметно улучшились. И теперь, вместо того чтобы сражаться как дети, которые упражняются в мече, или просто как фехтовальщики, Они сражались как воины. Они приняли философию своих подразделений, что оружие - не более чем инструмент, и были способны сделать все необходимое, чтобы поставить противника на колени.

Дзикодзи и Накатане тоже собрались на этой стороне, сражаясь вместе с остальными мужчинами.

- Ха! Ты стал медлительным, старик!

Усмехнулся Накатанэ, когда бросился вперед, захватив меч Дзикодзи своим собственным и заставив его отступить.

- Тьфу! Вот почему ты был таким бедным студентом! Ты путаешь скорость с мастерством!

Крикнул в ответ Дзикодзи, легко распутывая свой меч, прежде чем нанести мощный удар по дереву оружия Накатане. Это был удар, который скрывал за собой намерение убить – хотя он был нацелен на оружие-и поэтому он имел большую силу. Вибрация, вызванная таким ударом, не была незначительной, и другому человеку потребовалось много усилий, чтобы удержать свое оружие.

Пока он был занят тем, чтобы не уронить меч, лезвие Дзикодзи направилось к шее Накатанэ.

- Ты видишь? Умение снова побеждает скорость.

Сказал Дзикодзи с излишней гордостью.

- Хм. Не забегай так далеко, старик. Это всего лишь 3-2! Я все еще впереди!

Хорошо, что у них есть против кого драться. Так было почти со всеми в отряде – у них у всех был кто-то с похожими навыками, с кем они могли бы сразиться и бороться, чтобы претендовать на победу.

И все же был один человек, который этого не сделал. А драться с ним на дуэли было бы, по сути, актом насилия над самим собой. Таким образом, очень немногие люди добровольно соглашались быть его партнером, и он должен был путешествовать вверх по линии, нанося наказание одному человеку, прежде чем перейти к следующему.

Роккаку храбро принял удар Морохиры, прежде чем сдаться.

- Хороший бой, Миура-сан! Это твоя победа!

Быстро крикнул он, когда боккен подплыл к его плечу.

-Хех, ладно. Хороший бой, Роккаку!

Сказал он сердечно, прежде чем пробормотать себе под нос.

- 10 вниз... осталось 40.

Это было даже не то, что он придумал, чтобы потешить свою гордость. В то утро он действительно выиграл дуэли против 10 различных членов подразделения спецназа и искал победы над остальными до конца дня.

Был один человек, которого он умолял сражаться за хорошее время – Тогаши. Но этого никогда не случалось, потому что Тогаши чаще всего был занят дуэлями с Генге, и молодой командир не хотел замедлять свой прогресс, позволяя своему спарринг-партнеру получить синяки от собственного отца.

В конце концов, Морохире почти всегда приходилось прибегать к Масаацу, который был более чем счастлив спарринговать с ним, несмотря на избиение, которое он должен был принять.

- Ха! Как это было?

Спросил Морохира у Масаацу, который с трудом переводил дыхание после одного из неожиданных ударов противника.

- Удивительно ... давай... пойдем ... снова.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 86 - Буря**

Гэнге не знал точно, в какой день произойдет сражение, поэтому, когда они расположились лагерем в ущелье Денгаку-Хазама, он ни на минуту не ослаблял бдительности. Он также не позволял своим людям расслабиться. С наступлением сумерек и до раннего вечера они были полностью вооружены и обучены, так что они будут готовы противостоять любой угрозе в любой момент времени.

Июньская погода была невыносимой в своей жаре, заставляя остальных мужчин оставаться в своих палатках большую часть дня, избегая худших солнечных лучей. Их время было потрачено на выпивку и празднование. Именно такое поведение можно было ожидать в таверне, а не в месте, которое вскоре превратится в поле боя.

Разведчики всегда были на посту, следя за любым движением армии Оды, ожидая момента, когда эти знамена начнут спускаться с крутого холма.

Конечно, Ода прекрасно понимал, что все взгляды устремлены на него. И когда он решил переехать – согласно учебникам истории-они даже не знали, что он уехал. Он накрыл войско соломенных людей доспехами и прочно воткнул их знамена в землю, прежде чем, казалось, исчезнуть в тумане.

Но то, что вы можете назвать магией, - это просто трюк. А хороший магический трюк включает в себя дезориентацию. И так случилось, что боги, казалось, были на его стороне.

- Небо темнеет.

Гэнге прокомментировал, как он проинструктировал людей через различные упражнения.

Огромные серые тучи тянулись по голубому небу, омрачая его прекрасный цвет. В стране, находящейся на другом конце света, такое зрелище было бы достойно сожаления, потому что все, что они знали, - это серое небо и моросящий дождь. Однако здесь, когда жара была такой жестокой, как сейчас, объявление о том, что будет небольшой дождь, было встречено радостными криками, поскольку это означало, что все, вероятно, остынет.

Остальные мужчины подняли головы как раз вовремя, чтобы увидеть облако, закрывшее солнце.

- Похоже на дождь.

Пробормотал Ниро. Он не был таким большим поклонником сырости, как остальные, и ему не нравилась идея ходить в промокшей одежде.

Небо вспыхнуло ярким светом, но тут же снова потемнело. А через несколько секунд раздалось низкое рычание разъяренной собаки по кличке Гром.

Солдаты знали, что их ждет буря, но делали все возможное, чтобы не обращать на нее внимания, поскольку молодой командир не давал им приказа войти внутрь. По-видимому, он хотел, чтобы они продолжали.

Первая жирная капля тяжело упала на землю, мгновенно жадно впитавшись в сухую, потрескавшуюся землю.

Для них это был просто дождь, но для него он означал гораздо более смелый план, который приводился в действие.

" Итак, твое наступление начинается, Нобунага?"

- Подумал он, и улыбка начала украшать его лицо. В его сердце присутствовал определенный трепет от того, что, как он знал, будет захватывающей битвой. Это тоже было бы странно, потому что он командовал гораздо меньшим количеством людей, чем Ода Нобунага, – но он полагал, что в целом можно сказать, что у него было преимущество, поскольку армия, частью которой он был, была действительно огромной. И все же он ни в малейшей степени не мог на них положиться.

Его истинное преимущество заключалось в том, что он знал, когда и как будет совершено нападение. Он не знал, какой сегодня день, но, несомненно, знал, в каких условиях он находится. Гроза в один из июньских дней, когда Имагава и его армия стояли лагерем в ущелье Денгаку-Хазама. И каждый из них был встречен.

Ожидая и выдерживая осаду, они позволили маленькой армии играть роль подлого кота. Значит, это было неправильное решение? Возможно. Но Генге не заботился о том, было ли это неправильное или правильное решение – он не имел права голоса в этом вопросе. Он просто должен был действовать, чтобы этот план сработал.

-Мы будем продолжать тренироваться в этом, парень?

Спросил Накатане, видя, что дождь пошел сильнее.

- Да, это пойдет нам на пользу.

Ответил Генге, присоединяясь к рядам людей, показывая, что он не собирается съеживаться перед лицом жалкой воды.

Они приняли его решение, и теперь, когда молодой человек решил проверить их характер, они стали больше тренироваться. Ни один человек не хотел первым упасть под простой моросящий дождь.

А потом огромный пузырь облаков, казалось, сжался, и дождь стал сильнее, больше похожий на ружейный огонь. Капли тоже были густыми, и уже через несколько минут они промокли насквозь.

Это было неудобно, но необходимо. Он предпочел бы промокнуть сейчас, чем умереть позже.

Мужчины стиснули зубы и не жаловались, даже когда холод начал проникать внутрь. Холод, навеянный стихией, не шел ни в какое сравнение с леденящим холодом, вызванным страхом.

Не то чтобы их жалобы были услышаны, если бы они попытались их высказать. Дождь был слишком громким для этого. Они были зрелищем, когда стояли там, все, что осталось от первоначальных 150. Спецназовцы надели свои черные доспехи и шлемы, которые выглядели еще более устрашающими из-за капель дождя, стекавших с них.

Как один, они проталкивали свои копья – ни один из них не отставал - они властно рассекали жирные капли воды, не дрогнув, когда капли начали стекать по их лицам и попадать в глаза. Люди и командиры стояли как один, вместе перенося тяжесть неудобств.

Это было символично, но не так, как они могли бы понять. Это было важно – чрезвычайно важно-для более широкой картины.

Если бы Ода сейчас же выскочил из-за деревьев и увидел, что эти люди ждут его, то даже он бы остановился. Даже великому объединителю Японии пришлось бы глубоко вздохнуть и успокоиться, столкнувшись с такой непоколебимой дисциплиной.

Они не знали этого, но уже столкнулись с врагом. На другой стороне леса, должно быть, уже стояли в ожидании люди Оды. Они думали, что это просто тренировка, просто учения, но они уже были вовлечены в бой.

Это была игра в ожидание, и два командира – очень разные по происхождению и очень разные по количеству людей, которыми они командовали, – столкнулись лицом к лицу, ожидая одного и того же сигнала.

Цивилизованный человек с начала времен стремился подчинить себе природу, заставить ее подчиниться своей воле. И все же они были здесь и ждали. Исход сражения целиком зависел от сигналов природы.

- Ого!

Они бросились вперед еще раз, расколов воображаемую армию на куски.

Его сердце забилось быстрее, когда он почувствовал малейшее изменение под тяжестью дождя. Так слабо, что он подумал, не померещилось ли ему. Его хватка на копье усилилась, время замедлилось, и разум наполнился предвкушением.

- Ода-сама, наше время приближается! Я подготовлю людей.

Из темноты леса к своему предводителю обратился человек. Молодой человек лет двадцати пяти кивнул. Это была, вероятно, самая крупная битва в его карьере, и можно было ожидать увидеть следы нервозности на его молодом лице.

Но вместо этого, возглавляя одну из самых амбициозных военных атак в истории, он носил маску стоицизма, которая казалась воплощением надежности. Не все люди, которые сражались под его началом сегодня, делали это добровольно, но даже те, кому не нравился этот человек, должны были низко – очень низко – склониться, чтобы по-настоящему отдать должное его мужеству.

Он сидел на своей гнедой кобыле, не шевелясь, и вода стекала по его лицу. В одной руке он держал рукоять своего меча, а в другой обнимал золотую брошь цветка Ода, подаренного ему отцом на смертном одре.

Он слышал, как бьется его сердце. Он признал, что это быстрый темп. Он признал свою нервозность. И каждому он не сопротивлялся. Он не пытался избавиться от тревожной дрожи. Он просто принимал ее. Он знал, что это симптомы здорового тела.

"Кем бы я был, если бы не чувствовал нервозности, прямо сейчас, в этот момент?"

- Подумал он про себя, чувствуя, что дождь начинает стихать. Вибрации на его доспехах становились все слабее, а хватка на мече все крепче. Под его командованием ждали 2500 человек, каждый из которых был готов двинуться вперед, если он даст им слово. Это была ответственность, которую мало кто мог нести.

- Отец ... клан Ода не умрет сегодня.

Он дал это твердое обещание и, выхватив меч из ножен, поднял его высоко в воздух, направляя своих людей вперед, а сам пришпорил коня.

Вскоре он уже двигался. Время шло так медленно, что казалось удивительным, что он так внезапно пришел в движение. Его тело было странно напряжено, он боялся предстоящей опасности, и ему потребовалось сознательное усилие, чтобы успокоить свой разум.

Его всадники быстро последовали за ним, в то время как люди, вооруженные спичечными замками и катанами, поспешили замыкать шествие.

Они мчались через лес, приближаясь к узкому ущелью, умело уклоняясь от деревьев, которые попадались им на пути.

Генге услышал приближающийся стук копыт, и его улыбка стала бы еще шире, но то, чего он ждал, еще не пришло.

'…'

В голове у него потемнело. Все должно было быть приведено в движение безукоризненно. Неужели он неверно оценил их характер? Нет. Нет, конечно же, нет. Тем не менее тревога не исчезла, так как топот копыт стал слышен остальным мужчинам, которые молча упражнялись с копьем.

Если бы они не были заняты своими пьяными выходками, весь лагерь мог бы услышать это тоже.

- …Копыта.

Накатане слегка вздохнул, гадая, кому они принадлежат-другу или врагу. Увидев выражение, запечатлевшееся на лице молодого слуги, он подумал, что это вполне могло быть последнее.

- Миура... неужели мои уши обманывают меня?

-Это не так, Нива-Сан. Это копыта приближающейся армии Ода, численностью 2500 человек. И все же мы, всего лишь 130 человек, стоим у них на пути.

Мужчины услышали его слова и судорожно сглотнули. Но они не проявили трусости – все было наоборот. Они еще крепче сжали свои копья, вернувшись в то положение, в котором тренировались весь день. Лучники асигару заняли позицию позади копейщиков, держа Луки наготове.

-Как нам с этим справиться... остальные не готовы к бою. Мы будем уничтожены.

Он проанализировал сложившуюся ситуацию и пришел к этому выводу, высказав его спокойно.

Его молодой слуга не ответил, и вскоре свет упал на приближающихся людей, и показалась масса вооруженных воинов.

Они приблизились к краю леса, и армия Нива прочно удерживала свои позиции. Было бы ложью сказать, что они не чувствовали страха, но никто не поддавался мыслям о бегстве.

БУМ

БУМ

БУМ

Звук линии масла, рождающей пламя. Грохот взрывающихся один за другим ящиков с порохом. Звук леса, превращающегося в поле ада.

- ...С хаосом, Нива-Сан.

Прошептал Генге, его слова потонули в хаотическом шуме, когда огонь отразился от его глаз, и он увидел ведущего человека. Их взгляды встретились, и Миура Тадаката, окруженный стеной огня, познакомился с Дайме провинции Овари и вождем клана Ода-одой Нобунагой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 87 - Начало хаоса**

Упряжки с лошадьми едва успевали управлять собой, чтобы их не поглотило пламя перед ними. Огонь, без сомнения, застал его врасплох, но он не стал долго стоять на месте и быстро повел своих людей налево, ища место, где кончалась стена, готовый уничтожить любую силу, стоящую на его пути.

Звуки взрыва привлекли внимание людей в лагере ,и стена огня заставила их запаниковать. Многие мужчины бегали по лагерю, спотыкаясь, ища свои доспехи, и маниакально кричали.

- Враг здесь! Они подожгли лес!

Внимание командиров будет быстро привлечено, но Гэнге не мог оставаться на месте, пока они занимались организацией войск. Лес был огромен, и было весьма вероятно, что некоторые из других лагерей не слышали шума.

Ода был прав, рассудив, что пожар не распространился на всю длину леса – это было бы невозможно. И все же Изабелла превосходно справилась со своей ролью. Это заняло много времени, но она предпочла поверить тому, что обещал ей молодой человек. В конце концов, он выполнил первую часть их сделки, как и обещал – оставил банку с опиумом именно там, где обещал.

Она ездила верхом на лошади из конюшни. Через несколько дней она прибыла в страну Овари и поспешно приступила к выполнению своей задачи.

Первые несколько дней она просто наблюдала – узнавала всех достойных внимания мужчин. И тогда она выбрала свою цель: офицера под командованием Нобунаги, но такого, который был склонен пить гораздо больше, чем он мог терпеть разумно.

А потом, в ту же самую ночь, она пробралась в его палатку и лежала там на кровати, когда он ввалился пьяный. Он протер глаза, гадая, не снится ли ему все это, пока она лежала там, ее изгибы были совершенно восхитительны. У нее было невинное выражение лица, и она покраснела, как будто была девственницей.

Захваченный ее робостью, он потерял бдительность. Он был человеком, склонным к поиску удовольствий, и с такой красотой перед ним и его умом пьяный беспорядок, он не задавал слишком много вопросов, предполагая, что это был подарок от одного из его товарищей офицеров.

Он торопливо разделся и бросился в постель, протягивая к ней руки. Но она умело отвела их в сторону и приложила палец к его губам. Именно тогда она показала коричневый порошок, соблазнительно высыпая его на язык.

Он зачарованно смотрел на нее, и когда она наклонилась, чтобы поцеловать его, он страстно ответил ей тем же. Прежде чем он понял, что произошло, вся пудра покрыла его рот изнутри.

Она – как она использовала одну руку, чтобы прикрыть ее грудь – наклонилась, предлагая ему бокал вина. Самая красивая женщина, предлагающая ему его любимый напиток? Он бы никогда не отказался. Он взял у нее стакан, ни на секунду не отрывая взгляда от ее тела, и жадно осушил его, глотая опиум.

Прошло совсем немного времени, прежде чем его разум был ошеломлен действием порошка – особенно в таком опасно большом количестве – и с тех пор он фактически стал ее собственностью. Она завела его ровно настолько, чтобы он не рассердился, и предложила ему еще опиума, как он просил. Но ей ни разу не пришлось отдаться ему.

Его пристрастие к этому веществу было быстрым, и его пристрастие к ней было почти немедленным. Днем она пряталась в его палатке, а вечером, когда он возвращался домой, тепло приветствовала его, словно они были женаты много лет.

Не желая огорчать ее, он рассказал ей почти все, о чем она просила, и был вознагражден еще большим количеством опиума. И если он когда - нибудь колебался, предлагая ей какую - то более важную информацию-которую он должен был поклясться хранить в тайне-например, когда они планировали напасть на лагерь Имагава, она направит его взгляд на свой и спросит.

- Разве ты не любишь меня?

С таким печальным лицом, что оно могло разбить даже сердце статуи. И с этим он всегда будет смягчаться. Бессмысленно расстраивать ее из-за такой мелочи. Она была его любовницей-игривый котенок и комочек невинности. Она просто хотела узнать, как прошел его день, а он оскорбил ее своим недоверием.

- Ах, прости меня, Милая ... я устал за день... я забываюсь.

И вот так она завладела его сердцем, забрав у него все, что ей было нужно. Масло, когда бы она его ни попросила. Он не задавал никаких вопросов, даже если целый кувшин исчез всего за один вечер, когда она утверждала, что это было только для того, чтобы помочь разжечь огонь, потому что дрова намокли.

И порох тоже. Она требовала этого в огромных количествах. Настолько, что ему пришлось бороться, чтобы получить его. Но она утверждала, что это был важный ингредиент для изготовления опиума, который он так любил, и его нужно было сжигать в больших количествах, чтобы сделать такой качественный порошок.

Но какое ему до этого дело? Все, что ей было нужно, было у него в руках. Для него было честью вознаградить ее, как она вознаградила его. Он чувствовал, что это прекрасные отношения, и им явно суждено быть вместе долгое время.

Всякий раз, когда день был долгим, она устраивала ему праздник для глаз и снимала все его стрессы с помощью порошкообразного опиума, который он полюбил почти так же сильно, как и она.

А потом, однажды утром, когда он вернулся домой, ее уже не было. На ней, среди нескольких других вещей. Его печать, его лошадь и его экипаж. Все они исчезли в тот же день, что и любовь всей его жизни.

Он бесконечно искал ее до самого утра, но вернулся домой с разбитым сердцем. На своей подушке он увидел единственную чашу-ту, которую он полностью проигнорировал ранее-и в ней он узнал знакомый порошок. Дрожащими руками он выпил больше драгоценного порошка, чем она когда-либо давала ему, и был перенесен в страну блаженства, прежде чем испустил последний вздох и умер.

С его лошадьми и каретой она погрузила весь порох и масло, которые вымогала у него. И хотя она была закутана в плащ, никто не окликнул ее. Печать была просто дополнительным утешением на случай, если все обернется к худшему. Но на дороге к храму, где они находились, вид экипажей, въезжающих и выезжающих из лагеря, не был чем-то необычным.

Она подготовила все необходимое в течение одного дня и ждала, скрывшись от любопытных глаз, когда силы Имагавы начали входить в лес. Она сделала все это ради простого обещания. Обещание, данное ей человеком, которого она не знала. Но это была ее единственная надежда, и поэтому она ухватилась за спасательный круг, брошенный ей обеими руками, и сделала все, что от нее требовалось.

Странно, но она не чувствовала никакой горечи по отношению к своей задаче. Совсем наоборот-она обнаружила, что наслаждается этим. Прошло уже много лет с тех пор, как она так свободно перемещалась по внешнему миру, и поскольку она делала это с ясной целью, она была в состоянии оценить это в полной мере.

Даже когда она мучила этого жалкого человека, который не мог видеть дальше ее прекрасной внешности, она не чувствовала неудовольствия. Напротив, ей нравилось играть с ним и обводить вокруг пальца его жалкое существование.

Разочарование она испытывала только тогда, когда ей приходилось ждать. Она считала дни по пальцам, вспомнив, что говорил ей офицер. Это и еще одна информация, которую дал ей Генге, – все, что у нее было. Генге сказал ей, что нападение состоится во второй половине дня. Это было все, что он знал сам. Точной даты не было.

И когда настал предначертанный день, когда наступил полдень, небеса разверзлись, и весь накопившийся дождь полился вниз. Она спряталась под деревьями и с тревогой наблюдала за происходящим. Неужели тот человек, который предсказал, что будет полдень... он ошибся? Она еще не решалась зажечь масляную лампу. Огонь не сможет распространиться под напором дождя.

Вместо этого она была вынуждена ждать, напряженная до предела. И когда дождь наконец утих, она вернулась назад к теперь уже мокрой масляной дорожке, к уже довольно промокшим ящикам с порохом, и к ним она почти без энтузиазма поднесла Факел, не веря, что они зажгутся.

Но она недооценила горючесть черной жидкости и даже вскрикнула от удивления, когда она быстро превратилась в ужасное пламя, и это пламя вскоре распространилось по всему пути, который она приготовила. По пути раздались громкие взрывы пороха, заставившие ее вздрогнуть.

Она наблюдала за хаосом с некоторой долей торжества, задаваясь вопросом, было ли это вовремя. Но когда она услышала стук копыт по твердой земле, то поняла, что выбрала правильный момент, и вспомнила его последний приказ.

- ...Когда это будет сделано, уходите как можно дальше от поля боя и...

Ей не нужно было повторять дважды. Спальня была больше ее владением, чем поле битвы.

-Я выполнил свой долг, молодой человек. Если все это было уловкой, то я с огромным удовольствием сделаю всю твою оставшуюся жизнь трудной.

Она обратилась к ветру, вскочила на коня и ускакала прочь, оставив хаос дыма и огня людям.

Когда Ода Нобунага галопом мчался вниз по стене пламени, он едва успел заметить ее убегающую фигуру. Он поспешно обогнул ее, бросив взгляд назад, чтобы посмотреть, не отстали ли его люди. Так оно и было. Но пехота отставала.

Дальше на восток он увидел лагерь. Тот, который не был так занят, как тот, который он только что оставил позади. С хищной улыбкой он направился к ним..

-Даже если предатель попытается сорвать мои планы, это будет не так просто.

Сказал он себе. Такая точно рассчитанная стена огня, расположенная именно там, где они намеревались атаковать? Это была информация, доступная только некоторым из его ближайших людей. Несомненно, это был акт предательства.

Он ринулся к лагерю, возглавляя атаку с обнаженным мечом. Его глаза слезились от дыма, который жалил их, но зрение оставалось ясным.

Пьяный мужчина танцевал, обняв за плечи своего друга.

- Слишком уж тебе, боги, даи, спасибо ... форррр, анн иссссый, победа ... давай танцевать ...

Они пели. Он почувствовал легкую вибрацию под ногами и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как острый клинок Оды ползет к его шее.

ЧВАК

И как будто пролилась первая кровь. Плохо подготовленные люди громко закричали от ужаса, когда их сразила внезапная сила, обрушившаяся на них. Хотя их крики и вопли были громкими, ни один командир не пришел им на помощь – предполагая, что это был просто шум людей, искренне празднующих, как это было в течение всего дня.

Силы Ода приняли участие в кровавом пиршестве, не тратя слишком много времени на каждую группу людей, они быстро прорвались через лагерь, перерезая горло за горлом и рубя людей на куски.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 88 - Восток**

- Парень, они собираются напасть на восточный лагерь!

Накатане выругался, немного запаниковав, увидев, что они направляются на восток. На Западе Мацудайра разбил лагерь, и они слышали, как эти люди тренировались большую часть дня. Они будут готовы к внезапному нападению.

Но на востоке находился лагерь под командованием Асахины Ясутомо, одного из вассалов Имагавы. И если они были хоть немного похожи на своих дайме, то мужчины провели большую часть дня, празднуя, и сейчас, ближе к вечеру, были безоружны.

Они успешно защищали свой лагерь стеной огня. Это также был лагерь, в котором находился Имагава, о чем Нобунага, казалось, знал заранее. Это означало, что абсолютная победа уже вырвана из его рук. Имагава и его 6000 человек, несомненно, будут вооружены и готовы противостоять им к тому времени, когда они вернутся.

Но проблема заключалась в том, как предупредить западный лагерь о надвигающейся угрозе.

-Даже если мы пойдем сейчас, мы не успеем вовремя.

Он спокойно ответил, хотя внутренне он хвалил быстрое принятие решений Нобунагой, а также его удачу. Если бы он просто пошел налево, а не направо, он встретил бы свой конец с помощью мушкетов Масаадайры.

- Я знаю! Но что мы можем сделать?

Он был в панике, как и мужчины. Для них это было совершенно неожиданным событием. Они были готовы рисковать своими жизнями, защищаясь, но теперь, со всем хаосом, который внезапно возник, и огнем, который становился все больше и больше в своей мощи, они не знали, что им делать. Они были дезориентированы, и это было опасно.

- Мы его оставим. Вместо этого мы отправимся в лагерь Окабе и предупредим их.

Это был ближайший из четырех лагерей к лагерю Асахины, и поэтому вполне вероятно, что Ода направится туда первым, поскольку цель Ода была ясна: убить как можно больше врагов, пока они все еще удерживают элемент неожиданности.

Накатане моргнул. Это было чрезвычайно холодное решение, но он знал, что оно было правильным. Не было никаких шансов, что они успеют вовремя. Лошади были намного быстрее, чем они. И поэтому было бы гораздо эффективнее – и имело гораздо больше шансов на успех-если бы они пошли прямо к Окабе.

Лагерь располагался к северо-востоку от лагеря Асахины, так что он был довольно близко к лагерю Имагавы, но был недоступен непосредственно из-за огня.

И они побежали. Приняв такое решение, они фактически оставили 8000 человек умирать. Это было решение, основанное скорее на разуме, чем на морали, и поэтому мало кто осмелился бы его принять.

Столпотворение, устроенное с помощью огня, было такого масштаба, что даже Генге не мог его предсказать. Несмотря на сильный ливень, палящее пламя жадно пожирало лес и распространялось на другие части леса с ужасающей скоростью.

Вполне вероятно, что к этому времени другие лагеря уже видели пламя – а если бы и не видели, это было бы довольно постыдно, – но все же командиры, вероятно, не сочли бы его достаточным, чтобы мобилизовать все свои силы для развертывания.

Жар пламени был очень сильным, а дым резал глаза и легкие. Они были рады расстаться с ним, когда ручей стал извилистым и они смогли перепрыгнуть через него, направляясь ближе к лагерю Окабе, возглавляемому их молодым стратегом.

Бойцы спецназа не обращали внимания на свои луки – у них не было времени достать их, а время, безусловно, имело решающее значение. Они просто держали копья, а мечи болтались у них на поясе.

К счастью, расстояние до лагеря Окабе было коротким, и они смогли пробежать его, не слишком уставая. Еще до того, как они прибыли, они начали кричать, предупреждая празднующих людей о большой опасности, в которой они находились.

- НА НАС НАПАЛИ! СООБЩИТЕ КОМАНДУЮЩЕМУ СИЛАМИ ПРОТИВНИКА!

Они кричали, едва привлекая внимание пьяной толпы.

Вскоре они ворвались в лагерь, и люди были вынуждены обратить на них внимание. Даже в пьяном оцепенении они могли сказать, что эти люди были смертельно серьезны, и новости, которые они несли, считались правдой. Они бешено метались, делая все возможное, чтобы подготовиться к неизбежному нападению.

Люди более высокого ранга услышали это и направились к палатке Окабе, чтобы предупредить его. Через несколько минут он появился, хотя все еще безоружный и совершенно не готовый отдавать приказы. Когда он увидел полностью закованных в броню людей Нива и своих людей, которые были в бешенстве, чтобы вооружиться, он, наконец, начал обращать больше внимания, понимая, что это было гораздо серьезнее, чем казалось сначала.

Предпринимались какие-то действия, но, по мнению Генге, они были слишком медленными, и он нервно кусал губы, расстроенный тем, что ничего не мог сделать, кроме как ждать.

В других местах ОПР продолжала вызывать резню. Его пехотные части вступили в бой, и приближалось полное уничтожение Восточного лагеря.

По пути они поджигали палатки и убивали всех, кто оказывался поблизости. Рука Нобунаги с мечом болела от количества нанесенных им ударов, но его сердце не имело веса из-за количества жизней, которые он забрал. В его глазах этого было еще далеко не достаточно.

Всего восемь тысяч. И с ними так медленно расправлялись. Это был не тот путь, по которому должен был идти план. У них было достаточно времени, чтобы уничтожить один лагерь, прежде чем перейти к следующему.

Но из-за этого пожара, из-за этого предателя и из-за того человека в черном, который увидел его, он знал, что Имагава и его лагерь уже почти закончили вооружаться и очень скоро вступят в охоту за его кровью.

По его мнению, это была гонка, кто первым доберется до лагеря. Он ставил только на себя.

РЫВОК

Копье вонзилось в бок его кобылы, заставив бедное животное встать на дыбы, сбросив его с седла, прежде чем она сама рухнула на пол. Ода тяжело приземлился на его задницу, но успел вскочить на ноги как раз вовремя, чтобы увидеть, как человек, который осмелился слезть с него, снес ему голову с плеч.

- Дайме-сама! С тобой все в порядке?

Один из его ближайших гвардейцев окликнул его, прежде чем спешиться и предложить Нобунаге помощь. Но Дайме отмахнулся от его беспокойства. Большая палатка командира лагеря была прямо впереди – ему все равно придется спешиться через несколько минут.

Он перешагнул через тела, которыми была усеяна дорожка к белому шатру, без малейшего намека на отвращение. Его внимание было сосредоточено на чем-то одном. Он не обращал внимания на мелкие неудобства и неудобства, которые грозили ему в будущем.

На большинстве трупов не было ничего, кроме кимоно, и очень немногие умирали с оружием в руках. Они были застигнуты врасплох, что само по себе было весьма прискорбно.

Он почувствовал гнев по отношению к командиру от их имени. Где он был, когда услышал их крики и вопли? Почему он не присутствовал на поле битвы, хотя бы для того, чтобы увидеть себя и своих людей в могиле? Такой трусости не было оправдания, и, прежде чем откинуть полог белой палатки, он еще раз повторил себе, что не проявит милосердия.

Но внутри оказалось совсем не то, что он ожидал увидеть. Он представил себе человека, наполовину незнакомого, стоящего на коленях на полу и плачущего от страха, умоляя о прощении. Но здесь он увидел старика, страстно занимавшегося любовью с девушкой, которая была меньше чем на четверть его старше.

Она громко звала Неда, полузакрыв глаза, а он, как кролик, занимался своей работой. И только когда он вонзил свой меч в незащищенную спину старика, оба они заметили его присутствие. Он задохнулся и остановился на середине следующего удара, лицо его исказилось от боли и замешательства, когда он повернул голову, чтобы встретиться взглядом со своим убийцей.

Только почувствовав, как теплая кровь капает на мягкую плоть ее живота, она открыла глаза и поняла, что мужчина, которому она отдавала свое тело последние три года, мертв.

Она закричала, увидев окровавленное лицо Нобунаги и холодную сталь его клинка, торчащую из груди мертвого командира.

Он, в свою очередь, просто смерил ее холодным взглядом, выхватил оружие и повернулся, чтобы уйти. Он не держал обиды на женщин клана Имагава, но и не собирался опускаться до того, чтобы предложить им утешение.

Он вышел из палатки и увидел, что его ждет лошадь, а рядом с ней преданно стоят его люди, готовые выслушать его следующую команду. Он не давал им слов, потому что они в них не нуждались. Вместо этого он вскочил на спину белоснежного жеребца и крепко сжал поводья, прежде чем пришпорить его вперед, нацелившись на лагерь, который, как он знал, был ближе всего отсюда.

Встревоженный медлительностью члена лагеря, Генге заставил их двигаться быстрее.

- ВСЕ, КТО В СОСТОЯНИИ, СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ В ЛАГЕРЬ ИМАГАВЫ.

Он повел своих людей вперед, ожидая, пока к ним присоединятся остальные. Сначала он думал, что они сами смогут удержать лагерь, но слишком мало людей были вооружены и готовы, и он знал, что Нобунага может атаковать в любую секунду. Если их поймают, он подвергнет риску жизни своих людей, а это, по его мнению, того не стоит.

Они побежали обратно через лес, за ними следовала большая группа людей. Некоторые были только полуодеты и без обуви, крича от боли, когда они пронзали мягкую плоть своих ног довольно острой палкой или камнем.

Другие были либо менее пьяны, либо более дисциплинированны и мчались за ними во всеоружии, готовые к бою.

Страх, который они испытывали, видя, как многие уходят, подстегивал остальных, побуждая их двигаться быстрее и догонять стаю. Если их поймают на бегу, когда Ода нападет, то они будут разрублены на куски, и любой человек, у которого в черепе больше половины мозга, прекрасно это понимает.

Окабе поскакал вперед со своей охраной, быстро вскочив в седло и покинув лагерь.

Генге хотелось выругаться за его трусость, но он с самого начала сомневался в этом человеке и боялся, что произойдет нечто подобное. Он просто был благодарен судьбе за то, что сделал свой выбор и оставил позади этот ужасный лагерь.

Ручей, который они так легко перепрыгнули раньше, оказался своего рода ловушкой для тех, кто следовал за ними, так как многие упали в нее, застигнутые врасплох, поранившись.

Вскоре они увидели пылающий ад и изо всех сил старались держаться от него подальше. Он почти удвоился в ширину с тех пор, как они покинули его, и все еще намеревался расшириться. Жара быстро высушила кору деревьев, которая только намокла на поверхности, как и в предыдущие дни, и огонь с аппетитом поглощал сухое дерево.

Судя по тому, как шли дела, весь лес мог сгореть дотла. Это был кошмар для защитников окружающей среды, но это был необходимый шаг в предотвращении внезапного нападения Ода и остановке полного разгрома сил Имагавы еще до того, как они должным образом начали свою кампанию.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 89 - Вперед**

В лагере Мацудаира они провели все утро - и начало дня - на тренировках. Но когда надвигалась гроза, командир посмотрел на темные, тяжелые тучи и решил, что сейчас самое подходящее время для передышки – он не хотел, чтобы порох намокал.

И вот они собрались в своих палатках, спасаясь от самого сильного дождя, и сидели измученные, радуясь возможности сесть и поесть.

Однако их заставили оставаться вооруженными, потому что тренировки возобновятся, как только дождь утихнет – и многие поймали себя на том, что хотят, чтобы этого никогда не случилось.

Их командир был серьезным человеком и, казалось, лично обижался, когда они отдавали что-то меньшее, чем их максимальные усилия. Он всегда ожидал от них самого лучшего и безжалостно обучал их.

Но когда пришло время для них расслабиться, он стал одним из мужчин и нашел время поесть с ними у теплого огня, узнав больше о тех, кто служил под его началом. Это породило товарищество, которое было необычно для такой большой армии, и, несмотря на все, что он ожидал от них, они все еще старались не подвести его.

Теперь, когда дождь пошел на убыль, он прогуливался по лагерю и здоровался с людьми, мимо которых проходил.

-Ах, Араи, ты все еще улыбаешься! Мне кажется, я никогда не видела тебя таким несчастным. Есть какие-нибудь советы для сварливого старика?

Солдаты неосторожно отвечали на игривые вопросы командира, зная, что он не обидится, как бы грубо они ни шутили.

- Я думаю, секрет не в том, босс, что Араи не хватает хорошего комплекта наверху!

Один из друзей Араи ответил от его имени, и все мужчины рассмеялись, Араи в том числе был расстроен, его улыбка только расширилась, и он согласился со своим другом.

- Думаю, это правда.

Добродушно сказал он.

Это была реакция, типичная для солдат армии Мацудаиры. Внутри них Мацудаира намеренно воспитывал легкую натуру, которая начиналась с самого верха, с его терпения и снисходительности к своим офицерам. Он испытывал огромное отвращение к поведению членов Совета Имагавы, когда они открыто огрызались друг на друга по самым незначительным причинам и делали все возможное, чтобы извлечь хотя бы малейшее удовольствие из того, чтобы сделать чей-то день еще хуже.

Он активно наказывал любого, кто выходил за рамки дозволенного в этом отношении. Он учил своих офицеров следовать его идеалам, и если новобранец изо всех сил старался не отставать от них, то с ними заговаривали, но в их словах не было злобы. Все должно было оставаться дружелюбным, все остальное было ненужным.

Поведение офицеров и расслабленное отношение, которое они проявляли, вскоре передалось и солдатам, так как они были в состоянии справиться со стрессовой задачей изучения новых методов, не опасаясь быть разорванными на части другими людьми, если они отстанут.

Он сделал это просто потому, что считал ее идеальной, и это была та среда, частью которой он хотел быть. Но, помимо его предсказаний, это также дало хорошие результаты на поле боя, как это было заметно в осаде морской пехоты.

Товарищ, которого эти люди вскоре привели к повышению морального духа и спокойствию перед лицом опасности, поскольку они использовали мышление, которое они приняли во время обучения – терпение и постоянную работу.

БУМ

БУМ

БУМ

Когда он разговаривал с группой своих людей, они услышали отдаленные звуки взрывов. Он отличался от стрельбы, к которой они так привыкли, – впрочем, это не было обычным делом, поскольку их армия была единственной под командованием Имагавы, которая использовала фитильные замки.

Мужчины напряглись, понимая, что это серьезно.

- Спокойно

Ответил Мацудаира, обращаясь к одному из сопровождавших его офицеров.

- Собери людей. Мы будем исследовать этот шум, как если бы это был звук вражеской стрельбы. Не имеет значения, если это окажется не так – это будет хорошей практикой для правильного построения наших формирований.

Приказал он, предлагая ответы на вопросы человека, прежде чем тот успел их озвучить. Это была еще одна причина, по которой подразделение было так тесно сплочено – офицеров всегда держали в курсе, а информированные офицеры означали информированных и уверенных людей.

- Сэр!

Он чопорно поклонился в пояс, затем повернулся и побежал трусцой, чтобы начать собрание.

- Как вы думаете, босс, это действительно вражеская стрельба?

С любопытством спросил один из мужчин. Это, конечно, не звучало так.

Мацудайра пожал плечами и честно ответил:

- Я не уверен, но мы обязательно это выясним. Вы готовы к бою?

Мужчина согнул руку и похлопал себя по бицепсу, словно демонстрируя свою силу.

- Это они должны быть готовы!

Остальные мужчины кивали. Никто из них не испытывал страха при мысли о битве. Какими бы силами ни располагал противник, они, скорее всего, будут численно уступать им. Кроме того, они были уверены в своей подготовке и были готовы продемонстрировать силу фитильного замка.

Мацудайра похлопал его по плечу.

- Это совершенно правильное отношение. Мы обязательно их раздавим.

С этими словами он повернулся и пошел обратно к своей палатке, надев боевые доспехи, прежде чем сесть на коня и поскакать вперед своих людей, которые все были готовы и ждали.

Он был осторожным человеком и приказал им идти вперед в оборонительной форме, с ветеранскими подразделениями Яри, прикрывающими оба крыла в случае фланговой попытки, и опытными людьми, прикрывающими их тыл. В центре находились 1000 человек с фитильными замками, каждый из которых держал заряженную винтовку, готовую выпустить смерть при малейшем нажатии на спусковой крючок.

К этому времени Ода уже приближался к лагерю Окабе – или, по крайней мере, к тому, что от него осталось. Его люди яростно скакали за ним, загоняя лошадей до предела, в то время как пехота позади них бежала неровно, пытаясь догнать их.

Вдоль каждого лагеря протекали ручьи, которые приходилось перепрыгивать, но для лошадей они не представляли никакой проблемы.

Они прорвались сквозь ряды палаток – иногда даже сквозь сами палатки, заставляя их рухнуть на пол – и рассыпались веером по обширной территории, которую покрывал лагерь.

Те, кто был достаточно глуп, чтобы двигаться медленно, издавали крики, когда их рубили. Некоторые пытались бежать, но их конец ничем не отличался, только меч рассекал им спины, а не рассекал спереди.

Кавалерия ничуть не замедлила шаг, когда они сравняли лагерь с землей, срубая все, что стояло на их пути. С теми, кого им не удастся убить, разберется пехота, идущая за ними, поэтому ни один из них не изменил своего курса и не пустился в погоню.

Одна вещь была до неприличия очевидна уже через несколько минут пребывания в лагере: они были несколько подготовлены к их приходу. Только около 2000 человек остались позади, что было намного меньше, чем они ожидали найти.

Некоторые из них были полностью вооружены, а другие едва одеты. Но все они бежали в одном направлении.

- Их предупредили...

Нобунага выругался. Но кто это сделал? Огонь был слишком далеко от них, чтобы что-то разглядеть, а отдаленных взрывов было недостаточно, чтобы привлечь их внимание. Всадник не мог быть послан, так как им потребовалось бы больше времени, чтобы мобилизоваться из-за того, что лошади были расседланы и отдыхали.

Кто же тогда?

В голове Нобунаги мелькнуло лицо.

- Он? Тот человек в черном? Это возможно... но откуда он мог знать, что я приду сюда?

Он спросил себя, прежде чем понял, что такой ответ был очевиден: это был ближайший лагерь к лагерю Окабе.

Он выплеснул свое разочарование, убив еще одного человека, кровь забрызгала бок его лошади. Влажная почва под этими четырьмя копытами разбрызгивалась повсюду, воняя опустошением, когда комья летели к глазам лошадей за его спиной.

Но они уже привыкли к таким мелочам, и даже не вздрогнули, когда она выплеснулась на их людей-ероев. Они просто делали то, что показывал их Дайме, и обрывали жизни еще большего числа людей.

Он мягко направил своего коня по извилистой тропинке, когда они повернули, и острие стрел позади него великолепно последовало за ними. В этом и была прелесть такого образования. Это позволяло самым дальним людям все время одним глазом следить за своим командиром, так что изменения движения могли быть сделаны быстро.

Он шел по тропе, по которой бежали толпы, рубя все, что попадалось ему на пути, и крича от ужаса.

Решение Мацудайры двигаться было подтверждено, как правильное, так как вскоре они увидели возвышающийся ад, который лизал пятки окружающих деревьев, угрожая сжечь их до основания.

Дым висел в воздухе, как густой туман, и идти по нему было очень неудобно – к тому же дезориентируя, – и они не могли видеть лагерь Имагавы, пока не наткнулись на него.

К удивлению командира, внутри лагеря царил хаос, люди носились туда-сюда, вооружаясь. Он ожидал, что подобные приготовления будут завершены гораздо раньше, чем они были, и все же ему еще предстояло увидеть Имагаву.

Он слегка покачал головой, удивляясь некомпетентности человека, которому был вынужден служить, и бросил взгляд на стену пламени. Если бы не это, он готов был поспорить, что лагерь был бы уже стерт с лица земли атакующими силами.

Он недоумевал, почему враг не решил сделать это в первую очередь, вместо того, чтобы сеять семена хаоса своим массированным огнем и многочисленными взрывами. Хотя он полагал, что в конечном счете преимущество все равно будет на стороне врага, поскольку они, без сомнения, будут сеять хаос в других местах.

Он испытывал некоторое уважение к Оде, который, несмотря на свою многочисленность, не выказывал ни малейших признаков слабости и теперь причинял такой страх и ущерб рядам врага, что далеко превосходил его самого.

С этой мыслью появился Имагава, облаченный в тяжелую боевую броню, изготовленную по индивидуальному заказу талантливым оружейником, так что нагрудник мог свободно обхватывать его здоровенный живот.

Его элитная гвардия выехала перед ним, огромный квадратный щит закрывал больше половины их тел. Их главной целью было защитить Имагаву от повреждений, в том числе от снарядов, и поэтому они действовали в основном как передвижная стена, которая будет окружать его все время. Условия их роли были настолько абсолютными, что им запрещалось носить оружие, и у них были только щиты. Это было сделано для того, чтобы предотвратить любые попытки прорвать строй, чтобы убить врага, и чтобы они могли все время оставаться рядом со своим Дайме.

По правде говоря, это выглядело немного нелепо, и ему было неловко находиться рядом с ним на поле боя. Он сомневался, что Ода будет окружен элитной охраной, хотя, скорее всего, он все еще стоял в тылу, чтобы более эффективно отдавать приказы.

Лагерь был полон дыма, и люди с трудом дышали. Инстинктивно они выстроились в дальнем конце лагеря, где Мацудайра и его люди уже были готовы и ждали.

Их неустойчивый характер, полный тревоги, резко контрастировал с характером людей Мацудаиры, которые, несмотря на жару, оставались холодными как лед, словно тысячи раз сталкивались с подобной ситуацией.

Он полагал, что это различие в философии. Большинство мужчин были обучены очень хорошо справляться с определенными ситуациями. И все же он приучил своих людей относиться ко всему спокойно и дисциплинированно, что бы это ни было.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 90 - Предательство**

Ода ехал сквозь толпу людей, сбивая их с ног и следуя их маршрутом все ближе и ближе к лагерю Имагавы.

Они услышали, как Ода приближается издалека, судя по крикам падших и бегущих. Никто, казалось, не хотел идти им на помощь, так как их строй был надежен, и они были прочны, как кирпичная стена. Двигаться означало бы сделать себя уязвимыми.

- Помогите! А-А-А! ПОМОГИТЕ НАМ!

Какой-то человек закричал, его голос был полон чистого страха.

Увидев впереди лагерь Имагава, Гэнге наконец смог отдать приказ стоять твердо.

Их было всего 130 человек, но с их копьями они могли сломить атаку Нобунаги и остановить его от убийства такого же количества людей.

- ДЕРЖИСЬ КРЕПЧЕ! СТЕНА ЯРИ!

Он крикнул, люди быстро ответили, построились, крепко держа копья. Они были рады приказу, так как крики убитых преследовали их, и они чувствовали себя очень виноватыми, убегая.

Узнав, что их черные доспехи-это доспехи их спасителей, люди пробежали мимо, затаив дыхание, со слезами на глазах и мочой, пропитавшей их одежду. Он действительно оказался в положении жертвы, и это было неприятно, совсем не приятно.

Человек в полном доспехе, который держал копье в одной руке, не пробежал мимо. Вместо этого он присоединился к стене, направив острие своего копья на врага.

- ЕСЛИ В ВАШИХ СЕРДЦАХ НЕТ ТРУСОСТИ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ И ПОМОГИТЕ НАМ ОСТАНОВИТЬ ЭТОГО УБЛЮДКА ОДА ОТ УБИЙСТВА ЕЩЕ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ.

Он крикнул своим товарищам по оружию: Большинство в ужасе пробегало мимо, просто желая оказаться как можно дальше от сражающихся. Но некоторые сумели покорить их сердца и снова взяться за копья, вернув себе сердце воина, а не испуганного кролика.

Таким образом, из 130 человек число обороняющихся перевалило за 200 сотен. Этого все еще было недостаточно, чтобы с комфортом выдержать атаку 1000 кавалеристов, но это, безусловно, было улучшением.

- Ну же! Лагерь Имагавы прямо впереди! Продолжай бежать!

Масаацу подбадривал тех, кто уже добрался до конца веревки. Чьи легкие и сердца кричали от перенапряжения. Но даже тогда, они были не несли ответственности, чтобы остановить. Не было человека, который удержался бы от того, чтобы довести себя до предела, если бы за ними ждала верная смерть. Что такое небольшой дискомфорт по сравнению с концом вашей жизни?

Тысячи прошли мимо них. Но тысячи других все еще были далеки от безопасности. Легкий ветерок разнес дым по всему лесу, и вскоре они едва могли различить, был ли человек, идущий впереди них, другом или врагом.

Единственный способ узнать, что враг еще не прибыл, заключался в том, что вибрирующее землетрясение, от которого стучали их ноги – выбитые тысячами лошадиных копыт – еще не было над ними.

- AAHHHH!

Где-то рядом раздался крик-это зарубили человека. Но они не видели, как он упал. Их сердца напряглись от страха. Дым придал атакующим силам силу, которой у них раньше не было.

А потом из тумана, словно внезапно материализовавшийся демон, появился Ода. Цвет его доспехов было невозможно определить, так как теперь они были густо залиты кровью и облеплены множеством кусочков грязи от внутренних органов, кожи и мышц.

Острые зубы его людей-ерой, казалось, хотели поглотить их, и меч в его бронированной руке был более чем счастлив исполнить это желание.

Из ниоткуда позади него появились двое мужчин. Их доспехи были окрашены подобным же образом. Даже их лошади выглядели устрашающе, с их безумными глазами и яростными пенящимися ртами, которые болели от боли от того, как сильно их толкнули.

Все больше и больше этих демонических фигур выскользнуло наружу, каждая в маске, которая выглядела очень взволнованной запахом нового кровопролития.

Наконечник стрелы этого демонического легиона приблизился, и их черты стало легче различить. Но это не уменьшило их страха, так как они могли подтвердить, что это были простые люди. И наоборот, это делало его сильнее, поскольку кровь и запекшаяся кровь на их доспехах становились еще более яркими. Она была навалена так плотно, как будто они купались в ванне из отрезанных частей тела.

Мужчины ближе к концам начали ломаться. Они пришли сюда не для того, чтобы бороться с этим. Они просто хотели притвориться, что они не трусы, после того как так долго бежали от Ода. Конечно, разумнее было бы вернуться в Имагаву и сражаться среди них.

Но было уже слишком поздно. Даже если они сейчас начнут бегать, лошадь легко поймает их. Однако рациональное мышление не было сильной стороной человека, охваченного страхом, и вскоре все они бежали, оставив армию Нива в одиночестве.

- ПРОКЛЯТЫЕ ТРУСЫ!

Взревел Морохира, гораздо более рассерженный, чем испуганный.

- ДЕРЖИСЬ КРЕПЧЕ!

Приказал Гэнге, и они, стиснув зубы, приготовились поймать коней на концы копий.

Ода подошел ближе, высоко подняв меч. Он и его конь, казалось, не выказывали ни малейшего страха перед острыми наконечниками копий, которые в любую секунду могли лишить их жизни.

Его взгляд был прикован к человеку в черном. Тот, кто, казалось, сделал его планы намного сложнее. Если бы не его вмешательство, они с легкостью уничтожили бы больше половины армии Имагавы. Но все же его заставили броситься в погоню.

И даже сейчас он стоял на его пути со своим жалким количеством людей, казалось, убежденный, что его позиция здесь имеет смысл, что таким образом он спасет еще больше людей.

Он подошел ближе, пока не оказался почти на вершине копья Генге, и посмотрел ему прямо в глаза.

Это были не глаза здравомыслящего человека. Они были красными. Красный от бессонных дней. Он явно вложил всю свою энергию в то, чтобы эта атака увенчалась успехом, и теперь, когда она не оправдала его ожиданий, он был зол, очень зол, и был готов рискнуть своей жизнью, чтобы исправить ошибки.

Но в последнюю секунду он развернул коня и проехал мимо людей.

- Что?

Генге был полностью готов, морально и физически, встретить атаку этого человека лицом к лицу. Но в последнюю секунду он повернулся, и вместе с ним появился весь наконечник стрелы.

Ему показалось, что в этих глазах он уловил намек на безумие. Но, возможно, это было его собственное отсутствие рациональности? Этот человек. Этот Ода Нобунага до самого последнего момента доказывал, что он человек исключительной логики.

Очистить это жалкое подразделение из 130 человек было бы для него легко, и это решило бы личную вендетту. Но, по большому счету, это было бесполезно. Более того, это было бы на самом деле контрпродуктивно. Вести кавалерию на острия копий было верхом безумия, и им, вероятно, придется пожертвовать более чем 200 людьми только для того, чтобы убить эту жалкую горстку. Оно того не стоило. Он нуждался в каждом мужчине, которого мог заполучить.

Так они и ехали, пока у мужчин перехватывало дыхание, не совсем понимая, что произошло.

Гэнге осмелился позволить себе дышать, как он покачал головой.

- Черт!

Несмотря на всю их борьбу, он почувствовал, что начинает восхищаться этим молодым человеком. Он ставил жизнь своих людей превыше всего, и это было достойно уважения.

Он стоял неподвижно, не понимая, в какой опасности они оказались. В любую секунду пехота Оды могла прорваться, и среди этого порядка наверняка были спичечные замки, у которых оружие было заряжено и готово выстрелить в любой момент.

-Отступить! Быстро!

Крикнул он, наблюдая, как его люди следуют его приказу и бегут вперед, а он осмелился обернуться и посмотреть в ту сторону, куда ускакал Нобунага. Но больше смотреть было не на что. Кавалерию поглотил дым.

Он побежал назад вместе с ними, воображая, что те, кто бежал, сейчас чувствуют себя довольно глупо.

Они скользнули назад через ряды копьеносцев, которые держали линию, заметив, что Имагава был близко впереди, окруженный своими щитоносцами. Судя по тому, как он смотрел на них, ему, несмотря на туман, удалось заметить их перепалку с кавалерией Ода.

- Стой!

Он закричал, когда копьеносцы под его личным командованием опустили свои копья как один – почти задев их – и заставили их отступить в процессе.

- Что за чертовщина!?

Морохира выругался на такую грубость, его брови сошлись в яростной гримасе. Остальные мужчины чувствовали то же самое. Не имело значения, кто вы такой, если вы так грубо обращались с людьми, которые только что рисковали своей жизнью, чтобы спасти ваше дело, – это было непростительно.

Имагава бросил на Морохиру суровый взгляд, ожидая его слов.

- ПОЧЕМУ ТЫ БЕЖИШЬ ОТ БИТВЫ?

Он взревел так, чтобы его услышала вся армия.

- Бежать с поля боя? На какую битву ты смотришь, старик?'

Роккаку подумал про себя, глубоко презирая то, как агрессивно, словно гигантская жаба, задвигались подбородки тучного Дайме.

Гэнге оставалось лишь постараться сохранить хладнокровие, поскольку он старался говорить ровным голосом и отвечать на обвинения Имагавы.

-Дайме-сама, мы просто вернулись, чтобы присоединиться к вам.

- ЕРУНДА. НА ПОДХОДЕ ПЕХОТНЫЕ ЧАСТИ, НЕ ТАК ЛИ, ОКАБЕ?

Он повернулся к мужчине рядом с ним, на лице которого играла змеиная улыбка.

- Действительно, есть. Отступая, вы позволяете им свободно проходить мимо, ту-ту-ту.

- При всем уважении, Дайме-сама, эти тысячи пехотинцев, мы не смогли бы удержать их в одиночку.

- Или вообще. Они бы сбили нас прежде, чем мы успели бы обменяться ударами.

- М-М-М, ЖАЛКОЕ ОПРАВДАНИЕ. ВЫ НЕ ХОТИТЕ ОТДАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УСПЕХ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ КАМПАНИИ? ПРЕЗРЕННЫЙ.

- Мы всегда были готовы служить Дайме в меру своих возможностей.

Он ответил сквозь стиснутые зубы

- А? ХОРОШИЙ. ТОГДА ТЫ ВОЗГЛАВИШЬ АТАКУ И ПОСТАВИШЬ НИКЧЕМНУЮ ПЕХОТУ ОДА НА КОЛЕНИ. НЕ СПРАВИТЕСЬ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ, И В НАКАЗАНИЕ ЗА ВАШУ ТРУСОСТЬ Я СНЕСУ ВАМ ГОЛОВЫ!

- Среди них тысяча спичечных коробков! Нас перебьют раньше, чем мы успеем подойти!

- Молчать! ИЗ ТВОИХ УСТ ВЫРЫВАЮТСЯ СЛОВА ТРУСА. ЭТО ВОЗМОЖНО, НЕ ТАК ЛИ, ОКАБЕ?

- Воистину так, милорд, если бы только они проявили чуть больше сердечности.

- ЧЕРТ!!!

Он взревел про себя, его кулак крепко сжался вокруг копья, он сделал шаг вперед, ярость одолела его. Тут же ему захотелось пронзить Имагаву копьем, как жирную свинью, которой он и был.

Как он смеет подвергать своих людей такой опасности! Это было настоящее самоубийство! После всего, на что он пошел, чтобы гарантировать, что их поражение будет предотвращено... это была его награда?

Если им суждено умереть, то, возможно, лучше умереть, избавляя землю от таких некомпетентных придурков?

Он всерьез подумывал о том, чтобы назвать это своей последней атакой, пока не почувствовал руку на своем плече.

- Парень. Успокоить себя.

Серьезно предостерег его Накатане. Было что-то такое во взгляде учителя, что заставило его прислушаться и сделать сознательное усилие, чтобы унять огонь в крови.

Когда он немного успокоился, Накатане наклонился и прошептал ему на ухо:

- Я думаю о том же, что и ты. Но пока мы делаем то, что он говорит. Однако когда эта битва закончится... мы сравняем счет. Вы меня понимаете?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 91 - Ярость**

Мацудайра с жалостью наблюдал за этим обменом репликами. Это был еще один пример использования Имагавы одним из его подчиненных.

- Чем вы его обидели, молодой человек?

Удивился он, чувствуя отвращение к этому зрелищу. Это, конечно, не было соревнованием за позицию, так как они были всего лишь небольшим отрядом с сотней или около того человек. На самом деле было странно, что такому подразделению вообще уделялось какое-то внимание.

Он заставил себя отвести взгляд. Если он слишком сильно погрузится в бедственное положение силы, то только усилит свою вину, когда они умрут.

- Мы сделаем так, как ты говоришь, Дайме-сама, и принесем тебе славу на поле битвы.

Спокойно сказал Накатане. Он провел много лет, скрывая свои эмоции, когда Тода так жестоко мучил его. Дзикодзи восхищался хладнокровием своего молодого хозяина, в то время как остальные так быстро приходили в ярость. Даже их многообещающий стратег, который уже столько раз приходил им на помощь, не смог сохранить хладнокровие, получив такое приказание.

- ХОРОШО.

Это было все, что сказал Имагава, жестом приказывая им атаковать.

Потребовалось все, что у него было, чтобы согласиться на такое требование. Жизнь была жестоким делом для тех, кто не имел власти. Им было суждено быть в распоряжении сильных. В последнее время он позволял себе мечтать. Мечтать о том, что такой путь скоро закончится для них, и что, когда придет время его дочери принять власть, он сможет отдать ей все, что заработал, чтобы она не испытала того же насилия, что и он.

Несмотря на все свое остроумие и ум, в этот момент Генге не мог найти лучшего решения. У них было два варианта, которые им предлагали. Подумать только, после всей этой борьбы, после всех этих сражений, после всех этих размышлений один из их собственных союзников в конце концов позаботится об их уничтожении.

На лице Окабе появилась довольная улыбка. Чем они его обидели? Может быть, потому, что они осмелились отвести его людей в безопасное место? Неужели это было действительно по такой мелкой причине?

-Да, но какое это имеет значение? Когда вы обладаете таким авторитетом, очень немногие способны задавать вам вопросы.

Сокрушался он. Они так хорошо справлялись. Они с легкостью преодолели все препятствия, стоявшие перед ними. Мужчины были близки друг к другу, как одна большая семья. Их боевой дух был высок, потому что они предприняли шаги, чтобы завоевать свои собственные сердца. И вот теперь они столкнулись с таким предательством.

Они были вынуждены шагнуть вперед, одна нога перед другой, поскольку их мышцы сокращались и растягивались, вспоминая такое обычное движение. Вскоре они набрали скорость и помчались вперед сквозь дым.

- Я ошибся? Неправильно сражаться за дело, которое мне не принадлежит?

Он задумался, когда время замедлилось, и его мысли унеслись прочь от поля боя. Все это больше не казалось важным. Даже если они убьют врага перед собой, враг все равно останется позади.

- Весь мир... они сочтут меня дураком. Вина всегда лежит на побежденных. Честь, кажется, это иностранный термин. Возможно, мне следовало предать Дайме моей провинции, прежде чем он предал меня. Может быть, мне следовало присоединиться к ОПР?'

Влажная почва липла к ногам, делая их движения тяжелыми. Мир вокруг них был странно тих и холоден, пока они прислушивались к звуку собственного дыхания.

-Ха! Это был не вариант. Ода никогда бы не доверился предателю. Единственным верным вариантом было бы дистанцироваться от всех. Стоять рядом с теми, кого я знал как своих истинных союзников. Урезонить Ниву-сан и уйти от войны, которая не была нашей собственной. Чтобы позволить уничтожить Имагаву.

Закончив эту мысль, он еще сильнее ударился ногой о землю, а его пустое лицо - бесстрастное, смущенное внезапным саботажем – вновь обрело живость, и он прищурился, его брови сошлись вместе, снова нахмурившись, от чего он думал, что избавился.

Демон внутри него бился о цепи, умоляя выпустить его.

-Касаи... Касаи Генге... ты наконец-то понял, не так ли? Пора возвращаться к своим корням.

- Действительно... действительно, пора.

Его слова были произнесены тихо, но они донеслись до всех мужчин. Их внимание вернулось от задумчивых мыслей, и они навострили уши, узнав этот молодой голос.

- Пришло время захватить власть. Пришло время принять то, чего боится мир, – эту тьму внутри нас самих. Ибо мир все равно развращен. Мы должны позволить нашей собственной грязи проникнуть в нашу кровь и сделать ее тяжелее, чтобы мы могли зажечь новый огонь, который будет гореть сильнее и позволит нам противостоять любому противнику.

Его слова, произносимые шепотом, доходили до их ушей и резонировали в их сердцах. Если бы они не пережили такого предательства вместе, они бы забеспокоились, что их лидер стал сумасшедшим. Но они были готовы. Готовы взглянуть на новую часть себя.

Накатане понял эти слова лучше, чем кто-либо другой, потому что он уже давно думал о том, чтобы пройти по этому пути, чтобы справиться с муками Тоды. Но он сопротивлялся. Он боялся взглянуть на то, на что был способен, боялся, что не сможет контролировать это.

Но теперь, перед их неминуемой гибелью, терять было нечего. Умрут ли они с пустыми лицами, униженные ничтожными словами кого-то другого, или они позволят этому демону освободиться, чтобы в свои последние мгновения они могли править истинным хаосом в мире, и пусть мир знает, что они здесь.

-Бунтарь!

Внезапно закричал он, воодушевившись.

- ВОССТАНЬ ПРОТИВ ТОГО, ЧТО ХОЧЕТ ПОГУБИТЬ НАС!

Он не думал, прежде чем заговорить, он просто позволил словам прийти сами собой.

-ВОССТАНЬ И ПОЧУВСТВУЙ СВОЮ ЯРОСТЬ! ЯРОСТЬ ПРОТИВ ИМАГАВЫ! ЯРОСТЬ ПРОТИВ ОДЫ!

Это были мужчины. Люди из лучших искали. Они шли дорогой чести, и она завела их в тупик. Как они могли не чувствовать ярости?

- АААХХХ

Раздались крики, полные отчаяния, когда они перестали заботиться о том, что могут подумать другие, и позволили своему гневу овладеть собой.

Они не осознавали этого, но их скорость увеличивалась. Тело, охваченное яростью, не заботится о том, чтобы причинить себе вред. Его заботило только разрушение того, что вокруг него.

Они держали в руках копья. Будь то лук асигару, Яри асигару или спецназ, все они цеплялись за копья.

Сквозь дым виднелись ряды спичечных блоков, первый ряд стоял на коленях, так что те, кто стоял позади, тоже могли стрелять.

Они были так сосредоточены на своей атаке, что не заметили, что Имагава не послал за ними людей. Похоже, вместо них послали кавалерию. Они были просто отвлекающим маневром, предназначенным для того, чтобы замедлить пехоту и немного, пока кавалерия была допущена на место.

Первый залп был выпущен, поразив каждого из них, когда первая шеренга открыла огонь. Пули пронзали их плоть, вонзаясь под кожу. Но они не дрогнули. Только те, кому не повезло получить смертельный выстрел сразу, только они были теми, кто упал.

Остальные опустили копья вперед, Их лица превратились в маску чистой ярости и ненависти.

Асигару запаниковал. В них попали – некоторые не один раз, – но они продолжали атаковать. С их стороны было правильно испытывать страх. Раздался второй залп, правда, несколько более неорганизованный, чем первый.

Еще больше пуль вонзилось в их плоть, когда они едва вздрогнули. Еще больше людей должны были пасть, потому что их мозг был пронзен, и они больше не могли контролировать свои тела.

-АРГГГГГХХХХ!

Они ревели, приближаясь. До сих пор не было сделано ни одного залпа, а враг уже почти настиг их. Тысяча фитильных асигару, оставленных позади, чтобы дать последний залп по врагу, прежде чем им будет приказано спешить и бежать.

Воины ушли вперед. Любая атака, которую они совершат, будет их последней. У них не было такого преимущества в дальности стрельбы, как у фитильных замков.

Несколько пуль пролетели через лес мимо армии Нива, и люди в первом ряду Имагавы, спотыкаясь, упали на пол. Все это время они намеревались стрелять глубоко в дыму, где, как они знали, находились войска Имагавы. И все же они были встречены этим самоубийственным обвинением. Нападение, которое должно было быть легко отбито, но оно все еще не потеряло своей инерции.

"ФООШ ""ФООШ ""ФООШ"

Прозвучал последний залп, и две силы столкнулись.

Люди Нива глубоко вонзили копья, почти не сбавляя скорости. Бойцы спецназа убили многих из них, прежде чем отбросить копья в сторону и выхватить меч.

Они кружились вокруг, разъяренные, покрытые собственной кровью, когда они широко рубили.

-РАХХХХХХХХ!

Боль только разозлила их еще больше и еще больше разъярила, но ничуть не замедлила их движения. Они были людьми, которые отбросили свою человечность и позволили чему-то более примитивному овладеть собой. Это были люди, которым абсолютно нечего было терять, выброшенные теми, кому они служили. Они были людьми, которые полностью понимали, что значит чувствовать ярость.

Они прорубили себе путь, когда силы рассыпались перед ними. Простые асигару вряд ли смогли бы замедлить их с легкостью. Их боевой дух был слишком низок, мысли слишком рассеяны. Столкнувшись с целеустремленной решимостью уничтожить все, что попадалось им на пути, они испытывали ужасную нехватку.

С пулями, выпущенными из их ружей, и простыми штыками на конце их винтовок, они попытались окружить врага, и это скудное число, чтобы сокрушить их.

Но их неглубоких ударов было недостаточно. Они были просто щекоткой по сравнению с болью от пули.

Роккаку, бесчувственный, использовал всю свою силу и рассек человека поперек от правого плеча до левого бедра, полностью разрубив его пополам. Понятно, что те асигару, которые видели такую жестокость, начали отступать, но шансов на спасение было мало.

Морохира размахивал своей катаной и катаной одного из своих павших товарищей, вихрь ярости, когда его собственная кровь пробивалась сквозь его губы, но он все еще сражался со свирепостью льва.

У Накатане было несколько пулевых отверстий, разбросанных вокруг его груди, и сражаться дальше оказалось трудно, так как его тело начало бунтовать. Но подстегиваемый гневом, он не уступал потребности в отдыхе и рубил людей на части, как будто они были сделаны из соломы.

Дзикодзи сражался бок о бок с ним, безжалостно эффективно, как человек вдвое моложе его. Кульминация его многолетних тренировок была действительно очевидна, и каждый раз, когда он двигался, другой человек падал на пол.

Еритомо и Аритада бросились в эту кампанию, искренне веря, что это их будущее. Что это был их шанс воплотить свои мечты в жизнь. Они высоко ценили различных Дайме, считая их вершиной чести. А теперь их убеждения оказались ложными, и они остались пустыми. Только ярость могла заполнить эту пустоту в их сердцах, слезы застилали их лица, и они вопили в отчаянии, рубя врагов направо и налево. Это было поистине ужасающее зрелище.

Некоторые асигару маниакально пытались перезарядить оружие, но времени было слишком мало, а их собственные люди мешали им – глупая затея. Некоторые из них в страхе стреляли, фактически поражая своих людей, но они все еще продолжали, делая все возможное, чтобы остановить этих диких зверей, чтобы они не добрались до них и не разорвали их на куски.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 92 - Монстры**

Он шагнул внутрь стражника асигару и вспорол ему живот. Человек упал, его лицо превратилось в маску чистого ужаса. Возможно, ему и следовало встретить свой конец в руках дьяволов, ибо ему предстояло вечно обедать с ними в аду.

Генге бросился в отчаянную схватку, двигаясь быстрее, чем когда-либо прежде. Он не делал никаких попыток казаться человеком, а только двигался так, как ему казалось нужным. Он принял согнутую позу, как разъяренный сильвербек, с клинком в одной руке, когда он бросился в толпу людей, его клинок быстро рассекал воздух, вызывая сеть смерти, где бы он ни приземлился.

Его тело утратило все чувства, и единственным желанием было вызвать разрушение. Они уже давно отбросили заботу о собственной жизни. Если бы они этого не сделали, то пали бы от первого же залпа.

Это было по-звериному. Это было ужасно. Это было совершенно бесчеловечно.

-М-монстры!

Какой-то человек закричал, когда он поднял свое оружие, бесполезно выставив его лезвие. Масаацу легко проскользнул под его защиту и отделил ногу от колена. Он едва взглянул вниз, когда вонзил свой меч в мягкую плоть груди мужчины.

Те, кто окружал его, попятились. Подобные сцены происходили повсюду.

-Т-они... не умирают…

Какой-то человек захныкал, его голос задохнулся от страха. Сколько бы раз они ни наносили им удары и сколько бы ран ни наносили, люди не замедляли шаг и продолжали охотиться за жизнью.

У их ног лежали груды трупов. Это было ужасающее зрелище.

Не в силах вынести ужасной резни, свидетелями которой они стали, несколько сотен оставшихся асигару бросились врассыпную, разбегаясь во все стороны, делая все возможное, чтобы избежать неминуемой смерти.

Только при виде этих убегающих спин и отсутствия вражеского присутствия перед ними люди начали обретать некоторое подобие своего нормального "я", поскольку они осмеливались надеяться, что выживут. Но это само по себе было опасно. Их тела были в ужасном беспорядке, и когда адреналин выветрился, боль усилилась.

Генге снова и снова протыкал одного и того же человека своей сломанной катаной. Этот человек умер задолго до того, но потерял свою ярость, как он был, и без кого-либо другого для него, чтобы убить, его разочарование было выпущено на тело.

Вскоре его разум начал приходить в себя, осмелившись оперировать еще раз. И вместе с этим он обессилел, и клинок выскользнул из его руки. Он скатился с трупа и лег на спину.

Его глаза были слегка приоткрыты и смотрели в небо над ними. Казалось, ночь наступила прежде, чем они это поняли. Они вскоре закрылись, так как усталость одолела его, и он начал желать долгого отдыха.

…

…

ХЛОП ХЛОП

Он почувствовал, как что-то коснулось его щеки.

- Ой! Парень? Ты жив?

Знакомый голос заставил его пошевелиться, и он поднял глаза, чтобы увидеть Накатане, выглядевшего в ужасном состоянии.

-Нива-Сан..?

Прошептал он болезненно, его горло саднило от всех криков, которые он сделал. Все его тело ныло, и он не осмеливался взглянуть на свое тело, зная, что оно изрешечено пулевыми ранениями.

Он попытался сесть.

- Теперь полегче.

Сказал Накатане, помогая ему медленно подняться.

Он огляделся по сторонам. Несколько человек стояли на ногах. Но только несколько. Вокруг них было поле трупов и много дыма.

Он не смел надеяться, что его товарищи выжили, потому что вероятность того, что они выживут в этом жестоком наступлении, была близка к нулю.

- Имагава наверняка тоже так думает.

Его гнев вернулся, когда он представил себе жирное лицо этого человека с запавшими глазами и дрожащими подбородками. Он сжал кулак только для того, чтобы немедленно разжать его после причиненной боли. Казалось, пуля попала ему в предплечье.

Ему пришла в голову мысль, и он быстро заговорил:

- Нам нужно убираться отсюда!

Он поспешно попытался встать на ноги, но сделал это слишком быстро, и его охватило головокружение. Он упал бы еще раз, если бы рядом не было Накатане, чтобы поддержать его.

- Да, парень, но успокойся.

Он кивнул, пытаясь выразить свое понимание, но настойчивость, которую он испытывал, ничуть не уменьшилась. Без сомнения, силы Имагавы скоро придут, и это было последнее, что он хотел видеть. Если подтвердится, что они живы, то им придется вернуться в это стадо, иначе деревня Тойоне будет замучена.

- Остальные здесь.

Сказал он, поддерживая Генге за плечо и ведя его сквозь дым.

-...Остальные?

Спросил он, повторяя то, что сказал их хозяин.

Жалкое количество людей заполнило его поле зрения, когда они приблизились. Всего 30 человек. Среди них он заметил Аритаду, у которого были красные глаза и заплаканные щеки.

Он посмотрел на него, в настоящее время вопрос о его лице.

Аритада покачал головой в ответ.

Казалось, Еритомо пал. Это было неудивительно, учитывая все, через что они прошли, но потеря все еще тяжело ранила его сердце.

Он был рад увидеть отца, который сидел на поваленном дереве, тяжело дыша. Он был в плохой форме. Там же были Роккаку и Тогаши.

Но как он ни старался, ему никак не удавалось разглядеть брата.

- Масаацу... где Масаацу?

- Прости меня, парень.…

Последовал извиняющийся ответ Накатане.

- Я понял.…

Он уставился в пол, чувствуя, как его собственные слезы начинают щипать глаза. Его брат... его дорогой брат, который так заботился о нем. У Рин будет разбито сердце. И Фуку тоже.

Ему захотелось тут же упасть на пол и разрыдаться. Ноги у него подкашивались, и ему стоило больших усилий удержаться на ногах. Но он знал, что важнее всего остального было их желание уехать.

В противном случае Масаацу погиб бы напрасно, и месть никогда не была бы достигнута.

- Мы должны идти, Нива-Сан... мы должны.

Он умолял, пытаясь заставить его подтолкнуть людей к действию. В любой момент они могут оказаться в ловушке.

-Да, я знаю. Поехали, мужики…

Приказал он, хотя в его голосе не было силы. Их потери были слишком велики, чтобы они могли хоть что-то почувствовать после победы. Некоторые даже жалели, что не умерли среди своих товарищей.

Они встали и пошли, хотя так медленно, что казалось, будто они вообще не двигаются. Ни у кого из них не было ни сил, ни энергии. Каждый шаг давался с огромным трудом.

- Одна нога... перед другой.…

Он услышал, как рядом с ним прошептал Накатане, пытаясь отдышаться.

Пока он шел, мысли Генге обратились к одному старику.

-Дзикодзи?

Сказал он, размышляя вслух.

- Еще не умер, малыш.

Он услышал голос позади себя.

- Ах...

Он был рад слышать об этом. Он не думал, что смог бы справиться с потерей еще одного близкого друга.

Позади послышался топот копыт-это кавалерия прибыла на место сражения. Они громко разговаривали. Слишком громко для их усталых ушей. И им было все равно, что они говорят. Они просто старались держаться подальше от своей тропы и продолжали идти, углубляясь все глубже в лес, стараясь как можно дальше отойти от своего нового врага.

Они шли медленно и шли много часов, так и не добравшись до опушки леса, и только когда забрезжил рассвет, они наконец добрались до него. Первый утренний свет озарил зеленое пятно. Это было заманчиво. Слишком заманчиво. Бесцеремонно измученная группа избитых мужчин рухнула на пол и почти сразу же заснула.

…

…

Они долго спали, а некоторые так и не проснулись. Это было поистине чудо, что хоть один из них остался жив.

Чувствуя щекотку на лице, когда маленький паук бродил по нему, Генге очнулся от сна, щурясь и прикрывая глаза от яркого солнца.

Его тело болело еще сильнее, чем до того, как он заснул, и любая попытка пошевелиться ощущалась так, словно кто-то сунул руку ему в живот и играл с его теплыми внутренностями.

В конце концов он ограничился тем, что двигал только головой, оглядываясь по сторонам.

Морохира уже сидел, прислонившись спиной к одному из деревьев позади них. У него было отстраненное выражение лица, как будто он глубоко задумался. Роккаку сидел рядом с ним, но они словно находились в двух разных измерениях, потому что даже не взглянули друг на друга.

Дзикодзи снял доспехи и осматривал одну из своих ран с выражением крайнего отвращения на лице, время от времени издавая мучительные звуки, хотя и старался их приглушить, чтобы не разбудить остальных.

- Я думаю... мы проживем еще один день, а, Нива-Сан?

Сказал Генге человеку, лежащему рядом с ним, пытаясь примириться с этой новой реальностью.

Ответа не последовало, и он решил, что тот спит.

-Дзикодзи-Сан!

Крикнул он шепотом, пытаясь привлечь внимание старика. Он огляделся вокруг, как любопытная птица, гадая, кто зовет его по имени. Теплая улыбка осветила его лицо, и он заметил голову Генге, выглядывающую из высокой травы.

-А, так ты еще жив, парень?

- Едва. Сейчас уже полдень? Наверное, я проспал всего несколько часов.

- Да, уже полдень. Но ты проспал больше двух часов, парень. По крайней мере, на день.

- Боже мой... так долго?

Удивленно спросил он. Было странно, что так мало из них тоже встали, и он начал беспокоиться о человеке рядом с ним.

-Нива-Сан?

Он снова попытался позвать его, начиная беспокоиться после того, как они проспали столько времени.

-Нива-Сан? Проснись!

Сказал он, слегка встряхнув его за плечо. Ответа по-прежнему не было, и он повернулся к Дзикодзи за объяснениями. Лицо старика погрустнело, и он промолчал.

-Нива-Сан!

Генге сел и перевернул его, начиная паниковать.

Его тело было тяжелым и трудно двигалось, но после больших усилий ему удалось заставить его перевернуться. Его голова безжизненно качнулась от этого движения, но ответа от мастера все еще не было.

Только тогда он заметил зияющую дыру возле живота Накатане, где броня провалилась, и были видны разорванные внутренности внутри.

-Нива-Сан…

Слезы наполнили его глаза, и начал дрейфовать вниз по его щекам.

Несмотря на свое состояние, Накатане поддерживал Генге, когда они шли, хотя именно он нуждался в поддержке гораздо больше. Из-за темноты леса он не мог видеть, в каком плачевном состоянии находится.

До самого последнего вздоха этот человек был добр к нему. Перед лицом некомпетентности Имагавы и злобы Окабе он оставался на высоте приличий, сражаясь за выживание своих людей.

Он был там, чтобы поднять Генге из его низкого положения крестьянина. Он всегда относился к нему справедливо, несмотря на разницу в их положении. Он был даже там, когда падал в глубины ада, чтобы схватить его за руку и поднять обратно.

А теперь такой человек исчез. Так много хороших людей ушло. Но, опираясь на поддержку своего товарища, с которым он столкнулся со многими невзгодами, он чувствовал, что есть путь вперед. А теперь... теперь он уже не был так уверен.

//////////

КОНЕЦ ТОМА 2

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 93 -Смерть**

Он долго сидел с мертвыми глазами. Так много людей погибло. Даже их хозяин, Накатане, был мертв. Какой путь вперед был от этого?

Солнце грело ему затылок, делая его мысли еще более пустыми. Он был благодарен за это, так как это позволяло ему отгородиться от своих мыслей. Он огляделся - невидящий и бесчувственный - на всех, кто остался.

Судя по их виду, даже они не выживут. Грудь Морохиры превратилась в месиво из пулевых отверстий и колотых ран – удивительно, что он еще дышал. Эти раны нужно было немедленно закрыть и очистить, иначе они могли заразиться.

Роккаку рядом с ним был в еще худшем состоянии, и некоторые раны все еще кровоточили. Большинство из них предпочитали не смотреть на свои собственные тела, учитывая, насколько сильно они были избиты. Воистину, то, что они остались живы, было вопросом удачи. Всего 11 человек из 130.

Но не то чтобы это имело значение. Это были их последние часы. Их последняя борьба. Здесь не было ни дороги вперед, ни тропинки через непроходимые горы. Вот где все их усилия оставили их. В Тихом травянистом поле, где солнце согревало их спины, когда они переходили в другой мир.

Он откинул голову назад и вяло посмотрел на голубое небо над головой.

- Ах…

Он вздохнул, удивляясь неожиданной красоте. Маленькие насекомые использовали его пальцы в качестве каркаса для лазанья, а он оставался таким неподвижным, что казалось, будто он уже мертв.

-Миура... Миура…

Он обернулся и увидел, что Дзикодзи подошел к нему. Он посмотрел на его старое лицо, на кровь, запекшуюся на его бороде, и на мгновение задумался, как же это старейшему из них удалось выжить. Но он больше не думал об этом, потому что был рад, что эти глаза еще сохранили жизнь.

-Дзикодзи-Сан…

Пробормотал он с болью, как будто это было далекое воспоминание, подхваченное мимолетным ветерком. Он заметил, что его губы продолжают шевелиться, но он едва переваривал слова, которые произносил. У него не было ни энергии, ни мотивации для чего-либо. Все было кончено.

-...есть...для...

Обрывки речи проносились в его голове. Он мог бы повернуться, чтобы лучше расслышать слова, но боялся боли, которую принесло бы такое движение.

Он не хотел слушать, что скажет Дзикодзи. Он боялся это услышать. С ним было покончено. Он слишком устал. Он и слышать не хотел о своих обязанностях. Ему хотелось уплыть и немного отдохнуть.

Он повернул голову и увидел Китаджо, который нянчился с ужасной раной в верхней части бедра. Это выглядело болезненно, и он видел, что молодой парень стиснул зубы. Но когда их глаза встретились, он все еще улыбался в его сторону.

Улыбка вызвала легкое тепло в его сердце, когда его мозг попытался вспомнить что-то важное. Искра жизни промелькнула в нем, заставив его разум прийти в движение.

- Нет... я отказался от общества... я не могу вынести эту боль... ты ничего не можешь сделать ... ты ничего не можешь сказать.

– Миура... Миура, посмотри вверх, парень. Посмотреть вверх.

Слова просочились в его восстановленный разум - который все еще был так огрублен тяжестью смертей - и он едва их заметил. Больше всего на свете ему хотелось не обращать на них внимания, свернуться калачиком и ждать, когда придет смерть. Ему больше нечего было защищать – не было смысла продолжать.

- Давай же. Давай, посмотри вверх.

Он осмелился, но все, что он видел, это вид его раненых товарищей, которые доверяли ему, и в конце концов они были ранены так сильно, потому что он позволил себе быть отданным на милость кого-то более могущественного, чем он.

Он встретил их взгляды, от Роккау до Сасаки, вплоть до крестьянина асигару, с которым он не был знаком. Все они встретили его взгляд и улыбнулись.

- Ты видишь, Миура Тадаката? В их глазах все еще есть жизнь. Несмотря на все, что произошло. Мы все потеряли товарищей, юноша, но сейчас не время умирать.

Он попытался дать ему совет, и тепло начало заглушать холод, и попытался проникнуть в его сердце, он вспомнил сны о пламени, которое вдохновляло его, но теперь все, что осталось, были слабые искры.

Он повернулся к Аритаде и с грустью посмотрел на заплаканное лицо мальчика. Он потерял друга детства, того, кто был рядом с ним каждый день его жизни – ближе, чем родной брат. И все же он заставил себя улыбнуться, а голову опустить в знак согласия.

- Мне кажется, я знаю, что творится в твоей голове, мальчик. Но поймите правильно – это не ваша вина. Это не твое бремя, чтобы нести его. Но есть еще кое-что, за что я требую, чтобы вы взяли на себя ответственность.

Его голос стал жестче к последней части, пронизанной властностью, заставив Генге посмотреть на него напряженно и выжидающе.

- Я требую, чтобы ты взял на себя ответственность за наши жизни. Именно благодаря тебе мы все еще жили. Имагава приговорил нас к смерти, но под твоим руководством мы развязали хаос и поговорили с дьяволом, только чтобы остаться в живых по сей день.

Он посмотрел на него сверху вниз. Значит, это его вина, что они здесь и сейчас страдают?

- Однако не поймите меня превратно. Наша жизнь построена на горе многих жертв, и для вас отвернуться сейчас значило бы назвать их усилия бессмысленными. Именно благодаря их могуществу мы можем говорить так.

- ...Что ты хочешь, чтобы я сделал?

Он говорил шепотом, так как ему было больно говорить, но больше всего это напоминало ему о том, что он присутствовал в данный момент, и это было последнее, что он хотел испытать.

- Бери инициативу на себя, мальчик. Ответственность – это ваше дело.

Взять на себя инициативу? Разве это не должно быть честью, а не такой тяжелой ответственностью? Но потом он посмотрел на состояние каждого из них. Они не были людьми, готовыми к действию. Вести их за собой означало заботиться о них, помогать им твердо стоять на смертных равнинах.

Но почему такая задача должна была выпасть на его долю?

- Именно этого и хотел бы Накатане. Он провел всю свою жизнь в поисках свободы и безопасности от сил свыше, чтобы его дочь, Акико, не испытывала того же угнетения, которое он испытывал от рук Тоды.

-А... Акико.

В его голове мелькнуло лицо, и он сжал пальцы. Как же он хотел ее видеть! Но казалось, что она была так далеко – даже в другом измерении. Он даже не мог начать созерцать расстояние.

- Для него это было невозможно. И для меня это было невозможно. Так было, пока не появился ты.

- Именно благодаря вашим талантам мы вообще смогли завести этот разговор. И если бы когда-нибудь нашелся более подходящий человек, чтобы возглавить нас, то этот человек, несомненно, завоевал бы весь мир.

Он смотрел на лица мужчин, пока Дзикодзи говорил. Они ответили ему взглядом, и в этих глазах он не увидел и намека на несогласие.

- Но почему? Почему ты так высокого мнения обо мне? Я... я-ничто.

Эти слова, которые он произнес в своем сознании, вызвали к жизни воспоминание – воспоминание из прошлой жизни.

Он сидел там, в своей единственной грязной комнате, глядя на все, что у него было, вдыхая сырость, исходившую от осыпающихся стен.

Именно тогда, в возрасте 21 года, он понял, что он ничто. Его жизнь, которую все считали такой многообещающей со школьной скамьи, судя по результатам тестов, которые он получал, сводилась к этому.

Он был глуп. Он сделал этот интеллект своей личностью, но он был бесполезен без власти и положения, чтобы поддержать его. Это был пустой ветер.

И в этот момент он сжал кулак и поклялся стать кем-то. Подпитываемый гневом – гневом на самого себя, гневом на окружающий мир – он начал изнурительный подъем к вершине.

И когда он добрался туда, то понял, как там холодно.

- Миура.

Дзикодзи – с огромным усилием и сильной болью – встал перед ним на одно колено и вытащил из ножен окровавленный меч.

Он поднял его обеими руками, склонил голову и протянул Генге.

- Пожалуйста, примите мою преданность. Пожалуйста, примите мои услуги. Если ты поведешь нас, я знаю, что мы сможем отомстить за Накатане и сохранить жизнь семье Нива.

Генге посмотрел на него сверху вниз, его глаза расширились от удивления. Он взглянул на меч, который был весь в крови. У старика еще не хватило сил почистить его. Такие церемонии обычно совершались с предельной чистотой. Но так или иначе, это было гораздо более уместно. Гораздо честнее. Когда они оба были покрыты собственной кровью, кровью тех, кого они убили, и покрыты засохшей грязью - это было почти метафорически для дороги, по которой им предстояло идти.

" Это... это совсем другое дело."

-Подумал он, глядя на человека, который так настойчиво предлагал ему свой меч.

"На этот раз я не один... не один. Так что, возможно... возможно, наверху будет не так холодно."

А потом он взял меч за рукоять и встал, его лицо преобразилось, когда он вспомнил этот свой огонь.

- Этот мир... величайшей ошибкой было пренебрежение ко мне. Имагава... Окабе. Вы еще не готовы. Вы не знаете этого человека. - Нет! Люди, которые стояли перед тобой. Ты посмел – ты, черт возьми, посмел – относиться к нам легкомысленно.

- Прежде чем закончится этот год, я оторву голову Имагавы от его плеч. Я пошлю Окабе ползать со змеями, на которых он так похож. А рядом с тобой я буду преследовать истинный хаос – истинное столпотворение, и сожгу Микаву дотла. Как вы думаете, этого достаточно?

- Нет! Отнюдь, Миура! Мы должны отобрать у них все, что им дорого! Позволь им испытать то, что мы чувствуем... чтобы... чтобы Еритомо мог спокойно отдохнуть.

Аритада встал и страстно заговорил, прежде чем опуститься на колени перед Генге и сделать то, что сделал Дзикодзи.

- Пожалуйста! Миура, прими мой клинок! Позвольте мне добиться справедливости!

- Мы окрасим реки в красный цвет их кровью, Аритада. Они не знают, кого оскорбляют.

Подтвердил Гэнге, принимая его преданность.

- Склоняюсь перед собственным сыном... ха, кто бы мог подумать? Масаацу гордился тобой, Тадаката. Очень горжусь. Я никогда не видел, чтобы он так улыбался, как тогда, когда сражался на вашей стороне. Позвольте мне присоединиться к вам, чтобы я мог отрезать голову Имагавы от его гребаных плеч.

Морохира присоединился, протягивая свой сломанный клинок. Он был сломан и искорежен, как и они. Но он все еще был более чем способен лишить жизни тех, кто причинил им зло.

-Нииро-Сан бы это понравилось…

Печально сказал Китадзе, с трудом поднимаясь на колени, несмотря на причиняемую боль. У него не было оружия, но в этих пустых руках он отдал свою жизнь.

- Позволь мне сражаться за Нииро-Сан, Миура.

- Мой меч уже некоторое время принадлежит тебе, - начал Тогаши. - Но позвольте мне предложить его вам еще раз. У меня нет ни дома, ни семьи, о которой можно было бы говорить. Но я чувствую твои обиды так же сильно, как и свои собственные. Давай свершим правосудие, Миура.

Вскоре все они предложили ему свои мечи. На него они возлагали свои надежды. Даже те трое, которые не были из его отряда – даже они признавали его достижения и верили в его шанс на успех.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 94 - Ферма**

Вот они здесь, так торжественно говорят о том, что хотят отомстить Дайме своей провинции, и все же они были так далеки от достижения этой цели, что это было почти смешно. В настоящее время не было бы ничего странного, если бы один из них упал и умер – такова была их форма.

Их первоочередной задачей была, конечно, еда, чтобы дать им энергию для восстановления, но они также нуждались в запасах, чтобы закрыть свои раны. Сойдет и алкоголь.

Как только он подумал обо всем, что им было нужно, он начал скучать по огромному количеству монет, которые они хранили в своих палатках. Но теперь все это давно прошло, и им приходилось довольствоваться тем, что их окружало.

- К югу отсюда есть ручей, Миура. Я тоже заметил неподалеку фермерский дом.

Дзикодзи, казалось, мог понять, о чем думает Генге, и предложил решение их проблем.

-Ммм, хорошо. Посмотрим, что мы сможем оттуда извлечь.

- Как раз вовремя.

Пожаловался мужчина. Он ужасно проголодался. Он был одним из тех людей, с которыми Генге познакомился совсем недавно, так как до этого служил в подразделении Яри асигару. Ему было лет двадцать пять, и на руках у него было приличное количество мускулов. Но самой определяющей его чертой был этот рот. Несмотря на то, что они не очень хорошо знали друг друга, у него не было проблем с тем, чтобы высказать свои жалобы.

У него было два друга, которые выжили вместе с ним. Одним из них был Хондзе – высокий мужчина с запавшими глазами и лысой головой. Его внешность определенно была странной, особенно учитывая, насколько он был худ. Это было довольно неожиданно.

А потом появился другой его друг, поменьше ростом, с широкими плечами и растрепанными волосами. Его звали Эния.

- А что, если они не захотят нам ничего дать?

Спросил Роккаку немного встревоженно, явно опасаясь, что его надежды оправдаются.

- Тогда мы возьмем его, Роккаку. Отныне мы-это наш собственный народ, и должны сами о себе заботиться. Если кто-то встанет у нас на пути, мы его снесем.

Это было холодно сказано, но они не имели права изображать из себя хороших людей. Их выживание было важнее хороших манер.

Мужчины одобрительно закивали. Это была циркулирующая между ними идея – именно из-за нее они и попали в эту передрягу. Если бы они сосредоточились только на своих людях, то стали бы сильными и не подвергались бы риску предательства.

Они медленно спустились с холма. Сасаки пришлось нести Китадзе из-за состояния ноги мальчика, но вскоре они прибыли.

Для фермерского дома он был удивительно чистым, с недавно замененной соломенной крышей и стенами из побеленного или покрытого лаком дерева.

Толпа из дюжины коров жевала высокую траву, лениво глядя на них, когда они проходили мимо.

Генге обратил внимание на их присутствие. Они могли бы увести одного из них, чтобы иметь запас мяса на ходу – по крайней мере, пока не убьют его.

Он обошел дом сзади, предполагая, что там может быть склад. Дорожка из сена, ведущая от него, говорила о его присутствии. Он надеялся, что они смогут взять то, что им нужно, не вступая в прямую конфронтацию с фермером земли и потенциально не причиняя ему вреда в процессе.

Его усилия в этом отношении оказались тщетными, так как, когда они завернули за угол, они увидели молодую женщину за работой, складывающую пучки соломы в свои руки.

Они остановились и посмотрели друг на друга, раздумывая, как им быть дальше. Оружие, которое они вытащили, было быстро вложено в ножны.

Ей не потребовалось много времени, чтобы заметить их присутствие, поскольку Генге морально и физически готовился к ее крикам ужаса.

- А!..

Она вскрикнула, потрясенная тем, что так много мужчин внезапно появилось позади нее. Она встретила взгляд Генге, вздрогнув от его холодности. Затем она посмотрела на остальных, ее глаза расширились, когда она увидела природу их РАН.

- Клянусь богами!…

Прошептала она.

- Привет, мы бы так и сделали-

Начал молодой человек, собираясь сказать, что им нужно дать, чтобы они могли спокойно покинуть ферму.

- Ты бедный... эти раны... это больно, да? Пожалуйста, сядь, ладно? Я схожу за кое-какими вещами.

Пораженный такой реакцией, он не смог сформулировать ответ, и вскоре она исчезла в доме. - Он слегка вздохнул. Казалось, она сейчас позовет на помощь отца или брата. Было бы лучше, если бы они могли избежать драки, но это было не так, как если бы они отступили от одного из них.

-Бабуля! Бабушка? Ты не знаешь, где я оставил саке? Еще мне нужны бинты.

- Саке и бинты? Зачем тебе это нужно, черт возьми?

- Гм... гм... Фокоро опять поранилась о камни... мне нужно зашить рану, пока не стало еще хуже.

- Боже мой, опять? Даже для коровы у нее должно быть больше мозгов.

- Она умна по-разному!

Возразила молодая женщина, выходя из дома с охапкой припасов. Через открытое окно они слышали разговор, и она не только никому не сказала, что они здесь, но и солгала, чтобы скрыть их.

Она вернулась с красными от спешки щеками.

- Извините! Я вернулся. Ладно, кто хочет идти первым?

- А как насчет тебя?

Она схватила Китаджо за руку, и парень невольно покраснел. У нее было довольно симпатичное лицо, и Генге готов был поспорить, что он никогда не был с женщиной.

- Положи его на сено. Оно приятное и мягкое, видишь?

Она поговорила с Сасаки, прежде чем прыгнуть на кучу сена, чтобы продемонстрировать его удобные качества.

Сасаки сделал, как ему было сказано, чувствуя себя так, словно с ним разговаривает мать.

Китадзе посмотрел в сторону Генге, ожидая указаний. Все происходило довольно быстро, и он не помнил, чтобы кто-то из них давал свое согласие. Но в ней есть доброта, из-за которой с ней трудно разговаривать.

Во-первых, большинство из них едва могли понять, что происходит. Они пришли сюда, чтобы сражаться и воровать за свои припасы, и вот эта девушка, даже не зная, кто они такие, предлагает залечить их раны.

Она еще немного осмотрела рану Китаджо, слегка фыркнув на его состояние.

- Ты действительно должен лучше заботиться о себе, понимаешь? Если бы мальчики просто немного притормозили, то вы бы не оказались в таком состоянии.

Конечно, в этом аргументе были недостатки, но кто осмелится назвать их? Она нежно прикоснулась к его коже, размышляя, как справиться с раной.

- Внутри что-то есть... что это?

- Пуля.

Сообщил ей Генге, наконец-то получив возможность заговорить.

Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. Она никогда не видела пистолетов, но слышала о них и понимала, что такое пуля. Однако, насколько она понимала, это никак не могло привести к такой травме.

- Пуля? ОУ... нам нужно будет вытащить это наружу, хорошо?

Китадзе кивнул, глядя на нее снизу вверх, и она добродушно улыбнулась, ища что-нибудь, с чем можно было бы это сделать. В конце концов она снова исчезла в доме, а потом вернулась с маленьким чистым ножом.

Юноша посмотрел на клинок и уже стиснул зубы от боли, которая должна была прийти.

- Это будет больно... но будь сильной, ладно? Мы приведем вас в порядок в кратчайшие сроки.

Он дважды кивнул, один раз для себя, другой для нее, когда нож приблизился к его ране. Они все смотрели, чувствуя жалость к парню, и Роккаку с Дзикодзи двинулись вперед, чтобы удержать его, зная, что это будет необходимо.

Она начала с ножа, преследующего пулю, и он издал болезненный крик, который быстро заглушил, закрыв рот.

- АААХХХ

Она посмотрела на него мягко, понимающе.

- Почти понял.…

- Вот так!

Из раны выпал сжатый металлический шарик, и она гордо подняла его, чтобы показать ему.

- Вот видишь! Все было в порядке, не так ли?

Китадзе выглядел так, будто вот-вот упадет в обморок, но все же кивнул, как будто соглашаясь с тем, что она сказала.

- Мы просто используем немного саке, чтобы немного очистить его, и тогда вы снова будете здоровы!

Прежде чем он успел хотя бы мысленно приготовиться к тому жжению, которое наверняка принесет саке, она уже влила его в его рану.

- ААААХХХ

На этот раз он, конечно, не смог сдержать крик боли. Он был слишком агрессивным, слишком колющим, чтобы любой мужчина мог отнестись к нему легкомысленно.

- Хорошая работа!

Она похвалила его, когда он тяжело дышал, изо всех сил стараясь справиться с толчками боли.

-О... я лучше разведу огонь... нам нужно быстро запечатать это, пока оно снова не испачкалось.

Она начала укладывать на место ряды хвороста.

-Ах, позвольте мне. Есть раненые души, нуждающиеся в исцелении.

Ии подошел к ней, демонстрируя все свое обаяние, на которое был способен, когда он осторожно вынул киндлинг из ее рук, и улыбнулся, как принц. Остальные мужчины съежились, прекрасно понимая, что он задумал. Но она ни в малейшей степени не поддалась его обаянию, а просто улыбнулась и сердечно сказала:

- прежде чем вернуться к Китадзе.

Он выглядел немного обиженным из-за того, что его усилия не увенчались успехом, в то время как остальные снисходительно улыбались. Он не только не преуспел в том, чтобы поколебать ее сердце, но и был обременен работой в этом процессе.

-Проклятие…

Тихо пробормотал он себе под нос, нагибаясь и разжигая огонь, несмотря на всю боль, которую это причиняло.

- Сними свои доспехи, ладно? Мне нужно увидеть твою грудь.

- Ч-что?

Задыхаясь, спросил Китадзе, удивленный тем, что она вдруг попросила его раздеться.

- Это слишком больно на груди, не так ли?

-А... ГМ... верно.

С ее помощью он медленно снял доспехи и распахнул кимоно, обнажив грудь.

- Счастливчик…

Ии выругался, видя, как ее пальцы танцуют на его коже, осматривая каждую рану.

- Их так много…

Печально сказала она.

- Ты храбрый мальчик.

Она сказала это с такой искренностью, что даже некоторые из старших мужчин чуть не упали в обморок.

- ...Не поздно ли мне жениться на такой милой девушке?

Роккаку задумался, наблюдая за ее работой.

Вскоре огонь взревел, и раздались крики Китадзе. Им удалось вытащить большую часть пуль из его груди, хотя некоторые из них разрушились и превратились в осколки, что значительно усложнило работу девушки с фермы. Но в течение нескольких часов все его раны были промыты и запечатаны, и он был покрыт бинтами, удерживая их на месте.

- Не бегай вокруг да около, ладно? Раны должны оставаться закрытыми.

Она инструктировала, как медсестра.

Когда они заканчивали и одевали Китадзе, из кухни вышла старуха с подносом, доверху заваленным рисовыми шариками, и несколькими кусками вареной говядины сбоку.

- А! Бабушка? Откуда ты знаешь…

Старуха закатила глаза.

- Он кричит так громко, что может разбудить всю долину, как я могу не слышать? Глупая девчонка. Не было никакой необходимости лгать мне.

Ее взгляд смягчился, когда она закончила фразу. Очевидно, она тоже находила утешение в добром характере девушки.

- Ладно, грязные вы старики! Уберите руки от моей внучки и возьмите себе еды!

Скомандовала она, ставя тарелку с едой на ближайшую скамью.

Генге едва знал, как реагировать на всю эту доброжелательность. Это была вечная проблема, стоявшая перед каждым человеком. В мире вы часто найдете худший людей и желание отвернуться от всех. Но тогда вы также найдете людей, подобных этим, людей с такой непостижимой доброй волей, что по сравнению с остальными их можно было бы назвать святыми. Люди, за которых стоило сражаться.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 95 - Дорога домой**

Молодая фермерша - как они узнали позже, ее звали Санада – не спала до поздней ночи, помогая им лечить раны. Но идти было трудно, и нужно было быть деликатным и терпеливым, иначе было слишком легко сделать рану еще хуже. Итак, к тому времени, как они легли спать, только три человека были промыты и перевязаны. Рядом с Китаджо был Ии – который был довольно настойчив – и Морохира, который был в очень плохой форме.

Бабушка Санады снабдила их достаточным количеством еды и питья, чтобы удовлетворить их потребности, помогая им выздороветь. И вот теперь они лежали на сене, а рядом ревел костер, чувствуя себя гораздо менее безнадежными, чем в первый раз, когда проснулись.

-Миура?

Осторожно позвал Китадзе, проверяя, не спит ли он еще.

- Да?

- Мы много чего говорили на том холме... я... я не знаю, как теперь к этому относиться. Будет ли дорога, по которой мы пошли, означать, что мы в конечном итоге будем вредить людям, таким как Санада-Сан?

Это был трудный вопрос, и Генге не испытывал никакого нетерпения, отвечая на него.

- Мы сделаем то, что хотим, Китадзе. Мы можем защитить тех, кто заслуживает защиты, и сокрушить тех, кто этого не заслуживает. Вот и все, что нужно сделать.

-О... значит, мы просто делаем то, что хотим?

-Именно. Вот что значит быть по-настоящему свободным.

-Ха…

Он вздохнул с облегчением. Очевидно, мысль о том, чтобы причинить вред таким людям, как Санада, была для него невыносимой.

Но это было тяжело и для Генге. Хорошие люди – или, по крайней мере, те, кого он считал хорошими, – это были люди, которые создавали смысл на его пути.

Через несколько дней все они тоже осмотрели свои раны, и они были на пути к полному выздоровлению. А потом, пришло время, чтобы попрощаться.

- Значит, ты уезжаешь, а?

Спросила Бабушка Санада.

- Так и есть.

Ответил Генге, улыбаясь.

- Путь солдата очень труден. К кому ты теперь присоединишься, к Оде или к Имагаве?

Мужчины обменялись взглядами на ее вопрос, вспоминая, о чем они говорили прошлой ночью.

- Ни к кому. Мы-люди Красного пера, и нам пора возвращаться домой.

- Красное Перо?- она приподняла бровь, повторяя имя. -М-м-м, никогда о таком не слышала.

- Со временем ты поймешь. И если когда-нибудь наступит время, когда вы будете нуждаться, вы можете послать за нами, и мы придем к вам на помощь. Мы никогда не забудем доброту, которую Вы нам оказали.

- Совершенно верно.…

Мужчины зашептались в знак согласия. Из темноты поля боя они были омыты теплым светом этих двоих.

- Да, конечно. Теперь вы сами о себе позаботьтесь.

Она поспешно отмахнулась от их благодарностей.

- МММ, убедись, что ты перестал играть с оружием!

Сладко сказал Санада, как будто их раны были результатом их собственной глупости.

Когда они уходили, он помахал им рукой. Уходя, они чувствовали себя довольно странно, а некоторые даже тосковали по дому. Они пробыли на этой уютной маленькой ферме всего несколько дней и так привязались друг к другу. На своих спинах они ушли с большим количеством, чем пришли. У каждого на плечах было достаточно еды на десять дней – более чем достаточно, чтобы вернуться домой.

Но прежде чем они выехали на дорогу, им нужно было сделать последнюю остановку.

- Пора, Нива-Сан.

Они соорудили погребальный костер для своих павших товарищей – тех немногих, кому удалось выбраться из леса. И когда они зажгли эти несколько тел в огне, возвращая их богам.

Они вспомнили всех, с кем сражались бок о бок, и дали обещание. Обещание, что они будут отомщены.

" До свидания, брат."

Печально подумал он, посылая свои наилучшие пожелания всем павшим. Они смотрели на вздымающиеся языки пламени, наблюдая, как дым поднимается вверх, воображая, что духи их товарищей - часть этого пламени.

- Следите за нами. Мы обеспечим вам все развлечения, о которых вы только можете мечтать! Клянусь вашими именами, что Имагава падет!

Крикнул Генге, и остальные поддержали его крик.

- Мы клянемся в этом!

Крикнул Китадзе, слезы текли по его лицу.

- Обещаю, Еритомо! Мы убьем этого чертова Кера!

Аритада вторил ему, находясь в таком же состоянии.

- Масацу... я устрою им ад за тебя.

Сказала Морохира, немного более сдержанно.

-Нива, мой господин. Я надеюсь, что вы сможете воссоединиться со своей возлюбленной.

Печально сказал Дзикодзи, вспоминая трагедию, постигшую жену Накатане.

Они провели вечер, бодрствуя по погибшим воинам, вновь подтверждая свою решимость, позволяя своему воображению буйствовать, когда они рисовали события будущего, и требовали справедливости от самих себя, а не от Высших сил.

А потом, когда наступило утро и солнце поднялось над горизонтом, они ступили на дорогу и пустились в долгий путь домой.

Они были в состоянии покрыть расстояние быстрее, чем на пути туда, так как теперь у них не было огромной армии, чтобы замедлить их. Но они должны были оставаться как можно незаметнее. Они избавились от своих потрепанных доспехов и спрятали мечи, изображая из себя торговцев. Но все же всякий раз, когда они видели флаг Имагавы, они старались держаться подальше.

Пока они шли, он беспокоился о том, как будет говорить с людьми. Они ушли как 150 человек, а вернулись как 11. У него останется еще много опечаленных лиц. И еще там была Акико.

Из-за страха поделиться с ними новостью он почти не хотел возвращаться. Но он ни на йоту не замедлил шага. Этого он не мог избежать. Тойоне и Тобисима станут их первым шагом. Они должны были закрепиться на этих двух позициях и собрать всю монету, на которую были способны, прежде чем двинуться в путь.

Они не слишком напрягались во время ходьбы, и в результате их состояние улучшалось с каждым днем. К тому времени, как они поднялись на последний холм, за которым пряталась Тойоне, они почти вернулись к своим старым "я".

Когда они добрались туда, было туманное утро, еще до рассвета. Они шли всю ночь, желая поскорее добраться до дома и зная, что он уже близко.

Когда они шли по деревенским улицам, их приветствовали только несколько кур. Они громко закричали, возвещая о возвращении "доблестного".

Роккаку, Китадзе и Аритада тихо ушли, чтобы навестить свои семьи. Остальные продолжили путь к особняку Нива.

Две женщины стояли на страже и застыли при их приближении. Но они тут же опустили оружие, узнав лица Генге и Дзюкидзи.

Они на мгновение задумались, где же мастер Нива, но, увидев выражение лиц остальных членов группы, не осмелились спросить, понимая, что что-то очень не так.

Еще одна женщина-охранник патрулировала внутренние помещения, и ее лицо было знакомо многим из них. Она остановилась на полпути, глядя в их сторону, разглядывая лица отца и брата.

Дикая улыбка вспыхнула на ее лице, когда она забыла о своем положении главной стражи и не заботилась о том, что думают о ней остальные женщины. Она бросилась к ним, широко раскинув руки, и сжала их в крепком объятии.

- Мы дома, Рин.

Тихо сказал Генге, довольный ее появлением.

-МММ! Добро пожаловать домой, НИИ-Сан! Добро пожаловать домой, папа!

Морохира бросил взгляд на Генге, который Рин случайно заметила, недоумевая, что случилось. А потом она посмотрела мимо них, ища среди мужчин, которые последовали за ними сюда.

-Масаацу...? Где Масаацу?

Задавая этот вопрос, она почувствовала страх в своем сердце, чувствуя, что уже знает ответ. Когда она увидела печальное выражение на их лицах, это подтвердилось.

Она несколько секунд смотрела ему в глаза, пытаясь уловить хоть малейшие признаки обмана, но когда он не ответил, плотина прорвалась, и слезы хлынули наружу.

-Масаааатсссу!!

Она стонала у него на груди.

-Масаааатсссууууу!!

Он попытался успокоить ее, поглаживая по спине. Но на самом деле он чувствовал то же самое, что и она. Потеря брата была слишком болезненной, чтобы выразить ее словами. Он был хорошим человеком. Слишком хороший человек, чтобы пасть таким образом – как брошенная собака. Именно из-за этого он не осмеливался рассказать ей, как умер, по крайней мере пока. Он знал, что это только усугубит ее боль и заставит ее чувствовать то же, что и он.

- Он храбро сражался, сестренка. Враг не смел приблизиться даже к его трупу, опасаясь его гнева.

-"МММхх" мне п-плевать... мне плевать на \*мммх\* об этом... я просто хочу своего брата!

Он слишком хорошо понял ее слова. Как это делали все остальные. Они огляделись, чувствуя себя неловко из-за того, что им пришлось наблюдать такую эмоциональную сцену. И все же впереди их будет только больше. И если они не избавят мир от Имагавы, их будет еще больше.

- Пойдем, девочка. Пойдем к твоей маме.

Морохира высвободила руки из объятий Генге, когда тот обнял его за плечи, и кивнул сыну, прежде чем проводить ее в дом.

Это был мудрый шаг со стороны его отца, так как он знал, что у мальчика были другие дела. Теперь он был больше, чем просто ее брат. Он был больше, чем просто его сын. Он был хозяином двух деревень и мечом, который должен был сразить Имагаву. И вся эта тяжесть легла ему на плечи. И поэтому он должен был сначала разобраться со своим народом, прежде чем ему разрешат снова стать простым человеком, и прежде чем ему разрешат оплакивать свою семью.

Это была жестокая ответственность, но Накатане уже много лет не жаловался на нее. Он сделает то же самое, и даже больше.

Он собрался с духом и сделал шаг вперед, приближаясь к главному зданию. Ему пришлось остановиться, прежде чем он открыл дверь, когда он обернулся, чтобы посмотреть на мужчин, которые следовали за ним.

Они кивнули, успокаивая его. Благодарный им за поддержку, он глубоко вздохнул и вошел внутрь. Он выглядел точно так же, как он ее помнил, но теперь в нем было что-то неприветливое. Как будто дом требовал возвращения своего хозяина и был оскорблен тем, что кто-то столь низкого происхождения осмелился войти внутрь.

Они сняли сандалии и босиком ступили на пол. Он огляделся по сторонам. Единственное направление, которое он себе дал, - это войти в Главное здание. И теперь, когда он был здесь, у него не было никакой цели, о которой можно было бы говорить. Он просто хотел испытать то, что чувствовал.

Но когда он посмотрел вверх, то увидел лебедя, смотрящего на них со второго этажа.

Их глаза встретились, и она тепло улыбнулась, избавляя его сердце от всех опасений.

"Ах, маленькая Лебедушка, если бы ты знала, какие новости я принес, то не осмелилась бы так мило улыбаться мне."

Жаловался он, не смея заговорить.

- Добро пожаловать домой, Миура. Добро пожаловать домой, Дзикодзи.

Сказала она, как будто действительно была рада их видеть. Только Тогаси и Дзикодзи знали, на кого они смотрят, в то время как остальные оставались в неподвижном молчании, пораженные ее захватывающей дух красотой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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

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

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

**Глава 96 - Товарищеские отношения**

- В чем дело?

Спросила она, быстро поняв, что что-то не так.

- Я думаю, вам лучше присесть, Нива-Сан.

Ее улыбка быстро исчезла, когда она посмотрела на его серьезное лицо.

- Хорошо... Пожалуйста, проходите в приемную, я сейчас спущусь.

Она пригласила их войти с тревогой в голосе.

Они сидели, скрестив ноги, вокруг стола, а ИИ обнюхивал себя, гадая, будет ли от него пахнуть. Они не мылись уже много дней, и он не хотел, чтобы простое зловоние разрушило его шансы с такой красавицей.

Она пришла в сопровождении горничной, которая тут же спросила, не хотят ли они чаю.

- Это было бы здорово, спасибо, Шибата.

Сказал Дзикодзи с легкой улыбкой.

Горничная поклонилась, предоставив им заниматься своими делами, и удалилась в другую комнату хлопотать над чаем.

Они сидели молча, пока горничная не вернулась с чаем и не поставила его перед ними.

-Спасибо.

Сказала Акико, принимая чай обеими руками.

Горничная снова вышла из комнаты, и только тогда Акико осмелилась заговорить.

- Это из-за моего отца, не так ли?

Она довольно быстро сообразила, что к чему, и Генге неохотно кивнул в ответ. Ее голос звучал храбро, когда она старалась не дрожать, но они чувствовали в комнате, что она была ужасно близка к тому, чтобы опрокинуться через край.

- Это... это он..?

Она не осмеливалась произнести это слово, но было очевидно, что она имела в виду.

- Он покоится с нашими предками в Такамагахаре.

Торжественно произнес Генге. Сам он все еще не оправился от трагедии смерти Накатане и не смел даже представить себе, какую боль она сейчас испытывает.

Одинокая слеза скатилась по ее бледной щеке, когда она сидела на коленях, крепко сжав руки. Она впилась пальцами в ладонь, заставляя себя не плакать – не перед таким количеством людей.

Но как бы она ни старалась, вторая слеза все равно потекла из другого глаза. Вместо этого она предпочла не обращать внимания на то, что это происходит, и продолжала говорить так, словно речь шла о делах, которые ее не касались.

- Понимаю. А как же имение моего отца? Как мы будем его защищать?

Дзикодзи воспользовался случаем – пока она еще могла собраться с мыслями – чтобы заверить ее, что планы уже в действии и ей не о чем беспокоиться.

- Я отдал свой меч Миуре, Акико-тян. Я верю, что он сможет повести за собой людей и защитить нас от тех, кто стремится причинить нам вред. Я знаю, что Накатане согласился бы с этим выбором.

-Да, я тоже с этим согласен. Если это Тадаката, то все будет в порядке.

Она попыталась улыбнуться, не понимая, что назвала Генге по имени в присутствии стольких людей. Дзикодзи принял это к сведению, но ничего не сказал – пока нет.

Ее голос - в ее ответе - дрожал теперь, когда она изо всех сил пыталась держать себя в руках. Они видели, что она вот-вот сломается, и теперь, когда они сказали то, что должны были сказать, они решили, что будет лучше оставить ее в покое.

- Тогда мы уходим, Миледи.

Сказал Дзикодзи, возвращаясь к более официальному тону в намеренной попытке заверить ее, что ее статус не станет меньше, чем был раньше. Миура будет просто служить главой семьи, чтобы гарантировать, что их интересы будут соблюдены, и что они не будут использованы в своих интересах.

-Ах да, конечно. Я думаю, что вы все очень заняты, теперь, когда вы вернулись... пожалуйста, делайте, что хотите.

Она дала свое разрешение, не позволяя слишком много эмоций в своем голосе, но она не могла встретиться ни с одним из них взглядом, так как ее глаза были прикованы к полу.

Они тихо поднялись, чтобы уйти, и вышли через раздвижную дверь.

-Ах, Миура, Пожалуйста, останься ненадолго. Мы должны... обсудить, как нам двигаться дальше.

Дзикодзи обменялся взглядом с Генге, видя, что их слова не соответствуют действительности. Для него это было в новинку, но он не встретил это с неодобрением.

Одним этим взглядом Дзикодзи дал ему понять, что он все понял, и Генге всерьез ожидал, что он заговорит. Но старик только кивнул и ушел, оставив их вдвоем.

Молодой человек смотрел им в спину, а Дзикодзи шел впереди остальных, показывая, где они могут немного отдохнуть.

Затем, глубоко вздохнув, он повернулся к Акико.

К тому времени, как он обернулся, ее лицо уже было залито слезами, и она тихо всхлипывала в рукав, пытаясь заглушить шум своего сопения.

-Т-тадаката... почему? Почему... почему это... почему это должно было случиться?

Он опустился рядом с ней, обняв ее за талию.

- Мне очень жаль.

Это было все, на что он был способен. Он знал, как сильно Акико доверяла ему. Хотя он никогда прямо не обещал защищать ее отца, она ожидала, что он это сделает. Он считал себя непогрешимым, но все же вернулся с горсткой людей рядом с собой.

- Глупо... я не это имела в виду.…

Сказала она, шмыгая носом, заглядывая глубоко в его глаза, ища в них хоть какое-то утешение.

- Как же так?

Это были слова, которое она выдавила из себя. Она искала объяснений. Не о том, почему он умер, а о том, как.

- Нам был дан приказ, от которого мы не могли отказаться.

- Какой приказ?

Она не сводила с него глаз, не позволяя ему говорить ничего, кроме абсолютной правды.

- Приказ атаковать отряд из тысячи солдат-спичечников.

- Одни"..? Зачем им это делать?

Спросила она немного задыхаясь, ее теплое дыхание коснулось его шеи, когда он изо всех сил старался смотреть ей в глаза. Ему было трудно говорить об этом без того, чтобы не рассердиться. И это было последнее, что он хотел, чтобы Акико увидела его. Его гнев был чудовищен – как и весь их гнев.

- Потому что они могут, Акико. Это единственная причина, которая им нужна. Мы не могли противостоять им.

- Но отец... но отец всегда приходил, когда они звали... он был хорошим... он был хорошим человеком... зачем им это делать? Почему именно к нему..?

- Так оно и было. Он был лучшим из людей. Это честь всей моей жизни-сражаться на его стороне. И для меня будет честью защитить его прекрасную дочь.

-Тадаката…

Она заплакала еще сильнее, видя, что он не может ответить на ее вопрос. Почему ее отец умер так бесплодно…

- Знаешь что, Акико?

Он крепко обнял ее, как он говорил возле ее уха.

- Против силы в тысячу человек – они послали нас умирать, но мы победили. Армия Нива победила их. Твой отец победил их. Хотя они и отправили его в могилу, он не съежился. Он сделал гораздо больше, чем они от него ожидали. Он-герой. Держите это крепко в своем сердце, потому что его кровь течет по вашим венам.

- Он... он действительно ушел?

Она крепко сжала его руку, пытаясь осознать, что больше не увидит лица своего отца. Что она больше не сможет слышать его голос. Она чувствовала, что осталась одна.

- Нет, он здесь. Даже больше, чем когда-либо. Дзикодзи и я – мы планируем заставить мир услышать его имя, потому что он даровал нам силу, которой мы обладаем. Мы будем добиваться справедливости, и никто никогда не забудет, что Накатане, отец Акико, был величайшим человеком, когда-либо ступавшим в нашу провинцию.

- Ты хочешь еще воевать? .. Но ты только... Ах... я снова буду одна.…

- Нет, Акико. Отныне мы будем сражаться вместе. Я не покину тебя, клянусь.

- Неужели?

Она подняла голову и посмотрела ему в глаза, черпая надежду в этом обещании.

-Да. Я построю нашу маленькую империю, начиная с этой самой деревни, пока она не достигнет ворот замка Дайме, и его дом станет нашим домом.

-Империя..?

Повторила она. Она не стремилась к большей власти, но понимала, что в его голосе звучали страсть и твердость. Он действительно верил в то, что говорил. И если это принесет ее отцу мир, то она поддержит его всем сердцем.

- Действительно. Больше никто у нас ничего не отнимет. Мы сделаем все возможное. Мы станем богами, перед которыми такие, как Имагава, должны будут низко склониться, чтобы не обидеть нас.

- ...Я не возражаю, пока ты здесь... пока ты обещаешь не оставлять меня одну... тогда... тогда я смогу увидеть надежду.

Она протянула руку к его щеке, чувствуя тепло его кожи. Она не хотела забывать форму его лица. Она боялась, что если отпустит его, то он тоже может исчезнуть. Он может исчезнуть в облаке пепла, и больше его никогда не увидят. А потом придут мужчины, чтобы сообщить ей о его кончине.

Ее глаза были полны печали, но их красота оставалась незапятнанной. В его глазах было что-то похожее на скорбь, но в них он не мог скрыть пылающий огонь. Она заметила это, и даже больше. Она заметила, что теперь в нем появилась какая-то резкость. И она заметила, что его улыбка не приходит так легко.

То, что она чувствовала, развиваясь в нем раньше, когда он впервые начал свой путь крови... теперь, казалось, вот-вот поглотит его. Но он был сильным. Такой по-настоящему сильный. Даже если бы это было проявлением чистого зла, она не отвергла бы его.

Она положила ладонь ему на грудь, чувствуя, как бьется его сердце, убеждая себя, что в его теле еще есть жизнь.

Он обещал ей величие. Он произносил слова, которые никогда не должны были слетать с уст крестьянина. И все же она верила каждому из них. Он всегда был великолепен, но теперь он был просто ужасен. Он стал демоном – но он был ее демоном. В его объятиях она чувствовала себя в безопасности.

Ее палец скользнул по его губам, когда она приблизила свои, ища тепло, которого еще не испытывала. В поисках самого верного подтверждения своих слов.

Он ни в малейшей степени не сопротивлялся ее прикосновению, а вместо этого сам двинулся вперед. Несмотря на все то, что сломалось внутри него, он нуждался в этой компании.

Их губы встретились, и они страстно поцеловались, закрыв глаза, пытаясь найти противоядие от пульсирующей боли в их сердцах.

Для своих людей он поклялся быть носителем хаоса. Он поклялся принести им славу и справедливость, которых они так желали. Но все удобства вокруг его души рухнули. Приняв на себя это великое бремя и смирившись со смертью тех, кого он любил, он стал кем-то другим. Он стал символом, который человеческое тело не могло даже надеяться удержать.

Эта женщина, столь сокрушенная потерей отца, признала его сокрушенность не словами, а делом. Через переплетение их двух страдающих сердец они искали то, чего не могли найти нигде. Они компенсировали свою некомпетентность через поддержку другого человека, и от этого они получили большую силу.

Их губы приоткрылись, а глаза открылись. В этом взгляде, которым они обменялись, было понимание, так как два очень разных человека имели свои мозги, работающие в гармонии друг с другом.

Как будто они сидели в мире, отличном от нашего, и когда Шибата вошла, чтобы забрать их чашки, она обнаружила, что ее ноги не хотят двигаться дальше из-за страха потревожить такой совершенный образ.

- Я люблю тебя, Миура Тадаката.

- Я тоже люблю тебя, Нива Акико.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Putevoditel-puteshestvennika-vo-vremeni-po-feodaln/

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/)**