**Ранобэ:**  Вознесение

**Описание:** Гарри Поттер скрывает больше, чем может показаться на первый взгляд. Он куда более необычен. Какие секреты скрыты в его прошлом? Что скрыли его родственники?
Harry Potter, DC, Smallville

**Кол-во глав:** 1-10

**Глава – 1: Эксперимент**

Во Вселенной было мало планет с большим количеством технологических достижений, чем у планеты Криптон. С технологической точки зрения они были тем, чем стремились быть другие планеты. Они были световыми годами от многих своих собратьев по всей вселенной. В двадцати восьми галактиках многие планеты отличались превосходством, но лишь немногие имели более превосходную породу, чем криптонская. Это был удивительный мир, который поднялся далеко за пределы мира многих галактик, продвинутая раса, которая была раньше времени.

Это была продвинутая раса, в которой только последние несколько поколений демонстрировали признаки напряжения. И признаки слабости, оба из которых не были чем-то, что было бы приемлемо для долгосрочного здоровья для планеты. Наследие Криптона висело на волоске.

Будут ли они помнить, когда они были мертвы?

Дру-Зод был членом очень гордой и старой криптонской семьи с огромным опытом успешных военачальников. Когда Зод возглавляет армию, велика вероятность, что победа была увеличена в сто раз, и враги потряслись перед мощью этого блестящего лидера. Хотя этот человек не был первым, кто держал прозвище генерала Зода, он был лучшим человеком, державшим прозвище, по его мнению. Он привел криптонскую армию ко многим успешным кампаниям и перевернул свое соревнование. Как от угроз на планете, так и от внешних сил, у них всех было одно общее.

Все встанут на колени перед Зодом.

Несмотря на годы выдающейся службы, Зоду не хватало одной вещи, и это был сын, который продолжит свое наследие на долгие годы. Несмотря на свою превосходную природу, лидер криптонской армии понимал, что ничто не вечно. И его жизнь была бы одной из тех вещей, к этому моменту он был среднего возраста и не становился моложе. Поэтому отчаяние было чем-то, что кипело в глазах Зода, если бы у него был наследник.

Его первая попытка с сыном произошла в его ранние годы, и он был вне себя от радости, когда родился его сын. Это был самый счастливый день в его жизни.

Однако произошли осложнения, которые перевернули всю жизнь Зода с ног на голову.

Его первая жена и его сын погибли при разрушении Кандора, в результате чего живот Зода изогнулся и повернулся при мысли об этом. Долгое время он посвятил себя руководству кандорской армией и подготовке новобранцев. На его лице появилась улыбка, когда он вспомнил об успешных кампаниях, которые он вел, и о врагах, которых он оставил после себя. ,

Его вторая жена Урса обнажила ему дочь по имени Фаора, названную в честь его любовника, который был убит в результате террористической атаки. Ему потребовались месяцы, но Зод разыскал убийцу своей жены и сына. Зод заставил его страдать, заставил его просить пощады. Милости не было дано, ни Зоду, поэтому убийца был убит после затяжной смерти.

Еще один всегда помнил их первую любовь, и он назвал свою дочь в честь нее в честь. Фаора была предана и верна своему делу, но ее рождение нанесло некоторый ущерб репродуктивным органам Урсы, и поэтому она не смогла зачать другого.

Зод разработал план по рождению сына, используя идеальный сосуд, чтобы его наследие продолжало жить. Ему потребовалось почти восемь лет, чтобы выполнить это, он работал над этим с рождения своей дочери, и ее врач сообщил ей, что Урса повредила ее органы при рождении. Роды криптониана, данные естественным путем, могут иметь осложнения, но дети будут сильными и сильными. Это был медленный процесс, он хотел, чтобы он был действительно идеальным.

Первый опытный образец был неудачным, второй опытный образец, основанный на первом, был бы диким и диким, совершенным разрушителем. Зод сохранил это для будущего использования, хотя вряд ли предполагал, что такое будет. Никогда не знаешь, когда что-то подобное будет полезным.

У людей была поговорка, что в третий раз это было очарование, и у Зода оно было в его пальцах, светящемся фиолетовом кристалле. В нем было его наследие, наследие, которое будет жить даже после того, как Криптон погиб и засох, умирая на лозе. Наследие Зода будет процветать в новом мире.

Те сообщения, что ядро Криптона было нестабильным, Зод уделял им большое внимание. Вот почему он решил, что его наследие не может жить на этой планете. Особенно учитывая, что многие люди в этом мире не стоили спасения. Он даже не удосужился попробовать, полагая, что их наказывает их коллективное невежество и слабость.

Он только решил спасти свою родословную, к лучшему или к худшему, вот что будет спасено. Кристалл будет доставлен на Землю, чтобы спрятаться в стратегическом месте. Как только к этому стратегическому местоположению кто-то, кто обладает определенными качествами, достойными носителя его ДНК, получит доступ к материалу, он также превратит их тело в совершенный сосуд.

Будучи генералом, Зод не имел точной науки об этом, но он изучил достаточно заметок Джор-Эла, чтобы убедиться, что это работает. Урса был занят воспитанием своей дочери, превращая ее в идеального компаньона для их сына на время, которое они прибыли на Землю. Зод слышал о пророчестве, что новый Криптон восстанет из пепла старого, и два человека будут идти впереди.

Кто лучше, чем его родословная?

Зод бережно держал кристалл, это были годы напряженной работы, и кристалл слегка стукнул.

"Это готово?"

Зод обернулся с улыбкой на лице. Он выглядел гораздо опаснее, чем кто-либо мог предположить. Если бы Зод дал такой взгляд кому-нибудь на поле битвы, они бы разозлили свои штаны и подняли белый флаг. "Готово."

«Тогда наше наследие будет завершено».

Зод не ответил, но его глаза рассказали историю, холодную и чистую ярость, он работал над этим небольшим проектом. Все началось, когда Джор-Эл высокомерно отказался использовать процесс клонирования, чтобы воскресить своего мертвого сына. Конечно, чем больше Зод думал об этом, тем больше он заподозрил в этом заслуг. Это может иметь побочные эффекты, которые были довольно опасными.

Кандорианцы, которые отдали свою кровь, включая Алуру, Лару и Джор-Эла, все годы тому назад, в качестве отказоустойчивого, имели бы свой генетический материал в сфере безопасности. Все они были очень молоды, с начала до середины двадцатых, когда это было дано. Сфера в настоящее время находилась во владении Джор-Эла, и он, казалось, не желал сообщать точное местоположение шара, иначе Зод также отправит это вместе со своей дочерью, когда придет время.

Он подошел к порталу и открыл его. Путешествие, которое займет три года на корабле до Земли, займет всего несколько минут через портал. Зод шагнул вперед, на его лице появилась искривленная улыбка, когда он продолжил идти вперед к пещерам, которые были под землей.

Он осторожно поместил кристалл в щель в пещере. Правильный человек, который сталкивался с этим, они знали бы, и они хватались бы за это.

Его работа была закончена, и теперь пришло время возвращаться в Криптон.

Он понятия не имел, как долго продлится кристалл, годы, десятилетия, столетия, но это не имело значения. Как только Криптон встретит свой последний конец, Фаору отправят вместе и будут ждать, пока ее брат будет готов. Тогда его обучение начнется.

Дом Зода никогда не умрет.

Лили Поттер нашла свою работу чрезвычайно интересной. Будучи Невыразимой в Отделе Тайн, она получила доступ ко многим различным и интересным формам магии, многие из которых даже не преподавались в Хогвартсе или в других магических школах мира. Чары, зелья, преображение; магия была интересной и далеко за пределами одного маленького уголка, уединенного в тени Британии.

Она чувствовала, что она может предложить миру гораздо больше, чтобы положить ее в маленький скрытый уголок земного шара, культуру, которая за двести лет отстала от развития с остальным миром. У него все еще были грани о своей культуре, которая очаровывала, но и части, которые расстраивали ее.

Ее начальник в Отделе Тайн поднял чтение странного источника энергии в пещерах посреди Канзаса. Она шагнула вперед, чувствуя, как холодный ветер стучит по ее лицу. Рыжеволосая девушка вышла вперед, девятнадцати лет, и готова исследовать неизвестное, когда она пошла вперед. Ее зеленые глаза вспыхнули интенсивностью, прежде чем она вошла в пещеры.

В настоящее время она осталась в Смолвиле, штат Канзас, со своей двоюродной сестрой Мартой и ее новым мужем, и после того, как она осмотрела пещеры, она вернется домой к тому времени. Удивительно, что Марта вышла замуж за фермера с амбициями и потенциалом, который у нее был. С другой стороны, Лили была не из тех, кто говорил о вкусе мужчин, учитывая, за кого она вышла замуж. У Джеймса были свои замечательные роли, но в нем было что-то, что вызывало восторг.

Лили зажгла свою палочку, когда она двинулась вперед, и свет светился, чтобы видеть все вокруг, впитывая звуки природы вокруг нее. Картины вокруг стены были интересны, изображая легенду, которую она едва могла понять. Наскальные рисунки на стене содержали символы, которые были выгравированы на них, и их было интересно попробовать и перевести. Она попробовала несколько заклинаний перевода, но она поняла, что не было никакого письменного языка, на который они могли бы быть переведены.

«Интересно», - подумала Лили, сверкая зелеными глазами, ей нравилось загадывать загадки.

Там стояла Лили, одетая в зеленую куртку, которая соответствовала ее глазам, черную блузку, которая растягивалась на ее пышной груди, груди D-Cup и пару синих джинсов, которые плотно облегали ее ноги. На ней были черные сапоги на высоких каблуках, и она держала палочку, когда продолжала молниеносные заклинания. Рыжие волосы обвились вокруг ее лица, когда она увидела светящийся пурпурный свет.

На ее лице появилась улыбка, теперь Лили была заинтригована и немного подозрительна. Молодая ведьма сделала шаг вперед.

Свет продолжал манить ее, это было почти так, как будто она звала ее.

Лили на мгновение замешкалась; она знала достаточно о магии, и все, что манит человека вперед, скорее всего, нехорошо. Неуверенность затопила ее лицо и глаза. Она стояла на краю открытия, которое могло бы стать прорывом, хотя в этот момент она не имела ни малейшего понятия, каким будет это открытие. Она постучала ногой по краю земли и озадачила ситуацию.

«Ну, я не узнаю, если не сделаю решительный шаг», - подумала Лили и шагнула вперед, чувствуя себя безрассудной, хотя и отрицала бы чувство такой вещи. Смелость была бы более точным термином.

Она видела это, как день, кристалл, высовывающийся из стены. В голове Лили было две школы мысли.

Логичным было повернуться и оставить его в покое, потому что она понятия не имела, что это за кристалл, и не представляла, что он будет делать, если она коснется ее. Это было похоже на то, что она никогда не видела в своих исследованиях и опыте. Будучи одной из самых молодых Невыразимых в истории, она многое испытала, и ее родители на протяжении многих лет также собирали много странностей, которые они считали теми артефактами, которые остались от пришельцев. Ее глаза немного сузились, на мгновение обдумав эту мысль, и убрала ее руку, но затем положила ее обратно. Ее рука слегка вытянулась.

Другая мысль, которая пульсировала в ее голове, заключалась в том, что она никогда не знала, что по-настоящему отдыхало на другой стороне, пока не сделала решительный шаг. Пальцы Лили коснулись кристалла. Сначала это было пробное прикосновение, как будто она ожидала, что сработает какая-то ловушка. Это было очень правдоподобно с того места, где она стояла, и она ждала, когда взорвется бомба.

Каким-то чудом ничего не произошло, поэтому Лили схватила свои пальцы за кристалл и вырвала его из стены.

Кристалл был интересного дизайна, фиолетовый, светящийся, пульсирующий в ее руке. Лили вытянула ухо, чтобы услышать гармонические колебания, исходящие от кристалла, и она инстинктивно поднесла его к себе. Когда она посмотрела на нее, ее глаза расширились, возможно, она наткнулась на какую-то технологию или магию, которые были неизвестны человеческим глазам.

Кристалл нагрелся в ее руке и заставил Лили взвизгнуть от боли, когда он попал ей в руку. Несмотря на жгучее ощущение, она не смогла вытащить кристалл из своей руки.

Если бы Лили могла видеть себя и не отвлекаться на боль, которая пронзила ее тело, она бы увидела фиолетовый свет, окутывающий ее тело. Ее сердце немного билось в грудь, сильно бьется в грудную клетку. Она раскачивалась взад-вперед на ногах, когда почувствовала, как в ней светится.

Кристалл рассыпался в ее руках, как будто ничего не было.

Лили увидела, что частицы пыли сдулись, и почувствовала что-то другое в ней. По какой-то причине она чувствовала себя сильнее, словно могла справиться с чем угодно. Она плыла в нескольких дюймах от земли, не зная ни секунды, пока не улыбнулась.

Полет не был чем-то странным для нее; она двигалась сама с полетом, когда она была ребенком. Это сводило Петунию с ума, и Лили вспоминала воспоминания с горько-сладкой грустью. Она не думала о Петунии так много после того, как двое сильно пострадали после того, как их родители были убиты Пожирателями Смерти Волдеморта.

Это было в прошлом.

Лили уставилась на ее руку.

«Любопытно», - подумала Лили, кусая губу, анализируя ее.

Небольшая буква «Z» горела в ее руке, это был знак, который невозможно узнать, не зная деталей. Лили была внимательна к деталям, почти на грани навязчивости; было страшно, сколько деталей она заметила, что люди воспринимали как должное. Рыжеволосая женщина сделала шаг вперед из пещер и огляделась.

Там не было ничего необычного, по крайней мере, ничего, что она могла видеть.

Полные последствия ее визита не были реализованы до событий девяти месяцев спустя.

Лили вернулась к своим отношениям в Канзасе, прежде чем она отправится домой. Ну, в основном это была Марта; ее муж уехал в город, чтобы забрать кое-что.

"Так как дела между тобой и Джеймсом?" Марта спросила разговорным голосом. Она стояла, примерно того же возраста, что и Лили, на год старше ее, с тем же оттенком рыжих волос, хотя ее глаза были голубыми, в отличие от ярких зеленых шаров Лили.

«Все идет хорошо между мной и Джеймсом», ответила Лили, хотя она надеялась обуздать некоторые из более незрелого поведения своего мужа. Он вел себя так, как будто он все еще в Хогвартсе, и это был не тот образ жизни, с которым она хотела бы жить долго. "Как насчет тебя и Джонатана?"

Марта остановилась и обдумалась, прежде чем она ответила ей. «Мы делаем так, как можно было ожидать, учитывая обстоятельства. Они говорят, что первый год брака всегда самый тяжелый».

Лили могла сказать, что Марта не рассказывала ей в полной мере о своих проблемах.

Как оказалось, у Марты не было проблем с мужем, мужчиной на десять лет старше ее, хотя в ее жизни было много сложностей, которые были сложными. Ее отец не одобрял большую часть брака и, учитывая, что у него с Джонатаном были очень враждебные слова, это вовсе не удивляло.

Были проблемы с деньгами, плохой год урожая и тот факт, что они остались на счетах, все они представляли определенные проблемы, но Марта надеялась выдержать шторм. Она вдохнула.

"Так, твой муж рядом?" Спросила Лили, наблюдая за Мартой.

«Нет, нет», - ответила Марта, стараясь сохранять оптимизм. Джонатан всегда делал много дел на ферме до поздней ночи, когда большинство людей было в постели, и встал, чтобы начать, когда он встал с постели. Не о чем беспокоиться, по крайней мере, пока.

Марта посмотрела в зеркало, надеясь, что эта фермерская жизнь не будет ее стареть. Хотя если бы она или Лили были чем-то похожим на их бабушку, они бы выглядели довольно привлекательно и молодо, вдвое дольше, чем если бы у Лили всегда была такая помощь.

«Война становится все хуже, я так понимаю», - ответила Марта, наблюдая за Лили.

«Плохо, новое исчезновение через день», - ответила Лили раздраженным голосом, закрывая глаза, чтобы по-настоящему задуматься о ситуации. «Этого почти достаточно, чтобы заставить тебя… Я не знаю».

Ей бы хотелось уйти оттуда.

«Вы могли бы уйти оттуда, если бы захотели», - ответила Марта, но покачала головой.

«Джеймс не подумал бы об этом, это не было бы делом Гриффиндора», сказала Лили своему двоюродному брату, и Марта обернулась.

«Возможно, нет, но это может быть разумно», - подумала Марта, но она сидела и пила кофе с Лили, поскольку ночь росла.

Лили подумала о пещере и о том, что случилось, но решила не доводить ее до Марты. Если бы были какие-то последствия, она могла бы справиться с этим.

"Так что, не повезло на фронте детей?" Спросила Лили, наблюдая за Мартой.

«Нет, не из-за отсутствия попыток», - ответила Марта, хотя ее возможности с Джонатаном были довольно ограниченными из-за того, что он происходил из традиционной семьи. Благослови человека, но его сексуальное воображение было очень узким. "Вы?"

«У проклятия было больше разрушительных побочных эффектов, чем я думал», - ответила Лили, вздыхая.

«Ну, это не значит, что ответ на мою проблему упадет с неба», - ответила Марта полушутя, хотя это было бы неплохо.

Ночь длилась с ними долго.

Это будет последний раз, когда Лили будет видеть Марту, по крайней мере, в обозримом будущем, так как новое постановление Министерства запретило передвижение магических сил за пределы страны. Все, что он сделал, - это связал их с Волан-де-Мортом, чтобы он мог с ними справиться.

Гарри родился, и Лили заметила несколько интересных, возможно, своеобразных вещей о ее сыне. И, учитывая, что у волшебных детей, как и в их маггловских отсеках, было своеобразное поведение, то, что Гарри переживал, было довольно заметно.

Первым было то, что он начал ползти в три месяца, что было удивительным событием. Затем он начал ходить в шесть месяцев, что также было удивительно. Лили прочитала несколько книг и знала, что магические дети развивались ускоренными темпами в молодые годы, но это было удивительно.

Теперь Гарри было одиннадцать месяцев, почти двенадцать месяцев, но можно было принять его за дошкольный возраст, если бы они его не знали. Лили на самом деле улыбнулась; незначительное обучение было фактически бризом, который был облегчением. Это было одной из вещей, которых она боялась больше всего, но это было не так уж плохо.

"Мама, почему папа всегда ушел?" Гарри спросил ее, глядя на нее вопросительными глазами.

Он был одет в гриффиндорские цвета, его грязные черные волосы и зеленые глаза смотрели на нее.

Это было еще одна вещь, которую Лили заметила, когда она посмотрела на Гарри, его словарный запас казался необычайно сильным для человека его возраста. Как ни странно, он никогда не проявлял такого уровня развития вокруг Джеймса, когда был рядом. Лили почти задавалась вопросом, воображала ли она вещи, поэтому она перестала воспитывать Джеймса после того, как в третий раз стала глупой.

«Гарри, я не знаю, твой отец скоро вернется», ответила Лили, глядя на Гарри.

Гарри пожал плечами, прежде чем вернулся к своей книге. Он никогда не играл так, как другие дети, по крайней мере, не так много. Он казался более интересным в чтении и рисовании, хотя он любил строить из блоков. Лили лелеяла эту деятельность со своим сыном, так как боялась, что эти дни с ним могут в конце концов закончиться.

Ежедневный Пророк становился все более удручающим, чтобы достигать его каждый день, было больше смертей и больше бойни. Руки Лили дрожали, когда она читала об этом, это были люди, которых она знала больше, и это пугало ее.

Потом эти странные сны, которые она видела, те, которые она отказалась признать, что она была с кем-либо. Они преследовали ее мечты, и она увидела эту женщину, когда проснулась. Шепот, что Гарри был подарком, а Лили была единственным сосудом, чтобы привести его в этот мир. Эти заявления были загадочными и утверждали, что Гарри будет сильным, могущественным, вне всяких мер.

Это была точка, с которой Лили вообще не была не согласна. Ее сын был особенным, и это было не то, что она говорила как мать. Он был бы способен на великие дела; она сделает все возможное, чтобы убедиться в этом.

Джеймс появился в этой точке, чтобы вырвать Лили из ее размышлений. Его голос звучал безумно и серьезнее, чем когда-либо слышала Лили.

«Лили… Я только что вернулся после разговора с Дамблдором, у него есть новости».

"Предсказание?"

Лили сказала эти слова Дамблдору, они скатились с ее языка с некоторым презрением. Гарри сидел в другой комнате, чтобы вздремнуть, чему Лили была рада. Она не могла надеяться на удачу, когда Гарри был в стороне, когда эта бомба упала.

Рядом с Лили и Дамблдором сидел, конечно, Джеймс Поттер. Потом был Сириус Блэк, лучший друг Джеймса и крестный отец Гарри. Потом была Роза Эванс, младшая сестра Лили, которая в настоящее время учится на пятом курсе в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартса. Роуз выглядел одинаково скептически по отношению к этому заявлению, и у Сириуса были свои сомнения.

«Да, это может относиться к одному из двух мальчиков», - ответил Дамблдор, когда он взглянул на Лили с блеском глаза.

«Формулировка важна, Альбус», - предупреждающе заявила Лили, в конце концов она изучала этот вопрос в Департаменте мистерий. «Это не относится к тому, какой темный лорд или какой седьмой месяц, пророчество является расплывчатым, и нет никаких шансов, что оно относится к Волдеморту. Это может относиться к темному лорду, еще не родившемуся или даже не от этой планеты».

«У Лили есть смысл», - заявил Сириус, предлагая Дамблдору вопросительный взгляд.

Дамблдор не мог опровергнуть это утверждение, но у него были свои причины. «Лорд Волан-де-Морт услышал Пророчество от шпиона; ему удалось сбежать, прежде чем он был должным образом задержан. Хотя пророчество не может относиться к Волдеморту, как предполагалось, теперь, когда он знает, он не остановится ни перед чем, чтобы убедиться, что это пророчество не произошло «.

«И он сделает что-то, чтобы это применимо к нему», - подумала Лили, и она сопротивлялась желанию выбросить руки в воздух. «Отлично, замечательно».

"Кто другой мальчик?" Сириус спросил, переходя прямо к определенной точке.

Дамблдор помедлил секунду, прежде чем сформулировал ответ. «Сын Фрэнка и Алисы Лонгботтом, молодой Невилл, мог бы стать другим мальчиком, чтобы соответствовать условиям пророчества».

Лили чувствовала вину за то, что даже подумала об этом, но она надеялась, что Волдеморт пойдет за Лонгботтомами и оставит свою семью в покое.

Другой голос прошептал, что кто-то такой могущественный, это может относиться только к Гарри. Гарри отличался от всех остальных и хотел бы пойти на большее, то, чего они даже не могли понять.

«Вам нужно скрыться».

«Да, но если Волдеморт хочет нас найти, я сомневаюсь, что мы можем что-то скрыть», - заявил Джеймс, предлагая Дамблдору немного скептицизма, но пожилой волшебник улыбнулся.

«Очарование Фиделия - самый логичный способ защитить вас и вашу семью».

Лили вмешалась, когда Джеймс казался смущенным. «Это могущественное обаяние, чтобы скрыть место от посторонних глаз, причем секрет скрыт секретом хранителя. Они единственные, кто разглашает это место. Они могли бы стоять через дорогу от нас прямо сейчас, и они не будут» Я не вижу дома, даже если они сначала вдавливают в него нос. Это также создает впечатление, что жилища не существует, даже если человек приземляется на него ".

«Правильно, по сути, я верю, что этот шарм позволит вам скрыться, по крайней мере, до тех пор, пока мы не сможем предать Лорда Волан-де-Морта правосудию», - ответил Дамблдор, кивая Лили.

Лили не была одурачена этим поведением, они были не ближе к победе над Волан-де-Мортом, чем от уничтожения коррупции в правительстве, будь то магическое или маггловское. Рыжеволосый вундеркинд «Чары и зелья» задумался над этим, Джеймс выглядел так, словно он купил то, что продавал Дамблдор, и Лили надеялась, что она сможет доверить ему защиту от вреда.

«Если он повредит моему сыну, он не проживет намного дольше».

Опять же, этот голос был немного резким, Лили пришлось признать, но у него было много достоинств.

«Я считаю, что Тайный Хранитель должен быть тем, кому вы без колебаний доверяете своему секрету», - ответил Дамблдор с блеском в глазах.

Роза была той, что наполнилась в следующий момент. «Я сделаю это ... Я имею в виду, я буду в школе большую часть года, а Хогвартс считается самым безопасным местом на Земле».

Дамблдор покачал головой при этом заявлении. «Столько, сколько я ценю вашу готовность помочь, мисс Эванс, я боюсь, что это невозможно. Вы видите, что заклинание« Тайный хранитель »является самым сильным, когда кто-то достиг совершеннолетия. Хотя никто из нас не станет спорить с вами блудная ведьма сама по себе, есть определенные вещи, которые не позволят вам быть подходящим человеком для работы ".

Роуз нахмурилась, что доставило Лили какое-то удовольствие, если бы ситуация не была такой серьезной. Она прочистила горло и на мгновение сосредоточилась на Роуз, и предложила взгляд, который показал, что все в порядке. Роуз выглядела так, словно хотела бы не согласиться, но это было неважно. Дело в том, что Лили знала, что Дамблдор не вытаскивает случайную информацию об очаровании из своей морщинистой старой задницы. Заклинание Фиделиуса работало лучше всего, когда человек, который держал Тайну, был полностью квалифицированной ведьмой или волшебником.

«Я считаю, что было бы разумно, если ... если я Тайный Хранитель», - ответил Дамблдор, глядя на Поттеров. «Конечно, это может хорошо сработать в течение короткого времени, но я предупрежу вас, что если наша связь не будет крепкой, это может не привести к такому уровню доверия. При всех прелестях есть вероятность, что они могут быть сломаны умелой рукой, с помощью Секретного Хранителя или без него. "

Опять же, это было то, о чем Лили не отрицала. Рыжеволосой ведьме понадобилось время, чтобы определить все, что говорилось, обдумав это в своем разуме. Она прикусила губу и откинула голову назад. Это не будет самой легкой вещью в мире.

«Хорошо, если вы не директор школы, как насчет Сириуса?»

Сириус поднял бровь. "Мне?"

Лили пришлось закатить глаза. "Конечно, ты знаешь других людей по имени Сириус?"

«Я не знаю», - предложил Сириус, честно говоря, он тянул время. Положить жизнь его друзей на ладонь, это был высокий заказ. Там не было большей ответственности.

«Ты был бы лучшим человеком для этой работы, Бродяга», - предложил Джеймс, глядя на него. «Я доверяю тебе свою жизнь, жизнь Лили и жизнь Гарри».

«Его доверие не должно быть неуместным».

Дамблдор увидел, как Лили пощупала и нахмурилась. "Ты в порядке, Лили?"

«Просто ... стресс войны и беспокойство о том, что произойдет худшее», предложила Лили, надеясь, что Дамблдор купит эту линию у нее. Конечно, это было основано на правде, она переживала за многое из того, что произошло. Рыжая ведьма слегка покачала головой, когда она отстранилась от своих мыслей. "Я буду в порядке."

«Не отчаивайся, это случается с лучшими из нас», - ответил Дамблдор, прежде чем повернуться к Сириусу. "Так как насчет этого ..."

«Я сделаю это», - ответил Сириус, глядя на Джеймса и Лили с улыбкой на лице.

«Я не могу думать о ком-либо лучше для этой работы», - вмешалась Роуз, но она не была счастлива, что не получила работу.

«Я верю, что для меня и молодой мисс Эванс было бы благоразумно уйти, потому что было бы неразумно, чтобы большее количество людей находилось в жилище, где они проживают, жители дома и Тайный хранитель, когда исполняется заклинание Фиделиуса. Если только вы не чувствуете, что вы Нужна помощь в выполнении очарования Лили, и не в состоянии с этим справиться ".

Лицо Лили изогнулось в гримасе, прежде чем она произнесла следующий ответ слишком вежливым и спокойным голосом. "Я буду в порядке директор."

Лили бросила и повернулась однажды ночью, когда она почувствовала, как пот катится по ее лицу.

«Наследие нашей семьи сильно пронизывает его».

«Он принесет силу большие перемены».

«Наша раса будет сохранена».

Лили задумалась, что с ней происходит, и ее разум продолжал мелькать обратно в пещеру и кристалл. Она увидела, как она вспыхнула в ее голове, «Z», которая горела в ее руке, и она увидела, что она вспыхнула на стенах. Гул и пение эхом пронеслись в ее голове, она попыталась заблокировать это из головы, когда появилась фигура с короткими каштановыми волосами.

«Вы преуспели в том, что привели его в этот мир. Как только я пойму, как стать доминирующей частью этого корабля, я возьму его отсюда. Ни один мой сын не станет каким-то инструментом пророчества, чтобы спасти обреченных. гонка."

«Гарри - мой сын, я его нес», ответила Лили с яростной решимостью.

"У тебя не было бы сына."

«Ты был бы слаб без моей помощи».

«Его рождение уничтожило бы тебя».

«Хар-Зод наведет порядок в хаосе».

Этой ночью Лили бросила и включила, но Джеймса не было, потому что он пробрался на ночь, потому что он сходил с ума. Она любила своего мужа, но были времена, когда он раздражал ее, как ничто другое. Это был один из тех времен.

Чем больше Лили думала об этом, тем больше она понимала, что есть шанс, что ее сын не доживет до следующего дня. Мало ли Дамблдор знал, что у нее и Джеймса также есть дочери-близнецы, но они родились преждевременно. Хорошей новостью является то, что они станут здоровыми благодаря магии магии. Плохая новость заключалась в том, что Лили будет разлучена с ее девочками до рождественских каникул, и это будет, если ей повезет. Ее зеленые глаза горели от горя, и она хотела прожить достаточно долго, чтобы увидеть их.

Произошло изменение в секретном хранителе, чтобы выбросить Волдеморта с тропы.

Она доверяла Червехвосту.

Чему она не доверяла, так это его способности проявить силу перед лицом внезапной боли. Молодая ведьма схватила ее лицо, прежде чем она откинула голову назад. Была ясность, которая пришла с тем, что происходило.

«Вы делаете правильные вещи.

Эхо в ее затылке было одной из тех вещей, с которыми Лили пообещала жить, и было странно, как редко это происходило. Были дни, когда эхо присутствовало и было четким, а были дни, когда эхо оставляло ее, и ни разу не выглянуло. Молодая ведьма почувствовала давление на нее, и эхо напомнило ей, что кристалл был причиной существования Гарри. Это правда, Лили почти потеряла надежду иметь детей после того, как слизеринец ударил ее проклятием в течение ее седьмого года. Это почти повредило ее репродуктивные органы.

Лили так и не узнала, кто это сделал, он был трусом, они ударили ее сзади. У Джеймса была своя доля поклонников, ведь он наследник старой чистокровной семьи. Было много жаждущих денег ведьм, которые будут преследовать его деньги и другие его части. Ее зеленые глаза вспыхнули воспоминанием, когда она подумала об этом. Она обернулась и поняла, что это была одна из тех ревнивых вечеринок, которые ударили ее сзади.

Кристалл исцелил ее.

И этот ритуал обеспечит, чтобы даже ее смерть не помешала ей защитить сына. Это дало бы ему силу, чтобы он мог быть сильным, независимо от того, где он был. Хотя Лили почувствовала, что ее сын обретет уверенность, что ее сын будет сильным, несмотря на ее вмешательство или отсутствие там. Он был рожден, чтобы быть сильным и воспитанным, чтобы быть великим, он был построен для величия, и это величие раздувалось до определенной степени силы.

На ее лице мелькнула улыбка, когда она подумала о том, чего ее сын достигнет благодаря его силе. Ритуал тщательно добавил бы к его естественной силе и доказал бы, что он будет защищен независимо от того, где он будет жить. И если люди внутри жилища причинят ему вред каким-либо мыслимым образом, последствия будут страдать. Хотя защита сошла бы на нет, когда он достигнет совершеннолетия, его природная сила и способности наберут силу. Несмотря на то, что это была за природная сила и сила, Лили понятия не имела, но у нее было подозрение, что они были удивительны.

Она просто сделала то, что ей сказали голоса в ее голове.

Лили моргнула и ухмыльнулась, она поняла, как безумно это звучало.

Ей было грустно, что Фиделиус Чарм спрятал дом, и ей пришлось пропустить праздник Хэллоуин. Это был один из ее любимых праздников, так как она была маленькой, и ей всегда нравились костюмы. Тем не менее, она поняла, что безопасность ее семьи была гораздо важнее.

«Гарри, все будет хорошо», - прошептала Лили сыну, крепко обнимая его, когда она немного моргнула. На ее лице появилась улыбка, когда она немного повернула голову и подумала обо всем.

Каким-то образом она подумала, что Гарри понял.

Джеймс спал.

Лили думала, что это к лучшему, учитывая, что он не поймет необходимости того, что должно было быть сделано. Она будет делать все возможное, чтобы убедиться, что ее сын будет лучшим из того, кем он может быть, и не будет никакого способа, которым он будет ничуть не хуже его лучшего. Она обернулась и немного напевала, прежде чем светящийся свет поглотил ее и Гарри. Это был только первый этап ритуала, это еще не все.

Джеймс спал, не зная, что сделала Лили.

Менее чем через неделю наступил Хеллоуин, и пока что это была хорошая ночь, не было никаких оснований ожидать чего-то необычного, что должно было случиться. Это было заявление, которое можно было бы сделать, но это было бы ошибкой. Время для них почти остановилось, и Лили подумала, что у них будет ранняя ночь. После стресса, странных снов и страха, что все вокруг происходит из-за того, что их жизнь рушится, она подозревала, что многое произойдет.

"Лили, что он, возьми Гарри и беги!"

Лили встала; она схватила Гарри и побежала вверх по лестнице, когда обнаружила, что окна и двери были заблокированы. Ее сердце билось о грудь, в то время как ее темп ускорился, почти упав, но сумел удержать равновесие, практически взлетая по лестнице.

«Ваше доверие было неуместно.

Лили поняла, что эхо в ее голове было по-своему правильным, но она не собиралась это признавать. Она держала сына на руках, слыша грохот сломанного дерева, расколотого дерева. Из-за нее послышался грохот стекла, когда она подняла пар. Она продолжала набирать темп, ее колени сжимались, когда она поднималась по лестнице. Кровь текла по ее сердцу, и она открыла двери в комнате Гарри.

Вспышка зеленого света внизу, и Лили знала, что случилось.

Шаги стучали по лестнице.

Она знала, что он придет.

Гарри оставался бдительным и тихим, как будто знал, что придет. Хотя Лили подозревала, что из-за его интеллекта, «почти» в этом не было. У него была довольно хорошая идея, что происходило вокруг него все время. Она оглянулась и увидела барьеры, которые выставил Волдеморт. Там не будет никакого выхода, ни Portkey, ни Floo, они не смогут даже выпрыгнуть из окна и на метлу, если она того пожелает.

Лили закрыла дверь, когда ее глаза закрылись, и она тяжело дышала. Пот покатился по ее щекам, когда она услышала, как его шаги приближаются. Было удивительно, как менее минуты превратились в часы ожидания в театре разума. Молодая ведьма на мгновение выгнула шею в сторону и стала ждать его прибытия.

Дверь скрипнула, прежде чем она распахнулась, и он стоял там во всей своей красе. Черные одежды висели вокруг его тела, с капюшоном, натянутым над белым мелом. Лили увидела пару бездушных, разрезанных, как красные глаза, без носа. Его длинные пальцы обладали пальцами с желтыми ногтями. Он был бледен и отвратителен, с его слизистой кожей. Он был больше змеем, чем человеком, и он пошел вперед, лицом к лицу с Лили Поттер. Он предложил одну громкую декларацию.

"Переехать."

Лили знала, что нужно для того, чтобы жертва сработала.

«Возьми меня, пожалуйста, не бери Гарри, возьми меня вместо этого».

Раздражение пересекло лицо Волдеморта.

- Отойди в сторону, глупая девчонка.

Нет, я не буду, я не позволю тебе иметь моего сына! "

Волдеморт отказался сказать что-либо еще, на самом деле раздражение коснулось его глаз. Он лишь слегка принял предложение Снейпа, что пощадит Лили. Теперь, когда он был здесь и до Лили, у него не было причин пощадить женщину. Фактически, это была другая грязная кровь, бесполезная и бесполезная мать, пытающаяся защитить своего ребенка. Его мать никогда не предлагала ему такую же любезность; она сдалась и умерла, позволив ему задержаться в приюте.

Его симпатии не хватало.

"АВАДА КЕДАВРА!"

Зеленый свет вырвался из палочки Волдеморта и соединился с сундуком Лили. Она плюхнулась на землю, и руна на голове Гарри, похожая на молнию, загорелась. Волдеморт едва обращал внимание на ребенка, видя, как мать спускается на землю. Она лежала и лежала на земле, видимо, больше никогда не двигалась. По крайней мере, Волдеморт не видел никаких признаков жизни, но мало что знал, что что-то случилось.

Лили пожертвовала присутствием в своей голове, чтобы спасти сына, но она сохранила дары и способности, которые она получила от этого. Это привело к тому, что она впала в кататоническое состояние, которое составляло полдюйма между жизнью и смертью. Она будет зависать в этом состоянии до тех пор, пока не возродится.

Волдеморт проигнорировал это и повернулся к ребенку, который должен был победить его.

«Слабая, эта штука должна победить меня».

Гарри обернулся, когда посмотрел на этого человека, его мать лежала на земле, не двигаясь. Этот человек был причиной этого, и его глаза сузились, когда он скрестил руки. Пятнадцатимесячный мальчик поднял на него взгляд, гнев наполнил его молодое тело.

«Ты причинил ей боль», - твердо сказал Гарри.

Волдеморт остановился и уставился. «Не отчаивайся, дитя, потому что ты присоединишься к ней в следующий раз. АВАДА КЕДАВРА!»

В тот момент, когда Волдеморт послал смертельное проклятие на Гарри, из глаз Гарри вырвалась струя красного света. Это было похоже на огонь, когда он ударил Волдеморта. Удар двух соединенных огней привел к взрыву, и часть души Волдеморта отсоединилась, цепляясь за все еще стоящий рунический магазин.

Лили осталась невредимой на полу.

Сириус Блэк прибыл через мгновение после того, как это произошло; было слишком поздно, слишком поздно, чтобы он что-то сделал.

Он никогда не чувствовал сильного сочетания боли и вины в своей жизни в сочетании с гневом. Это был один из худших дней в его жизни. Он передал Джеймса на пол и лежал неподвижно. Потрясённый убийственным проклятием, он никак не мог его заблокировать. Хотя Сириус был уверен, что Джеймс устроит отличный бой. Он был выжившим, типом человека, который никогда не ложился ни за кого, и это то, что думал Черный наследник.

С трепетом Сириус поднялся по лестнице, его колени сбились, когда он поднялся. Он боялся худшего с Лили и Гарри. Они были мертвы; не было никаких вопросов об этом. Темная отметка не была над домом, но все же, возможно, Волдеморт имел другие места, чтобы быть. Это был самый очевидный ответ на этот вопрос. Глаза Сириуса Блэка напряглись, когда он поднялся по лестнице.

Шаг за шагом он шел.

Он открыл дверь и увидел на полу кучу халатов. Пахло так, будто что-то горело, и на полу, где он стоял, был пепел. Тлеющая палочка была у его ног.

Сердце Сириуса остановилось; на полу была Лили.

Он остановился и посмотрел, не веря своим глазам.

Лили не была полностью мертва; на самом деле она лежала на полу в стазисе. Сириус понял, что Лили сделала немедленно; она позаимствовала одну из книг по магии крови, которую он позаимствовал у своей матери, и не удосужилась вернуться. В конце концов, потому что Сириус не был большим поклонником темной магии, это не означало, что он не собирался быть хорошо информированным об этом. Темная магия была интересна, поскольку имела широкий спектр.

Сириус ждал, ему нужно было вытащить Лили оттуда, если ее тело будет найдено в таком состоянии, кто знает, что может произойти. Он посмотрел на Лили, его глаза устремились к двери. Он был удивлен, что люди Дамблдора не были вокруг него.

Он преобразил старую кучу одежды в изуродованное тело, похожее на Лили. В этом не было ничего особенного, признал Сириус, но он сделал свою работу. Он знал, что Лили будет в безопасности в замке Певерелл, куда Гарри сможет вернуться и сделать то, что ему нужно, чтобы оживить ее в свой четырнадцатый день рождения. Тип магии крови был неточным.

Он услышал безошибочные шаги Хагрида и знал, что ему нужно позаботиться о Червехвосте утром, после того, как он написал письмо.

Дорогая Роза,

Это очаровано, так что только ваши глаза могут читать. Есть вероятность, что я могу быть мертвым или хуже после того, как вы получите это письмо.

Волдеморт напал на Лили и Джеймса. Гарри выжил, Джеймс мертв, а тело Лили находится в безопасном месте, пока Гарри не сможет ее оживить.

Червехвост предал нас, после всего, что случилось, я не могу поверить, что он предал нас. Мы переключились после того, как вы с Дамблдором ушли. Вот моя память прилагается, но я сомневаюсь, что это убедит кого-либо в чем-либо в министерстве. Это просто, чтобы дать вам душевное спокойствие.

Я иду за ним.

Делайте то, что вы должны делать в отношении вашего образования, но к тому времени, когда вы прочитаете это, Гарри будет у его тети и дяди. Мне жаль.

Сириус.

Почерк был шатким, а проза разбрасывалась мозгами. Роуз Эванс прочитала письмо, ее рука дрожала. Ей будет семнадцать лет через пятнадцать месяцев, и она не сможет взять Гарри под опеку до этого времени.

К этому моменту он будет у Вернона и Петунии, и Роуз содрогнулась, чтобы подумать, что с ним будет до тех пор.

Мало ли она знала, что Гарри был послан в Дурслей и держался там, отрезанным от остального мира. Пока Дамблдор имел то, что он считал лучшими намерениями в мире, сохраняя Гарри там, используя древнюю магию крови, не было без цены. Те, кто хотел оставить Гарри Поттера в неведении и в темноте, использовали закон Министерства, чтобы заставить его оставаться там, к большому огорчению как его тети и его крестной матери, так и его дальних родственников в Канзасе, как со стороны его матери, так и со стороны его отца, оба которые ходатайствовали о заключении под стражу, но были закрыты.

Сириуса Блэка отправили в тюрьму Азкабана и никогда не судили.

Тем не менее, Гарри Поттер может быть в Дурсли, но он был далеко не беспомощным.

Продолжение следует.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Voznesenie/

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

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

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

**Глава – 2: Десять лет в убежище**

Гарри Поттер не был похож на своих родственников, и каждый день он благодарил каждое божество, которое когда-либо существовало или будет существовать за этот факт. Он был высоким, красивым и хорошо начитанным для своего возраста, не говоря уже о том, что он действительно чувствовал, что может внести свой вклад в мир в целом. Бесполезные комочки даже не могли подумать, зависела ли от этого их жизнь. Его двоюродный брат Дадли был худшим из-за того, что ему посчастливилось получить объединенные худшие части ДНК как его тети и дяди.

Гарри также жалел Дадли, или он так и сделал бы, потому что если бы не тот факт, что он был ненормальным. И он, казалось, становился все тупее каждый год. Как это было возможно, Гарри только догадывался, он никогда не узнает. Дадли был научным любопытством, поскольку он переходил с каждым годом. Он задавался вопросом, почему.

Прошло десять долгих лет с тех пор, как его высадили в Дурсли. Гарри запомнил каждый момент с идеальной четкостью картинки. Был этот психопат, который убил свою мать, так много он помнил. Его отец, ну, Гарри не имел ничего общего с ним, когда он был ребенком. Конечно, его отец, очевидно, любил его, но он проводил много времени, балуясь со своими друзьями, Гарри вспомнил эту память с идеальной точностью изображения. У него было больше воспоминаний о его матери, чем он думал о своем отце.

И еще больше вернулось, когда ум Гарри стал сильнее и он усилил свои умственные процессы. Он нашел день, когда он не мог свернуться калачиком с хорошей книгой, чтобы быть разочарованием. Волшебник прочитал каждую книгу в библиотеке Суррея в возрасте восьми лет и отправился в Лондон на свой десятый день рождения, чтобы прочитать каждую книгу в этой библиотеке. Он хранил каждый бит информации с высокой точностью и мог быстро читать на нечеловеческих уровнях.

Он стряхнул паутину с головы, когда подумал обо всем, что произошло.

С того момента, как он прибыл на Привет номер четыре, он мог сказать, что его ненавидели его тетя и дядя. Причина, по которой Гарри был не совсем уверен, хотя Гарри выдвинул несколько теорий для потребления. У него было чувство, что ревность во многом связана с тем, что чувствовали Дурсли, но он не мог понять, почему.

Каждый раз, когда Гарри был здесь, он превосходил уровень этого шута Дадли. Естественно, Дурсли пытались удержать его. Это плохо кончилось для него, о чем Гарри вспомнил, когда ему было пять лет. Он вспомнил, что он почти всегда был ярче своих сверстников, и отказывался притупляться. Его IQ был бесчеловечным, но, как всегда, он думал, что есть место для улучшения.

«БОЙ!»

Пятилетний Гарри Поттер закатил глаза; он подумал бы, что у его дяди будут мозговые клетки, чтобы узнать его имя. С другой стороны, это может дать ему слишком много доверия.

"Что это означает?" Спросил Вернон, когда он практически зарычал на Гарри.

«Я получил высшую оценку в классе на последнем тесте», - ответил Гарри голосом спокойным и непримиримым.

«Дадли провалил тест», ответил Вернон с бусинками в глазах. «Я думаю, что вы поменялись с ним бумагами».

Гарри задумался, а может ли его дядя быть таким глупым, но, опять же, этот вопрос заставил его задуматься о собственном здравомыслии. Маленький ребенок сжал руку вместе, когда он смотрел на своего дядю, их глаза встретились, когда они встретились глазами.

«Я превосходен во всех моих тестах», - ответил Гарри, задаваясь вопросом, должен ли он немного набрать свой словарный запас, чтобы Вернон мог понять суть.

«Тебе лучше больше не показывать Дадли», - сказал сквозь зубы Вернон, когда выглядел багровым на лице.

Гарри надеялся, что у его дяди не будет сердечного приступа; было бы жаль, если бы он сделал.

«Я сделаю все возможное, я не виноват, что твой сын ненормальный».

Вернон поднял кулак, но Гарри заблокировал его руку с супер-рефлексами и силой. Он был удивлен своими силами, но не сомневался в этом.

"Как ты смеешь..."

Вернон отстранился, и его пальцы стали пурпурными от силы, которую Гарри оказывал. Невозможно было сказать, на что способен любой, кто может это сделать. Если бы Вернон Дурсли был умным человеком, он бы сейчас развернулся и оставил достаточно хорошо одного, чтобы он не пострадал.

Вернон Дурсли не был умным человеком. Он пытался напасть на Гарри.

Вернон Дурсли оказался брошенным в стену, где он приземлился с серьезным ударом. Гарри не совсем понял, как он это сделал, только то, что он сделал это, и этого было достаточно для него.

Гарри Поттер ненавидел людей, которые выбирали тех, кто слабее их. Конечно, можно утверждать, что это был признак истинной слабости самих по себе. Гарри только защищался и верил ему, он мог защитить себя. Он не был каким-то слабым и бесхребетным маленьким мальчиком, который позволял людям кататься над ним только потому, что они были больше его. Не то чтобы он был меньше Дадли, ну, Дадли был шире, а Гарри был выше. Гарри мог бы быть в возрасте тринадцати или четырнадцати лет, по крайней мере, если бы никто не был мудрее.

Он был высокого роста для своего возраста, почти пять с половиной футов ростом, с тонкими мышцами на руках и черными грязными волосами. Гарри подумал о том, чтобы выпрямить волосы, но это было слишком много работы, и это раздражало вечно живую мочу Дурслей. Поэтому он решил оставить свои волосы грязными. Его глаза были зелеными, как светящиеся изумруды, и демонстрировали интенсивность, в которой можно потеряться.

После того эпизода, когда он был пять лет назад, между Дурслями и Гарри произошло некоторое перемирие, хотя между ними оставалось скрытое враждебное течение. Вернон провел почти два месяца в больнице, будучи в коме. Гарри не был уверен в том, что за петунию лечил, но знал, что его переместили в самую маленькую спальню быстрее пули. Очевидно, никто не поверит, что пятилетний парень нокаутирует взрослого мужчину.

Гарри нравилось находиться в этой спальне, он держался подальше от Дурслей, а они держались подальше от него; который был к лучшему. Это было существование, которое пригодилось для холодной войны, как окружающая среда, но он думал, что держаться подальше от Вернона и Петунии было лучшим для них всех. Он выполнял все домашние дела и готовил, ему позволяли готовить все, что он хотел. Это было к лучшему, учитывая, что кулинария Петунии была в лучшем случае посредственной.

Вернон и Петунья оставили его в покое, Дадли с другой стороны ... ну, по мнению Гарри, Дадли был сильным кандидатом на премию Дарвина. Он не был самым острым ножом в ящике и думал, что он самый опасный. У него была небольшая банда идиотов, которая сопровождала его. Гарри был потрясен, что ему пришлось делиться кислородом, который делали эти троглодиты, и они становились все тупее каждый год. Как это было возможно, Гарри понятия не имел.

В семь лет он сумел поступить в частную школу по собственному усмотрению, что немного оттолкнуло Вернона, хотя он сдался и неохотно признал, что Гарри пойдет. Кроме того, это указывало на то, что Гарри будет дома только шесть недель в году, что делало Вернона слишком счастливым, чтобы дать ему ободряющий кивок и подтолкнуть Гарри к двери.

Гарри был тем, кто работал в своем собственном темпе и был рад, что он пошел в школу, которая поощряла разные уровни обучения. Было забавно, когда Гарри думал об этом.

Со временем это перестало быть проблемой, поскольку Гарри продолжал преодолевать новые барьеры.

«Мистер Поттер, я должен сказать, что вы впечатлены вашими оценками, никогда ученик не достиг такого высокого уровня образования».

Старуха сидела напротив него, консервативно одетая, в толстых очках, которые позволяли ей смотреть на них в сторону теперь уже десятилетнего Гарри Поттера.

«Я думаю, что в будущем мы не сможем научить вас чему-то большему», - заявила директор, глядя на Гарри за столом.

«Тогда у меня есть все, что я хочу от этого места», - ответил Гарри, оглядываясь на женщину.

«Я никогда не думала, что мне придется сказать это студенту, но вы закончили занятия в замечательном темпе», - сказала директор почти в страхе, прежде чем она решила закрыть глаза и держать себя под контролем. «Самое страшное в том, что тебе всего десять лет. Я должен признать, что был скептиком ...»

«Многие скептически относятся к этому, но на самом деле видеть - значит верить», - ответил Гарри с самоуверенной, но не совсем высокомерной ухмылкой. «Я благодарю вас за потраченное здесь время и качество ваших сотрудников. Я надеюсь, что будущие студенты получат только половину того, что я получил от них».

«Будем надеяться на это», - согласилась директор, спрашивая себя, должна ли она спрашивать об этом десятилетнего ребенка. Даже если это был тот, который выглядел и действовал намного старше своего возраста. "Так, скажи мне, какие у тебя планы на эту осень?"

Гарри обдумал это, но только на секунду. «У меня всегда был какой-то резервный план на случай, если я закончу здесь. Я думал, что это будет через год или два, но у меня есть все мои кредиты, и мне больше нечего делать в этой школе».

Гарри думал о том, чтобы отправиться в путешествие, чтобы выяснить, в чем заключаются его особые способности, хотя он не сомневался, что десятилетний ребенок, оставшийся без присмотра, полетит. На его лице появилась улыбка, тень одного. Возможно, он сможет найти недостающую часть головоломки. Ему снились вспышки света, кристалл, пещера и горящий «Z», несомненно, все они каким-то образом связаны друг с другом.

«Оксфорд или Кембридж, я думаю, что это реальный вопрос», - задумчиво заявил Гарри Директрисе. «Хотя это может быть немного скоро идти по этому пути».

«Но никогда не рано думать об этом», - подумал Гарри про себя, барабаня пальцами по столу.

«Ты побьешь много рекордов», - сказала женщина напротив него. «У меня есть внучка примерно твоего возраста, у которой схожие амбиции, хотя я думаю, что ты во многом превзошел ее».

«Ну, конкуренция делает нас сильными и заставляет наш мозг искать дальнейшие знания», - ответил Гарри легким тоном.

Он думал об этом, ему всегда нравилось, когда рядом с ним стоял кто-то, кто бросал вызов его интеллекту, хотя это было довольно редко. Было слишком много надежды для детей его возраста, не будучи детским. У него были короткие моменты испытаний в школе, но они были мимолетными, и ни один из них не продержался на расстоянии. Он знал, что собирается сделать следующий шаг в своей жизни, и это будет довольно увлекательно.

Еще в настоящем Гарри Поттер думал, что в нем было что-то другое, хотя, было ли это хорошим или плохим, это был вопрос для обсуждения. Он мог делать то, о чем многие не мечтали. Дурсли знали, что случилось, но ни Вернон, ни Петуния не смирились с тем, что знали. Вундеркинд счел это раздражающим, но решил, что путешествие стоило бы того узнать.

Он увлекался военной историей и стратегиями, читая различные книги на эту тему. Большинство из них были подержанными, но Гарри приобрел достаточно денег, выполняя разные случайные работы по всему району. Дурсли не должны знать об этом, потому что они будут пытаться получить это от них. Книги могут быть легко спрятаны, красивой одежды не может быть. Хотя Гарри пытался сделать снимки Дадли несколько презентабельными, но он не мог творить чудеса.

Он мог прыгать выше, бегать быстрее и длиться намного дольше на уроках физкультуры, не падая, когда их инструктор по дрели как учитель толкнул их до предела. «Sarge» - так ее называли студенты, по крайней мере, Гарри предполагал, что это она. Это было официальное слово от школьного совета, но Гарри не собирался проверять. Он или она были противны и на самом деле это было несколько оценено Гарри.

Дадли ненавидел ее или его за это, представьте это.

Гарри оставался на прогулке, он проверял какое-то новое открытие растений, которые были в этом научном музее. Молодой человек проявил интерес к природе и ее красоте, хотя было обидно, что люди были заведомо близорукими.

Он прошел через двойные двери, торчащие из тени, стараясь не переиграть руку. Он увидел еще одну девушку, в течение нескольких лет его возраста, возможно, лет четырнадцати или пятнадцати, стоящую рядом с ним. У нее были рыжие волосы, простирающиеся у нее за плечами в кудрях, и пара зеленых глаз, которые можно было увидеть за ее очками. На ней были зеленая футболка и синие джинсы с сандалиями. Она была немного выше Гарри, хотя ненамного. Он подозревал, что она была выше большинства девушек ее возраста.

Подросток заявил, когда она смотрела на растения с улыбкой на лице. Она была на вершине ее интереса. «Захватывающий».

Гарри посмотрел на нее и улыбнулся. "Я знаю, это."

«Большинство людей не разделяют это мнение», - заявила девушка, глядя на Гарри, в ее глазах было немного разочарования и чуть-чуть злости. "Никогда бы не подумал."

"Неважно, что?" Гарри спросил, когда он посмотрел на старшую девочку, которая не сразу собралась с мыслями.

"Это глупо..."

«Нет ничего глупого, если ты веришь в это», - ответил Гарри, поворачиваясь к ней. «Те, кто отрицают это ... хорошо, они дураки».

Молодая женщина решила бросить все предосторожности на ветер. «Ну, с каждым годом вырубаются все новые и новые деревья, и ... не было бы проблем, если бы мы могли не отставать от спроса. Но люди не думают об этом, они, кажется, думают, что есть там бесконечное количество деревьев. И когда они начинают рубить ... вырубать исчезающие виды, это ... "

«Успокойся и вдохни», - ответил Гарри, и подросток кивнул, сделав глубокий вдох, прежде чем опуститься на пятки. Раздражаться было бесполезно.

«Ну, такие растения, они редки по какой-то причине», - ответила она, ее зеленые глаза наполнились грустью и отчаянием, когда она слегка откинула волосы назад. «Люди продолжают убивать их, и они не думают, что им нужно сделать, чтобы заменить их. Вы можете подумать, что это глупо, но ...»

«Это не так, поверь мне», - вмешался Гарри, глядя ему в глаза, с обнадеживающим выражением на лице.

Она выглядела на грани расстроения.

«Хорошо, я только что услышал свою справедливую долю нелепых комментариев, когда я пытаюсь заставить людей подписать петиции, чтобы прекратить этот взлом и сократить операции», - сказала рыжая спокойным и спокойным голосом, прежде чем она закрыла глаза и подумала о Это. «И это даже не считая того, что они выбрасывают в воздух с химической точки зрения».

Гарри чувствовал ее боль, в то время как он знал, что было бы глупо сажать растения перед людьми, так как отравление окружающей среды могло убить людей. Средние температуры увеличивались с каждым годом, и становилось только хуже. Обе стороны этой дискуссии выглядели плохо, учитывая то, как тяжело они шли на вещи, всегда выдвигая повестку дня, но Гарри не беспокоил то, как выглядели другие люди, он заботился о том, чтобы сделать все возможное, чтобы построить лучшее будущее.

«Я знаю, однажды кто-то собирается что-то с этим сделать, надеюсь, еще не поздно», - заявил Гарри, глядя на нее. «Может быть, это буду я».

Гарри всегда был один, чтобы достичь звезд.

Рыжий надеялся, что он был прав. «Я ... сделаю все возможное, чтобы помочь».

Она остановилась и слегка улыбнулась. «Вы знаете, я разговаривал с вами около пяти минут, и я не сказал вам свое имя».

«И ты не со мной», - заявил Гарри, предлагая ей продолжить.

«Памела Исли, я собираюсь стать второкурсницей в Готэм Сити Хай в следующем году, я здесь для отдыха с друзьями», - заявила Памела, в то время как она сфокусировала взгляд на молодом человеке перед ней «Они хотят пойти в пляж или что-то в этом роде, но я решил, что остановлюсь здесь и посмотрю на эти исчезающие растения. Я надеюсь, что в следующий раз на этой выставке больше не будет ».

«Надеюсь, они найдут способ сохранить и воспроизвести», - заявил Гарри, прежде чем добавить. «Гарри Поттер ... Я не уверен, куда я пойду этой осенью, я изучаю свои варианты, университет манит».

"Вам должно быть, что, четырнадцать, пятнадцать лет?" - спросила Памела, глядя на него с поднятой бровью.

Памела полагала, что, хотя он и казался гораздо более взрослым, возможно, он был довольно молод в поисках своего возраста.

Гарри задавался вопросом, должен ли он сказать правду. "Я на самом деле еду в одиннадцать".

Это было утверждение, которое заставило ее глаза расшириться и вопрос о неверии на ее лице.

«Я тебе не верю», - ответила Памела, глядя на него скептически. «Большинство одиннадцатилетних мальчиков - сопливые маленькие чокнутые, и большинство девочек тоже ... без обид людям в вашей возрастной группе».

Гарри усмехнулся, когда он посмотрел на нее. "Ни один не взят, и точка хорошо взята."

«Я имею в виду, это просто… не обидно, что вы имели в виду, но люди вашего возраста не ведут себя так просвещенно», - ответила Памела, подбирая следующие несколько слов довольно осторожно. «Они принадлежат к тому типу, который… хорошо, они принадлежат к тому типу, который склонен думать о своих потомках больше, чем о своих головах»

«Боже, Памела, скажи, что ты на самом деле имеешь в виду», - ответил Гарри, хотя и улыбнулся. «Умный, красивый, просвещенный, действительно, это хорошая комбинация. Интересно, смогу ли я сохранить тебя».

«Нет, я уверена, что мои родители захотят, чтобы я вернулся вовремя», - заявила Памела, хотя на ее щеках появился румянец. Она была бы лжецом, если бы не всерьез рассматривала его предложение.

«Хорошо, хорошо, но мы вернемся к этому через несколько лет, как только твои родители будут менее склонны держать тебя», - ответил Гарри, наклонившись вперед и дразня ее рукой, коротко поцеловав ее.

Это заставило ее разум перейти на повышенную передачу, но она покачала головой.

Памела наблюдала за Гарри, он был довольно интересным кусочком головоломки. «Итак, я нахожусь в городе еще несколько дней, так что, может быть, мы вдвоем сможем собраться и потусоваться, продолжить этот разговор».

«Это было бы превосходно», - ответил Гарри, чувствуя себя хорошо, когда с кем-то на его интеллектуальном уровне поговорить, и он пойдет ему на пользу. Пэм, казалось, была довольно замкнутой во многих отношениях, но он мог сказать, что у нее хорошая голова на плечах, и они едва поцарапали поверхность, пока они были вместе.

С той первой встречи прошли дни, когда Гарри и Памела расстались и обменялись контактной информацией, чтобы они могли писать или разговаривать друг с другом. Письменная переписка была предпочтительна, хотя она будет довольно медленной, учитывая все обстоятельства. Тем не менее, Гарри знал, что если Вернон, Петуния или, что еще хуже, Дадли ответит на звонок, это будет ужасная ситуация. Он хотел, чтобы кто-то, с кем он дружил, как можно больше держался подальше от этого участка.

«Ах, вернемся в убежище», - подумал Гарри, открыв двери Привет-Драйв номер четыре, и немного обернулся, оглядываясь по сторонам. «Я не могу лгать ... Я буду рад, когда я покину это место на более постоянной основе».

Гарри даже не было в доме несколько минут, когда пришла почта.

"Дадли, получи почту!"

«Заставь Поттера получить его, он дома».

"Мальчик, получи почту!"

«Толстая задница», - подумал Гарри, но решил, что, поскольку он находится примерно в трех футах от двери, он получит почту. Он поднял почту в руке и увидел несколько купюр, открытку от тети Мардж.

О, да, старая добрая тетя Мардж, Гарри должен был признать, что он не был уверен, кто из них хуже между Верноном и Мардж, а кто скорее мужественен. Это был бросок. Было забавно, как Мардж напоминала своего любимого компаньона, бульдога. Хотя 10-летний, почти одиннадцатилетний, вундеркинд чувствовал себя плохо, сравнивая бульдогов с Мардж. Бедных животных не нужно было оскорблять как таковых.

Еще было что-то еще.

Там было письмо.

Письмо для Гарри, оно лежало в его руке, когда он держал его. У него был гребень с барсуком, орлом, змеей и львом с буквой «H» в середине. Оно было адресовано его спальне, и он быстро убрал его.

«Вот, пожалуйста, дядя Вернон», - заявил Гарри совершенно вежливым и уважительным голосом.

Вернон забрал почту без слова «спасибо». С другой стороны, Гарри не ожидал, что у павиана будут манеры. На самом деле он покачал головой, он увидел бабуинов в зоопарке, которые выглядели более достойно, чем действовал Вернон Дурсли или его потомство. Он прошел мимо тети Петунии, которая едва признала его присутствие. Это было так же хорошо, он не признал ее.

Гарри шел по улицам. Соседи не уделяли им слишком много внимания. Было удивительно, как Дурсли распространяли слухи о том, что он ленивый и несовершеннолетний правонарушитель, пытаясь дискредитировать его. Он сделал обратное, разрушив то небольшое доверие, которое имели Дурсли. Соседи смотрели на него с напряжением из-за того, что он был слишком умен для своего блага, но они не могли отрицать его трудолюбие с его академическими достижениями, показанными в газете.

Он остановился и медленно открыл письмо, читая его.

Уважаемый мистер Поттер.

Мы рады сообщить, что вас приняли в Школу Чародейства и Волшебства Хогвартса. Вы найдете прилагаемую книгу и список поставок. Мы будем ждать вашу сову не позднее 31 июля 1991 года.

С уважением,

Профессор Минерва МакГонагалл

Заместитель директора.

Гарри уставился на это письмо.

«Жду моей совы», - подумал Гарри, произнося слова, когда они звучали в его голове. «Итак… я должен вернуться внутрь и забрать семейную сову, потому что, естественно, у всех есть такая».

Как будто по команде, Гарри увидел, как сова летела и падала к ветвям через дорогу. Подозрение промелькнуло в его глазах. Его внезапное появление было слишком большим, чтобы быть совпадением. Гарри посмотрел на птицу, следя за ее продвижением глазами.

«Полагаю, это место в Хогвартсе послало тебя», - заявил Гарри, чувствуя себя глупо даже из-за того, что даже вступил в разговор с животным, хотя знал, что эта особая порода сов очень умна.

Сова крикнула в ответ и чуть не кивнула. Если подумать, эти совы были специально выведены, они должны были быть, и, возможно, для перевозки почты.

«Я верю, что если я отправлю письмо, ты возьмешь его в это место в Хогвартсе», - предложил Гарри, уставившись на сову, которая снова гудела.

Магия была бы логичным объяснением того, что Гарри мог сделать, он не собирался лгать. Если, конечно, это не было шуткой, вероятность которой, по его мнению, была довольно высокой. Хотя это объяснило бы почти средневековую реакцию Дурслей на некоторые инциденты, которые он совершал в прошлом. И тот факт, что он смог отбросить Вернона сквозь стену с супер силой, да, это объясняло это.

Гарри решил написать ответ, хотя ему нужно больше информации, прежде чем он решит разобраться со всем. У него было несколько стипендий для нескольких хороших школ, которые он рассматривал, и эта школа не предлагала ему ничего, кроме письма с неопределенными обещаниями о мистическом искусстве.

Уважаемый профессор МакГонагалл,

Я нахожу ваше письмо довольно увлекательным, и оно будет содержать объяснения некоторых инцидентов, которые произошли в моей жизни. Хотя мне нужно больше доказательств, чем просто письмо. Если вы сможете предоставить это доказательство, я предоставлю вашей школе надлежащее вознаграждение. Если вы дадите мне доказательство, но вы должны знать, что я сижу на нескольких впечатляющих предложениях от некоторых лучших школ в стране. Поэтому я надеюсь, что то, что вы говорите, стоит моего времени.

С уважением,

Гарри Поттер.

Чувство надвигающегося страха достигло Минервы МакГонагалл, она получила письмо Гарри Поттера всего несколько минут назад, бросила все, что делала, и направилась к Привету номер четыре. У нее было плохое предчувствие об этом месте, и, учитывая тон письма Гарри Поттера, он не знал, откуда пришли его родители. Это означало, что Петуния унижала жертву, принесенную Джеймсом и Лили, и чистила ее под ковром.

Минерва МакГонагалл могла бы стать женщиной в середине или конце тридцатых, даже если бы она была намного старше. Магический процесс старения был довольно интересным, так как он ускорился до достижения возраста согласия, прежде чем идти на треть быстрее или даже на четверть, в зависимости от силы рассматриваемой ведьмы или волшебника.

У МакГонагалл ее темные волосы были завязаны в пучок, как и ее стандартный вид. У нее были голубые глаза за очками и лицо, которое всегда было суровым взглядом. Она нашла, что строгий взгляд наиболее эффективен при работе с проблемными учениками, и на протяжении многих лет у нее была доля учеников, которые могли быть смутьянами. Конечно, Минерва несколько раз попадала в неприятности в годы Хогвартса, но только тогда, когда ситуация оправдывала это. Было время, когда требовались улыбки, и было время быть серьезным.

Она ускользнула из Хогвартса, прежде чем Дамблдор или кто-то еще мог узнать, что есть проблема. Она точно знала, что он собирался отправить Хагрида за юным мистером Поттером. Благослови его сердце, но Минерва почему-то сомневалась, что Хагрид сможет справиться с этой ситуацией. Минерва прочитала между строк и решила, что ей пора действовать.

У нее будет жар с Дамблдором позже, но она будет есть это тепло. Она боролась с ним изо всех сил за штуку со Снейпом в течение многих лет, прежде чем сдалась. Минерва подумала, что будет легко отстреливаться от слизеринцев, но это сыграет на руку Снейпу как трагического мученика. Из-за этого гриффиндорцы сняли свои разочарования с большей части слизеринского дома, и это был круг мести, где казалось, что конца не видно.

Откровенно говоря, единственная причина, по которой система домов поддерживалась, была в том, что она была традицией. А о квиддиче нельзя было забыть о квиддиче. Минерва не могла забыть, что слизеринцы Снейпа уничтожили своих гриффиндорцев уже пятый год подряд в прошлом сезоне, особенно учитывая тот факт, что Снейп сделал глупые комментарии о том, что произошло.

Конечно, говорить о спорте было не важно, что было важно, это действие, которое Минерва собиралась выполнить. Она подняла руку и отбросила все в сторону, прежде чем постучать в дверь три раза подряд.

Она ждала и смотрела, как открылась дверь. Минерва подождала, и дверь открылась, и Петуния Дурсли стояла на другом конце. Она была такой, какой ее помнила Минерва.

"Я могу вам чем-нибудь помочь?" Петуния спросила одним из тех вежливых голосов, которые звучали фальшиво, и Минерву не обманывали ни на секунду. Глаза Минервы слегка сузились, прежде чем она уставилась на эту женщину.

«Мистер Поттер получил свое письмо», - заявила Минерва, и именно при этих словах Петуния стала цвета прогорклого молока. «Это был любопытный ответ, как будто вы не рассказали ему о его наследии, несмотря на то, что Дамблдор сказал вам сделать это».

Петунья отступила назад, когда чуть не упала, и Вернон, который был дома с работы, подошел.

"Петуния ... что, черт возьми, ты здесь делаешь?" - спросил Вернон, глядя на Минерву своими маленькими бусинками.

«Я здесь, потому что мистер Поттер написал обратно письмо, он, похоже, не верил, что Хогвартс существует, несмотря на то, что вы должны были рассказать ему о школе, когда ему исполнилось семь лет», - ответила Минерва, когда ее глаза вспыхнули. «По крайней мере, это то, во что Дамблдор заставил меня поверить, но ты должен был сообщить ему о его магических способностях».

Вернон сжался в «м-слово», как будто это было «н-слово», но он знал лучше, чем сказать что-либо прямо сейчас. Его кожа покраснела, когда он думал обо всем. Его сердце слегка забилось, когда он подумал об этом.

«Мальчик не идет», начал Вернон; он пытался спасти это и заставить себя поверить, что он контролирует свой собственный дом.

«Я считаю, что вы мало что можете сказать по этому вопросу, учитывая наши законы», - заявила Минерва, хотя в большинстве случаев она уважала права родителей и опекунов, но было время, когда она должна была сделать исключение из правила. Она пристально смотрела на Вернона, уставившись на него с бусиной яростью.

"Что это?"

Гарри появился и встал. Минерва нахмурилась, глядя на тряпки, которые он носил, у нее сложилось впечатление, что Дурсли были в достатке, и даже если бы они не были в достатке, они должны были получать немного золота каждый месяц, что обеспечило бы Гарри необходимыми вещами.

«Вы написали мне, мистер Поттер», - заявила Минерва, сохраняя спокойный и профессиональный тон. «Я представляю школу колдовства и волшебства Хогвартса, и я верю ...»

«Эта встреча - пустая трата времени», - резко сказал Вернон, прежде чем взглянуть на Гарри. «Мы разрешили вам пойти в эту школу, потому что надеялись, что это избавит вас от этой глупости».

"Штамповать эту глупость?" Минерва ответила, когда она медленно повернулась к Вернону, и он немного сглотнул, понимая, что он сказал слишком много.

«Кажется, мой дядя думает, что все воображение должно умереть», - с готовностью ответил Гарри, глядя на Вернона.

«Потому что он неадекватен и не имеет к нему никакого отношения», - добавил он мысленно. «Действительно грустно, что он должен проецировать свои короткие приходы на меня».

«Так что я верю, что ты не знаешь, что случилось с твоими родителями», - заявила Минерва, стараясь сохранять спокойствие.

«Дурсли сказали мне, что они пьяницы и героиновые наркоманы, которые погибли в автокатастрофе», - сказал Гарри небрежным голосом, прежде чем откинуть руки назад и дождался, когда скоро начнется дерьмовая буря.

Минерва мысленно сосчитала до десяти, хотя у нее в голове был тонкий намек на то, что она должна начать и начать бежать по Дурсли. Они унижали героическую жертву, которую принесли Джеймс и Лили Поттер, из-за их ... ревности, которая должна была быть этим. Или, возможно, потому что их собственная жизнь была несчастна, но она повернулась лицом к Дурсли.

"Автокатастрофа", - холодно заявила Минерва.

Характер Вернона поднялся. "Что мы должны были сказать ему?"

«Истина, с одной стороны, была бы хорошим началом», - заявила Минерва самым строгим тоном, в то время как она прожигала дыру в Верноне строгим взглядом. «Джеймс и Лили Поттер пожертвовали собой так, чтобы на таких невежественных людей, как ты, не нужно было охотиться, как на животных».

"Что это за ерунда?" Вернон спросил, когда он сказал через стиснутые зубы.

«Знаешь, Джимблдор объяснил тебе это в письме», - сказал Минерва, и теперь Гарри стало любопытно.

"Кто не должен быть назван?" Гарри спросил, но Минерва не совсем покончила с разрывом Дурслей.

«Все, что тебе нужно было сделать, это сказать правду и относиться к нему так, как если бы ты относился к ребенку. Тебе даже не пришлось тратить на него хоть немного денег. Но ты решил скрыть от него правду».

Вернон решил сделать шаг вперед. «Я не знаю, что он сказал вам в этом письме, но я могу заверить вас, что позабочусь об этом. И я дам вам знать, что, как его законный опекун, я имею право сказать ему, что да. Ему повезло, что он получил свободное правление, которое у него есть. Он обманул, чтобы отодвинуть на задний план нашего Дадли, и он жестоко напал на меня, когда я наказал его его причудливостью ".

«Защитная магия может быть вызвана, когда молодой волшебник или ведьма чувствует угрозу», - заявила Минерва, глядя сквозь зубы на Вернона.

«Ложь, он напал на меня», - сказал Вернон, когда пурпурная вена вздулась в его голове, когда он сжал кулаки и тяжело вдохнул и выдохнул. "И я думаю..."

«Если бы вы много думали, вы бы сделали что-то лучше в своей жизни», - заявил Гарри вполголоса, когда Вернон рванулся вперед.

Вернон попытался напасть на Гарри Поттера. Гарри думал, что он мог бы использовать другой корректирующий урок, но МакГонагалл была быстрее на ничью. Она ткнула палочкой в его сторону и заставила его с грохотом упасть на землю.

Вернон человек был заменен морж на земле. Он хлопнул по земле, его глаза все еще были противны. Глаза Петунии расширились, и она выглядела так, словно была на грани гипервентиляции.

«Тебя предупредили, что произойдет, если ты плохо обращаешься с Гарри», - резко сказала Минерва, прежде чем взглянуть на черты лица Петунии. «Я могу сказать, что охранники в этом доме выполняют свою работу должным образом. Ваш внешний вид напоминает животных, которых вы ведете как внутри».

Петуния ахнула от последствий, но она услышала изрядное количество насмешек, что она выглядела как лошадь в лицо. И у нее была длинная шея, поэтому она во многом напоминала жирафа. Дадли выглядела более хилой, но она отказалась слышать какие-либо слова против своего драгоценного мальчика.

Глаза Минервы моргнули, когда она сфокусировалась на Гарри, прежде чем она превратила кофейный столик в рычащего льва, который заставил Петунью немного отступить в страхе. У нее было несколько секунд удовольствия, прежде чем она превратила его обратно в журнальный столик.

«Я верю, что у вас есть доказательства, которые у вас есть», - заявила Минерва, глядя на него.

«Да, профессор МакГонагалл, вы сделали из меня верующего», - ответил Гарри, глядя на нее с улыбкой на лице.

«Если у вас есть что-то, что вам нужно, то поднимите это, в противном случае следуйте за мной», - ответила Минерва, махнув рукой на Гарри, который последовал за ней.

Минерва остановилась и обернулась, чтобы посмотреть на Петунью.

«Ваш муж вернется к тому, что проходит для него как обычно, через три часа».

Она обернулась, прежде чем вышла за дверь с Гарри. "Сюда мистер Поттер".

Гарри последовал за ней, зная, что он получит больше информации, что он сделал, и он мог выяснить, куда он мог пойти дальше. Этот Хогвартс мог дать ему какое-то отношение к его времени, потому что он полагал, что одиннадцатилетнее поступление в университет может быть проблемой. Поэтому он увидит, что МакГонагалл может предложить, даже если он захочет оставить свои варианты открытыми.

Продолжение следует в следующей главе «Лето перед первым годом».

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Voznesenie/

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

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

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

**Глава – 3: Лето до первого года**

Гарри был приятно удивлен тем, как быстро он вышел из Дурслей. Конечно, это было хорошо, так как с каждым годом становилось все труднее переживать их. Даже если их встречи были почти ограничены, Гарри все еще было трудно понять, что он разделяет тот же кислород, что и они. Тем не менее он задавался вопросом, куда они идут.

МакГонагалл удалось собраться с мыслями, а также сдержать разглагольствование, которое она собиралась выплюнуть. Она предупредила Дамблдора, что что-то подобное может произойти, но он решил, что в своей бесконечной мудрости не слушать ее. Это было только маленькое чудо, что защита крови вокруг дома, они работали как-то. Учитель Преображения интересовался, что сделала Лили, чтобы заставить их работать. Она полагала, что они не были основаны на любви, которая была у Дурслей, потому что ее не было.

«Косая аллея - это первая остановка в нашем списке, коснитесь этого, и он доставит вас туда», - заявила Минерва, к счастью, получив письмо, она смогла позвонить Амелии Боунс в Департамент по защите прав магических сил. «Это то, что мы называем портключем, это волшебное устройство, которое доставит вас из одного места в другое за считанные секунды. Оно используется для тех из нас, кто не аппарирует, что является предпочтительной магической формой путешествий». "

Гарри помнил это.

«По сути, Апперация очень похожа на телепортацию», - заявил Гарри, глядя на МакГонагалл. «Таким образом, магические пользователи пробивают дыру во времени и пространстве и путешествуют между атомными частицами, чтобы приземлиться в каком-то месте. Или, по сути, они летят на сверхскорости и оказываются в таком месте, которое создает иллюзию появления и исчезновения при будут."

Минерве понадобилось время, чтобы обдумать это над своей головой. Это было странно научное объяснение того, что механика аппарирования была, но довольно точная, учитывая все обстоятельства.

«Я считаю, что требуется некоторая концентрация», - заявил Гарри после очередной мысли. «В противном случае вы будете разорваны на части в пространстве, в котором вы путешествовали».

«Это было бы правильно, мы называем это расщеплением», - заявила Минерва, кивая головой. «Это неприятный бизнес, поэтому людям не рекомендуется аппарировать до тех пор, пока их магия полностью не разовьется в семнадцать лет. Конечно, некоторые достигают зрелости быстрее, чем другие, но требуется строгий тренировочный процесс».

Гарри много думал, у него было подозрение, что расщепление не было чем-то, что он думал, что хотел пройти. Он шел с Минервой к пабу в центре Лондона.

Минерва воспользовалась моментом, чтобы сосчитать своих счастливых звезд, что в пабе не было многолюдно; было бы намного легче закончить их бизнес. Ей нужно было послать кому-нибудь письмо, так как оно относится к условиям жизни мистера Поттера летом, но она решила, что это может подождать. Поездка в Гринготтс была первой в списке, и она вырвала ключ мистера Поттера из ящика стола Дамблдора утром. В конце концов, у него не было оснований больше его удерживать.

К счастью, шрам Гарри не был распознан, и Минерва подумала, что ему повезло. У него не было бы этого известного опознавательного знака, если бы Хагрид не напился и не рассказал многолюдному пабу о шраме.

У Гарри было много вопросов, но он решил только один. "Как долго длится образование в Хогвартсе?"

Он задавался вопросом, насколько это вписалось бы в его планы. Он подозревал, что, обладая этими способностями, он обучит их, но сомневается, что скрытая магическая школа принесет ему много пользы для его амбиций в реальном мире.

Минерва ответила на этот вопрос свежим голосом. «Семь лет - это традиционное образование».

"Семь лет, ммм?" - спросил Гарри, не совсем уверенный, хочет ли он уделять столько времени обучению в уединенном месте, он решил задать еще один вопрос. "Есть ли какая-либо программа отличием?"

Минерва была поражена, но она знала, что есть несколько прецедентов для ускоренного образования в Хогвартсе. «Мы предлагаем альтернативный вариант, когда вы можете взять год в течение четырехмесячного интервала, но я должен предупредить вас, что этот процесс строгий. Вам нужно будет выполнять работу в три раза больше, чем обычному студенту. Мы не позволяем вам брать больше чем два года в течение одного учебного года, даже если вы идете по этому пути, и экзамены проводятся только во время рождественских каникул и в конце учебного года ".

«Так что я могу закончить свой первый год к Рождеству, а второй год - к концу учебного года», - предложил Гарри, и Минерва кивнула головой в подтверждение.

«Да, но от этого становится все труднее, ведь твои пятые - семь лет - самые изнурительные», - заметила Минерва, думая об этом. «В течение вашего пятого года вы сдаете экзамены на уровне обычного волшебства, которые будут определять продвинутые классы, которые вы будете проходить. В течение своего седьмого года вы будете сдавать экзамены на гадкое истощение, которые являются ключевым шагом в определении вашей работы, хотя это далеко от единственная квалификация. "

«Совы и тритоны ... они понимают, как это заставляет этих людей звучать?» Гарри думал, но он держал свое лицо стоическим, даже если он треснул, чтобы покачать головой. «Никакого чувства самосознания».

Минерва вздохнула, когда она подумала о количестве учеников-магглов, которые преуспели в своих тритонах и оказались заняты своей работой. Некоторые полукровки тоже, но лишь немногие поднялись над урожаем. Лили Эванс была одной из немногих из-за того, что она умело наладила правильные связи через Горация Слагхорна и довольно скоро получила работу Невидимого в Департаменте Тайн после того, как закончила свои тритоны.

Гарри на мгновение взглянул на список, который он прочитал.

«Твои родители оставили тебе небольшое состояние, которое ты должен был пройти через все твои годы в Хогвартсе», - заявила Минерва, глядя на Гарри, прежде чем добавила. «И вы получите второе хранилище для сдачи экзаменов на уровень Обыкновенного волшебства и третье хранилище, которое будет у вас при сдаче экзаменов на гадкое истощающее волшебство. Это традиция семьи Поттеров»

Гарри подумал, что это стимул оставаться в школе, и он внимательно слушал, когда МакГонагалл объясняла ему различные валютные системы мира и их сравнение с маггловским миром. Он пропитан информацией, скучно, но практично.

«И я сейчас вернусь к вашему ключу», - заявила МакГонагалл, прежде чем вручить Гарри его ключ, и Гарри взял его. «Я знаю, что ты будешь держаться за это».

«Я буду», - ответил Гарри, в прошлом у него были собственные деньги, но это было очень редко. Большая часть этого была собрана, делая работу по соседству.

«Я хочу узнать о моих хранилищах и о том, что в них содержится», - заявил Гарри, глядя на гоблина за столом. "Есть ли у вас какой-либо метод проверки моей личности?"

Гарри мог сказать, что он был среди гордой расы воинов, которые отказывались отступать, несмотря ни на что. Была часть Гарри, которая действительно уважала это. Его глаза смотрели на гоблинов, не отступая от их взгляда, и они не отступали от них. Была жестокая битва за железную волю, и никто не отступал.

«У нас есть этот метод, используйте этот нож, чтобы порезать палец», - ответил гоблин, держа нож, и Гарри порезал палец, позволяя крови стечь. «Он магически укреплен, чтобы прорезать самую жесткую кожу».

Гарри обнаружил, что его кожа зажила после того, как кровь пролилась на лист бумаги. Она разбрызгивалась и падала на бумагу, а потом светилась перед ним. Немного загудело, прежде чем он щелкнул пальцем, глядя на него. Его палец слегка порезался, но почти сразу зажил.

«Ну, мистер Поттер, вы тот, кем вы себя называете, но я верю, что вы прочитали знак и поняли последствия своей лжи», - заявил гоблин глазами бусинки, многие люди на протяжении веков не осознавали, что, проходя мимо Двери, они заключили юридически обязывающий договор с гоблинами, что будет иметь тяжелые последствия. «Вас будут сопровождать в конференц-зал; есть деликатные вопросы, которые мы будем обсуждать».

Минерва знала, что это не ее место, чтобы поддразнивать. «Я должен связаться с кем-то; я встречу вас здесь через тридцать минут, мистер Поттер. Надеюсь, этого будет достаточно».

«Будет», - ответил гоблин, глядя на него глазами.

Гарри поддерживал себя высоким и гордым, когда гоблины шли к нему. Гоблины знали о своей роли в защите Гарри Поттера, потому что он имел потенциал стать одним из самых важных клиентов, с которыми они когда-либо сталкивались, поэтому они защищали свои деньги.

Гарри увидел двух гоблинов, сидящих в конференц-зале. Одним из них был гоблин, похожий на других. У него была такая же кожистая кожа, такие же отвратительные глаза и выражение лица. Он кивнул головой.

Второй стороной была женщина-гоблин; у нее были длинные темные волосы, покрывавшие ее зеленоватую кожу. У нее были фиолетовые глаза и толстые губы с изогнутым телом, которое было покрыто одеждой. Она была выше, чем нормальный гоблин, хотя она была намного ниже, чем нормальный человек.

«Лорд Рагнок и его дочь принцесса Серси из нации гоблинов», - заявил ведущий страж, прежде чем пара поклонилась.

«Это большая честь», - ответил Гарри, прежде чем протянуть руку вперед, и Рагнок кивнул.

«Все мое удовольствие, Поттеры доверили Гринготтсу свое золото, и именно их инвестиции позволили нам частично помочь финансировать этот банк», - заявил Рагнок, не спуская глаз с самого молодого Поттера. «Они были правы, полагая свою веру в правильное место. Я лично был назначен ответственным за учетные записи семьи Поттеров, но смерть моего старшего брата поставила меня следующим на трон нации гоблинов».

Гарри склонил голову.

«Это позволило моей старшей дочери перейти на должность менеджера по работе с клиентами в Potter Family Holdings», - заявил Рагнок, не сводя глаз с дочери. «Я все еще буду работать с ней, но по истечении четырехлетнего льготного периода она будет переведена на должность менеджера по работе с клиентами на полную ставку».

«Для меня будет честью работать с вами, Гарри Поттер», - заявила Серси, стараясь сохранить свои эмоции профессиональными и стойкими. Как и большинство подростков, она была довольно увлечена Гарри Поттером, и ей было чуть больше шестнадцати или семнадцати человек по человеческим меркам. Тот факт, что он выглядел так, как будто он сделал, заставлял бороться за контроль над ее гормонами. И все же она оставалась профессионалом. «Я надеюсь, что я буду служить вам хорошо, как ваш менеджер по работе с клиентами».

«Для меня будет честью служить дочери одного из самых выдающихся гоблинов», - заявил Гарри, хотя он очень мало знал о гоблинах, было бы разумно учиться.

«Ваш бизнес, мистер Поттер», - заявила Серси, сдвинув несколько папок для его потребления. «Включая информацию о компаниях, в которые ваша мать инвестировала, как в Волшебном мире, так и в мире магглов. Также у семьи Поттеров есть доля инвестиций в обоих мирах».

Гарри посмотрел на все и пролистал то, что читал до него. Он заметил несколько компаний, в которые он инвестировал, и все они работали довольно хорошо, что он старался продолжать делать.

«Все деньги были направлены в хранилище, к которому вы сможете получить доступ после завершения ваших мерзких изнурительных магических тестов», - заявил Рагнок, оглядываясь на Гарри, тщательно оценивая его реакцию. «Если у вас есть какие-либо вопросы, не бойтесь спрашивать».

"Что это за замок Певерелл?" Гарри спросил их.

Серси, стремясь показать свою заслугу, вмешалась. «Это одно из старейших жилищ в Великобритании, и легенда гласит, что оно появилось однажды из ниоткуда, с архитектурой, которую никто не видел ни в магии, ни в магии. мирское «.

«Так как я владею им, я смогу ввести его, правильно?» - спросил Гарри, но Серси повернулась к нему, нервно кусая губу.

Рагнок ответил за свою дочь. «Это не так просто, замок заперт, пока тебе не исполнится четырнадцать лет. Все остальные твои владения будут доступны до этого».

У Гарри было шесть или семь домов, несколько в этой стране и пара в Соединенных Штатах, в том числе довольно большой дом в Канзасе, который он хотел рассмотреть более подробно.

«В настоящее время больше нет вопросов», - заявил Гарри, у него должна была быть возможность просмотреть эти документы позже.

Серси передала Гарри зеркало. «Если у вас есть еще вопросы, вы можете использовать это зеркало, чтобы связаться со мной. Скажите мое имя, и я буду там».

Гарри помнил об этом, и они рассмотрели еще несколько мелких деталей, когда он мысленно составил заговор. Было так много, чтобы принять и сделать.

«Итак, я знаменит, если то, что намекали мне гоблины, правда», - заметил Гарри МакГонагалл после того, как они встретились еще раз. "Вопрос в том ... чем я знаменит?"

МакГонагалл хотела, чтобы ее не поставили на роль. «Твоя слава за то, что ты, возможно, не помнишь. В течение многих лет был могущественный темный волшебник, его звали VV-voldemort. Но большинство называло его« Тот, кто не должен быть назван »или« Ты знаешь, кто » потому что они не могли произнести его имя ".

«Кажется глупостью бояться имени, когда им следовало опасаться человека, стоящего за именем», - заявил Гарри, глядя на нее слегка прищуренными глазами. «Опять же, они могли бы увеличить страх, боясь имени».

«Возможно», согласилась Минерва, чем больше она об этом думала, тем больше она думала, что это утверждение имеет определенную ценность. Конечно, такое поведение было обусловлено тем, что рядом с ним. «Но несмотря на это, он убил многих. Некоторым из его последователей они были хуже, потому что они следовали за ним без вопросов, но им не нужно было много подталкивать, чтобы получить кровь на его руках».

Гарри понял, что это произошло, это звучало как культовый лидер.

«Итак, история гласит, что когда он прибыл в твой дом, он убил твоего отца, а затем и твою мать, но что-то привело к тому, что его тело было уничтожено, когда он пытался убить тебя», - заявила Минерва, остановившись и на мгновение обдумав Гарри, закрываю глаза Лили и Джеймс были двумя ее любимыми учениками, а потом и дорогими друзьями, поэтому она довольно тяжело перенесла их смерть. «Существует много теорий о том, как вы выжили, некоторые из них довольно далеки от реальности. Самым ясным было то, что ваша мать исполняла какое-то заклинание, используя свою смерть в качестве жертвы. Она защищала вас. Ответная реакция убийственного проклятия вызвала дом, чтобы взорваться и обрушиться. Тело твоего отца было найдено, но у твоей матери ... ну, мы нашли его, покалеченное некоторое время спустя. "

Минерва снова вспомнила, как тяжело было бороться со смертью Поттеров.

«Я объясню вам больше об этом позже, если вы хотите знать, но вы известны тем, что вы жили, отсюда и прозвище« Мальчик, который выжил », - заявила Минерва, глядя на Гарри.

Гарри не мог удержаться, это было слишком легко. «Итак, вы знаете, кто, кого нельзя называть, мальчик, который жил, этот мир наверняка любит свои дефисы».

«Можно сказать и так», - согласилась Минерва, не совсем задумываясь об этом, но теперь, когда Гарри упомянул об этом, она не могла понять, как это.

Гарри быстро пошел по магазинам, взял свои книги, несколько дополнительных вещей, школьные принадлежности и всю свою одежду. Он решил не утомляться, вспомнив детали, он потратил немало золота, но это было достойное вложение. В конце концов, он не хотел входить в этот мир невежественным.

Учитывая его самые ранние впечатления, в этом мире было гораздо больше невежества, чтобы обойтись без него, способствующего развитию эпидемии.

«Необходимо сделать две последние остановки», - заявила МакГонагалл, повернувшись к Гарри и сосредоточившись на нем. «Первая остановка - завести питомца. Хотя я неравнодушен к кошкам, я не буду отрицать, что сова является практичным из трех питомцев. Считается, что жабы по-своему полезны, если взглянуть на них с определенной точки зрения». в перспективе, но они вышли из моды, за исключением старых ведьм и волшебников ".

Гарри кивнул, он задавался вопросом, каким будет практическое применение жабы. Младшая толпа наверняка не будет смотреть на жаб. Это не заняло много времени прежде, чем домашнее животное было куплено; она была снежной совой с карими глазами. Хотя Гарри не был уверен в имени, он выяснит это позже.

Теперь в его списке была еще одна важная вещь.

«Ваша палочка ждет, мистер Поттер», - заявила Минерва, ожидая, пока он заговорит.

«Таким образом, палочка необходима для выполнения всей магии», - заявил Гарри, пытаясь найти рыбу для объяснения природы палочек.

«Палочка облегчает фокусировку необученной магии, но большинство, если не все, предпочитают держаться за свою палочку после того, как они заканчивают свое магическое образование», - объяснила Минерва, задаваясь вопросом, к чему везет Гарри. Он задавал много интересных вопросов, которые большинство первых лет не задавали, будучи пораженным магией и ее величием.

«Значит, они привыкли к палочке, потому что это то, с чем их учили семь лет?» Гарри спросил.

«Да, можно сказать, что знание того, как творить магию без палочки, может быть полезным инструментом, но у многих людей нет ни времени, ни терпения практиковать», - сказала МакГонагалл, правда в том, что она знала приличное количество магии. без ее палочки, но не так сильно, как ей бы хотелось. Она совершила ошибку, пытаясь учиться после того, как в течение семи лет в ее сознании укоренилось использование палочки, поэтому ей пришлось отвлечься, что было чрезвычайно долгим и трудоемким процессом. После семи лет казалось странным пытаться творить магию без палочки.

Гарри подумал, что стоило бы потратить время на изучение его заклинаний с палочкой и без нее. Он не был уверен, что ему нравится слабый кусок дерева, являющийся единственной защитой между ним и потенциальным могущественным врагом. Было что-то такое, что показалось ему потенциально неприятным.

Он вошел в пыльную лавку, которая, должно быть, была здесь с тех пор, как была создана Аллея и, возможно, также не убрана. Гарри почувствовал небольшой слезотечение в глазах.

«Гарри Поттер», - выдохнул старик, и Гарри подумал, не пробыл ли он здесь столько времени, сколько осела пыль. «Я должен сказать, что это было давно, но я ждал тебя».

«Нет, ни малейшего предчувствия», - подумал Гарри, но оставался тихим и стойким.

«Я помню, когда твоя мать была здесь, покупая свою самую первую палочку», - заявил старик, осматривая Гарри. «Это было ... да, я помню, десять и четвертый дюйм, сделанные из ивы, отлично подходят для работы с чарами».

Старик, догадался Олливандер Гарри, учитывая имя на знаке, остановился на том, что, как он подозревал, было драматическим эффектом.

«С другой стороны, твой отец предпочел палочку длиной одиннадцать дюймов, сделанную из красного дерева, и она двигалась к Преображению. Но у всех нас есть свои особенности, и палочка выбирает волшебника».

«Мне кажется, что вы думаете, что палочки разумны», - резко сказал Гарри, не уверенный, не слишком ли он любил иметь какой-то предмет, который его выбрал. Это почти указывало на одержимость, и Гарри никто не будет править.

«Некоторые считают, что у палочек есть собственный разум, да», - согласился Олливандер быстрым кивком головы, прежде чем его внимание переключилось. «Минерва МакГонагалл, я тебя тоже помню, кажется, будто это было вчера. Твоя палочка была длиной девять с половиной дюймов, сделана из ели, с сердечником из драконьей сердечной струны. Идеально подходит для мощной магии, особенно Преображения, она все еще лечит тебя Что ж."

«Совершенно верно», - заявила Минерва, когда рулетка сама поплыла, измеряя Гарри.

"Какая у вас палочка, мистер Поттер?" спросил старик.

«Я амбидекстрим», - ответил Гарри ровным голосом, и старик улыбнулся.

Процесс подгонки палочки начался, и это было долго. Гарри проверил палочку за палочкой с часами подряд. Некоторые из палочек взорвались в его руках. Волнение Олливандера росло по мере того, как все больше и больше палочек прожигали.

«Мощный и хитрый клиент», - заметил Олливандер, глядя на него. Если было что-то, что ему нравилось, это был вызов. «Давайте попробуем этот, одиннадцать дюймов длиной, сделанный из падуба, с пером сердечника Феникса. Да, это может сработать».

У Гарри было самое волнующее чувство, что Олливандер понял, что эта палочка была задолго до того, как он вошел в магазин. У старика был талант ко всему драматическому, вот что Гарри понял из того, как он действовал до сих пор.

И все же он схватил палочку между пальцами и почувствовал, как тепло распространяется на кончики его пальцев. Он немного моргнул, когда выпустил из него искры и кивнул.

«Да, я думал, что это будет один», - заявил Олливандер, моргнув и повернув голову. «Но это любопытно, очень любопытно».

Гарри не собирался отпускать это.

"Что, я могу спросить, любопытно?"

«Феникс, который дал свое перо, ну, он дал тебе еще один, и братскую палочку ... ну, он дал тебе тот шрам».

Гарри остановился на некоторое время, прежде чем повернулся к Олливандеру и уставился на него широко раскрытыми глазами. Он пытался понять, как обработать то, что услышал, но это было утверждение, на которое был только один логический ответ.

«Понятно», - спокойно сказал Гарри, выдохнув, и МакГонагалл ничего не сказала, что значительно облегчило ситуацию.

Честно говоря, он не чувствовал всей палочки, потому что ненавидел быть зависимым от чего-либо, особенно от хрупкого куска дерева, который можно сломать. Хотя он неохотно признавал, что этот был более близок, чем другие, он все еще не чувствовал этого.

«Да, Тот, Кто должен быть назван, совершил великие дела. Ужасно да, но здорово».

Гарри думал, что кто-то с такой известностью будет способен на величие, хотя тот тип величия, который был искажен. Теперь молодой волшебник поклялся узнать как можно больше об этом враге. То, как все говорили о нем, было похоже, что он умер, но все же его призрак нависал над всеми, как маяк.

Гарри без слов заплатил за свою палочку, семь галеонов. Учитывая то, что он рассчитывал о денежной конверсии, палочки были недешевы. Что было довольно интересной ценой, учитывая, насколько важно. Он подозревал, что Олливандер был богат с количеством палочек, которые он продавал в год.

«Приходите, мистер Поттер, день приближается, и нам нужно обсудить ваши условия проживания до конца лета», - заявила Минерва, глядя на Гарри, и он повернулся к ней. «Учитывая то, что произошло, вам может быть нецелесообразно возвращаться к Дурслям».

«Надеюсь, никогда», - предложил Гарри, глядя на женщину, которая грустно вздохнула.

«Обстоятельства диктуют, но это законный беспорядок, и я позволю нашему гостю с удовольствием объясниться», - заявила Минерва, прежде чем повести Гарри обратно в Дырявый Котел, его вещи были упакованы вместе с его новой совой и палочкой.

Андромеда Тонкс ждала в Дырявом Котле, она знала, что через короткое время Минерва вернется с Гарри Поттером. Она была удивлена, когда ей позвонили из-за наводнения, она была в редком отпуске, и когда ее попросили присмотреть за Гарри, она воспользовалась случаем. В последний раз, когда она видела его, он был действительно молодым, если честно, ему едва исполнился год. Это было до того, как Лили и Джеймс скрылись, чтобы защитить себя от лорда Волан-де-Морта.

Андромеду назвали крестной матерью Гарри, хотя благодаря закону, принятому в книгах Министерства, если бы там были какие-либо родственники, живущие с сиротой, их отправили бы к этим родственникам и сказали, что родственники должны быть в стране Британии. Зная, насколько потенциально злобна была Петуния, Андромеда пыталась использовать все связи, которые могла в министерстве, чтобы сделать исключение, но Люциус Малфой бросил свой вес. Он хотел сделать Гарри неосведомленным о его наследии, чтобы он мог проникнуть внутрь и позже овладеть состояниями Черной семьи.

Это было долго последние несколько лет. Все началось примерно за год до падения Волдеморта, когда муж Андромеды, Тед, умер от рук Пожирателей смерти. Он был новичком Аврором, очень сильно задумчивым. Тем не менее, он хотел быть героем, хотя он не мог быть одним из них. Ее дочь осталась сиротой в шесть лет. И теперь она хотела стать аврором в честь своего отца.

«Андромеда, прости, что мы немного опоздали, Гарри потребовалось немного больше времени, чтобы получить свою палочку».

Андромеда резко огляделась и увидела Гарри, стоящего рядом с Минервой и оценивающе посмотрела на нее.

«Все в порядке, Минерва», - ответила Андромеда, прежде чем вскочить на ноги. «Гарри, ты не помнишь меня, но меня зовут Андромеда Тонкс, я был назначен крестной матерью твоими родителями».

"А почему ты меня не взял?" - спросил Гарри, решив, что ему нужно что-то узнать. Он не собирался кричать и кричать, потому что обвинять кого-то до того, как он узнал все факты, было не тем, что он или любой другой разумный человек сделал бы. Всегда был потенциал иметь причину.

«Достаточно справедливый вопрос», - заявила Андромеда, глядя на Гарри, прежде чем объяснить это ему. «В министерстве есть закон, согласно которому все сироты отправляются на самые близкие отношения. Твои отношения с Дурслями. Я пытался попасть под стражу, но натолкнулся на волокиту, и министерство бросало меня в тупик на каждом шагу. И я довольно хорош на то, что я делаю. "

Гарри ждал дополнительной информации, и Андромеда дала его ему.

«Я - тот, кого можно считать адвокатом или адвокатом в мире магглов, хотя официальный термин - советник по магическому праву», - ответила Андромеда, прежде чем дать краткий намек на улыбку Гарри. «Хотя термин юрист скатился бы с языка гораздо яснее».

«Конечно», - ответил Гарри, наблюдая за ним.

«Я также держу место Поттера в Визенгамоте, твоя мать приняла меры, чтобы убедиться, что это в руках кого-то заслуживающего доверия, твой отец не очень заботился о таком виде бизнеса, поэтому он оставил решения относительно места семьи Поттер в руки Лили, - объяснила Андромеда, наблюдая за Гарри. «Она сделала завещание, в котором объяснялось, что вы будете обеспечены, но многие люди в министерстве оспаривали это, сделанное магглборном. И они хотели держать вас в Дурсли, чтобы вы не знали о вашем наследии и правах, чтобы они могли воспользоваться вами и потребовать ваши активы. "

«Конечно, они будут», - ответил Гарри, он начал собирать воедино, что волшебный мир был довольно политическим местом.

Андромеда молчала. «И Дамблдор, хотя и не злобно работая против вас, ничего не сделал, чтобы помочь делу в Дурслях и всей красной ленте, которая была выложена предыдущим министром, не говоря уже о нескольких выдающихся чистокровных, которые хотели держать вас в изоляции, боясь что они потеряют свой статус ".

"Почему Дамблдор не поможет?" Гарри спросил, вопросительное выражение наполнило его глаза.

«Дамблдор - это тот тип, который не любит нарушать статус-кво, плюс он чувствовал, что тебе нужно пойти к своим родственникам, потому что твоя мать использовала древнюю магию, которая защитит тебя», - сказала Андромеда, выглядя довольно задумчиво. «Древняя магия, исходя из того, что я смог определить, защитит вас любой ценой. И если люди внутри жилища сделают что-нибудь против вас, они будут все больше отражать свои внутренние качества».

«Это объясняет, почему Дадли с каждым годом все больше превращается в свинью», - подумал Гарри в изумлении, но это было неважно.

«Моя дочь уезжает на несколько дней, она уезжает на каникулы со своими друзьями до ее нового года, но она вернется через несколько дней», - добавила Андромеда, глядя на Гарри. «Это не имеет значения; у нас в доме много комнат. Как твоя крестная, у меня есть много вещей, которым я должен научить тебя из-за своих обязанностей, но это подождет, пока ты не поселишься».

«Это был долгий день, и я буду видеть вас в Хогвартсе, мистер Поттер», - ответила Минерва, зная, что к ней уже скучали. Хотя у Фаджа, похоже, не было возможности завязывать шнурки без присмотра, Дамблдор мог быть связан довольно долго.

«Конечно, профессор МакГонагалл, счастливого пути», - ответил ей Гарри.

«Вы тоже, мистер Поттер», - ответила Минерва, наблюдая, как Гарри идет вперед в Потоп с Андромедой.

Гарри успокоился после долгого ночного сна и ванны, хотя ему было о чем подумать. Как и то, что он делал, когда спал, он составил письмо и решил, что, учитывая, что у него есть новый друг по переписке, он напишет письмо.

Он увидел свою новую сову, Хедвиг, когда он окрестил ее. Она гудела, съедая мышь, которую она поймала на своем первом охотничьем празднике. Имя Хедвиг имело значение по двум причинам.

Первая причина заключалась в том, что Хедвиг был именем военного офицера в военном романе, который Гарри прочитал, когда был моложе. Этот Хедвиг был женским и жестоким, хотя, судя по его сове, это подходящее прозвище. И другим было имя, которое он подхватил в Истории магии, жестокого пользователя магии, который командовал Министерством Магии во время одного из его величайших периодов.

Он думал, что имя хорошо подойдет его сове, но у него было письмо для черновика, это наверняка.

Дорогая Памела,

Я уверен, что вы шокированы совой, но не волнуйтесь, она не кусается. Если вы не провоцируете ее, но я не думаю, что вы это сделаете.

Так что я уверен, что вам интересно, что с совой? Как оказалось, мое продвинутое умственное созревание могло быть объяснено чем-то, что я упустил из виду. У меня есть волшебные подарки. Технически я не должен много о них рассказывать, но, учитывая, что в Америке могут быть разные законы, я решил подсказать вам этот факт. Кроме того, я уверен, что у министерства есть дела поважнее, чем перехват чужой почты.

По крайней мере, я надеюсь, что они делают. Хотя то, что я смог о них узнать, не самое благоприятное.

В этой школе есть класс волшебных растений, поэтому я уверен, что вы хотите услышать подробности об этом.

Надеюсь, ты в порядке, просто сообщаю, что я не забыла.

С уважением,

Гарри Поттер.

«Я бы порекомендовал вам прочитать эти три книги о магических традициях и законах», - сказала Андромеда с твердым взглядом на Арри. «Если ничего другого, вы поймете, каковы ваши права, так что вас не впутают в себя те, кто захочет воспользоваться вами».

«Пойми», - ответил Гарри, осматривая перед собой три толстых тома. Конечно, для него это было легкое чтение перед сном.

«Я также научу вас основам приготовления зелий, этому учат все чистокровные», - ответила Андромеда. «Слагхорн предложил элементарный класс для маггла, поднятого на основах, но этот класс был прекращен после того, как он ушел на пенсию. Снейп предпочитает преподавать по-своему».

«Конечно, основы будут чем-то, что будет требоваться и поощряться», - ответил Гарри, встречаясь с ней.

«Я бы согласилась, но Снейп не согласен, и это его класс», - ответила Андромеда кислым голосом, но отмахнулась от этих мыслей. «В первый год он будет бомбардировать вопросами, которые общеизвестны для чистокровных, но не для маггловских. Учитывая тот факт, что он испытывал отвращение к вашему отцу, эти вопросы будут обсуждаться с вами».

"Почему Снейпу не нравится мой отец?" - спросил Гарри, желая узнать этот факт. Чем больше он знал о Снейпе, тем меньше ему нравилось в нем, и он сам едва знал этого человека.

Андромеда решила за правду. «Снейп дружил с твоей матерью, но через какое-то время это превратилось в преследователя, похожего на преследователя. Она выбрала Джеймса вместо него, и это вызвало вендетту, а не то, что в этом было много подталкивания. Я не утверждаю, что твой отец был невинной стороной в ситуация, но Снейп не какой-то трагический мученик, который нуждается в объятиях. Мы считаем, что он проклял вашу мать, несмотря на то, что разрушил все шансы иметь детей с Джеймсом, но, к счастью, как вы видите, мы ошиблись ».

Гарри немного повернул голову и подумал об этом. Желание разорвать Снейпа на лентах по чистому принципу и заставить его медленно страдать, было довольно соблазнительным.

«Снейп опасен, и он углубится в ваши мысли, поэтому я буду учить вас окклюменции, чтобы держать его в страхе», - продолжила Андромеда, прежде чем держать книгу перед Гарри. «Это ваше право как последнего выжившего члена старой чистокровной линии знать».

Поттеры были старой линией, старейшей, которая практически помогла основать министерство с черными, костями, гаунтами и несколькими другими. Были и другие линии, такие как Малфои, которые быстро продвигались, как только они иммигрировали из Франции и интегрировались в нее.

«Во-первых, вам нужно всего лишь создать фальшивый барьер, который даст вашему врагу иллюзию того, что вы думаете, что его мысли должны тянуть», - объяснила ему Андромеда. «Худшее, что вы можете сделать, когда попытаетесь заблокировать врага, - это очистить ваш разум. Вам нужно создавать ложные мысли, которые дезориентируют вашего врага. Бесполезный пух, через который ваш враг будет просеивать, пока он не сдастся и не предпримет атаку, которая оставит их разум открыт. Сильный разум может поддерживать одновременно много мыслительных процессов ».

Андромеда объяснила это, и Гарри приготовился к первому из многих уроков.

Гарри узнал, что настоящий урок придет после его одиннадцатого дня рождения.

Одиннадцатый день рождения Гарри прошел в эфир, и он заметил изменения, которые он пережил. Что-то происходило с его телом, и он знал, что у Андромеды будут ответы. Он ждал, когда она появится в библиотеке, и она пообещала ему, что он ответит на вопрос, что он пережил, хотя у него было проницательное подозрение, учитывая прочитанные книги.

Андромеда распахнула распахивающиеся двери, входя в библиотеку, и с какой-то целью подошла к Гарри. Молодой волшебник внимательно посмотрел на нее. Ее шелковисто-черные волосы падали ей на плечи. Ее темные глаза были глубокими и осмысленными, в них запечатлелось определенное количество страсти. Гарри увидел черные одеяния, которые она носила, обвиваясь вокруг ее изогнутого тела. Некоторое время назад он начал замечать женщин сексуально, но это действительно сильно его ударило. Ее одежда медленно перевернулась, чтобы увидеть намеки на ее длинные, чувственные ноги с чулками и сапогами на высоком каблуке.

Она обернулась на мгновение, и Гарри поймал взгляд на ее изогнутую задницу, его глаза наполнились желанием, когда он почувствовал неудобное стеснение в штанах. Андромеда села напротив него, положив руку ему на бедро.

«Гарри, когда ты приехал сюда несколько дней назад, я сказал тебе, что нам есть о чем поговорить», - заявила Андромеда, глядя на своего крестника, который чувствовал ее мягкую руку на его голой ноге. Он чуть больше дернулся от ее прикосновения.

«Я надеялся, что вы поймете ... почему я выгляжу гораздо более зрелым, чем большинство мальчиков моего возраста», - заявил Гарри, пытаясь поддерживать нормальное течение крови, хотя и думал, что немного проигрывает в этой битве. ,

Андромеда улыбнулась, увидев выпуклость в своих штанах.

«Существует много различий между магическими пользователями и не магическими пользователями, за исключением очевидных, - заявила Андромеда, когда ей понадобилось время, чтобы взглянуть на Гарри, принимая его. - Мы взрослеем не так, как наши коллеги из маглов».

"Как так?" - спросил Гарри с любопытством.

Андромеда одарила Гарри яркой улыбкой, прежде чем она слегка коснулась его руки. «Ну, девять из десяти магических пользователей, одиннадцатилетний может пройти как четырнадцать или пятнадцатилетний в мире магглов. Именно тогда они проходят первый импульс своей магии, где они начинают чувствовать определенные побуждения. Если они если они получат резервное копирование, они могут подвергнуться некоторой постоянной форме физического или даже психического ущерба. Крестная мать, тетя или мать несут ответственность за то, чтобы избавиться от них в течение трех дней после их одиннадцатого дня рождения ».

Сорок пять лет женщина остановилась, прежде чем сосредоточиться на Гарри. Правда была с тех пор, как ее муж умер почти двенадцать лет назад, она даже не думала о сексуальной встрече с другим мужчиной. Это было одной из причин того, что Минерва написала ей, чтобы она могла взять Гарри на лето и помочь ему в этом.

В большинстве случаев мать делала это, если, конечно, она либо не была жива, либо не желала даже развлекать эту мысль; Нарцисса была одним из случаев, когда она не желала. Она заставила крестную мать Драко сделать это с обильным количеством золота, брошенным в хранилище Вайолет Паркинсон в обмен на совершение этого злого зла.

«Эти побуждения носят сексуальный характер, но они совершенно естественны», - заявила Андромеда, уставившись на Гарри. «Также не запрещено спать с родственными отношениями. Это необходимо, потому что иногда матери, крестной матери, тете или даже старшей сестре необходимо помочь начинающему молодому волшебнику пройти через первый период зрелости».

Гарри увидел ее и почувствовал его бешеный промах, когда представил, как срывает с нее мантию и пробирается к ней. Выкрикивая его имя, когда он пахал в ней, эти мысли сделали его довольно довольным.

«У волшебников были коллективы из множества ведьм, что необходимо и поощряется, так как в нашем мире семьдесят пять процентов ведьм и двадцать пять процентов волшебников», - заявила Андромеда, подвинув руку на ноге Гарри к его бедру. «Это может быть немного по-другому ... но эти цифры важны. Вторая зрелость наступает в возрасте четырнадцати лет, когда вы станете тем, кем могут быть семнадцатилетние или восемнадцатилетние в мире магглов. с людьми я объясню это больше, когда мы закончим.Тогда в семнадцать вы становитесь старше, а затем процесс старения замедляется до половины, трети или четверти так быстро, в зависимости от вашей силы «.

Гарри кивнул, понимая это, когда Андромеда побежала, подняла руки к его лицу.

«Но достаточно информации, я думаю, что требуются дополнительные действия», - хрипло сказала Андромеда, проводя рукой вверх и вниз по его ногам, и она чувствовала, что, поскольку он был в данный момент, его магия звала ее. Это означало, что он могущественный волшебник, если мог так проецировать. «Я буду вести вас с тем, что вы делаете, если я ...»

Гарри поднял Андромеду на ноги; он был удивительно силен и обнял ее. Его губы нашли ее в жгучем и страстном поцелуе. Андромеда почувствовала, как его губы встретились с ее, а ее руки бродили по его телу. Его руки были на ее ногах, на ее груди, на ее ягодицах, вы назвали это, и Гарри обнял его руками.

Андромеда оказалась прижатой к стене, и губы Гарри поцеловали ее в губы, воздействуя на нее своим языком. Его разум инстинктивно воздействовал на ее рот, и он чувствовал руки по ее гладкой коже, это действительно заставляло его покалывать от волнения.

Гарри отстранился, прежде чем двое из них прошли через зал и достигли спальни Андромеды.

«Я готов к более практическому уроку», - заявил Гарри, и Андромеда набросилась на него при этих словах, обхватив его руками и ногами и безумно целуя. Она натянула его рубашку на голову и расстроила его волосы, когда она толкнула его обратно на кровать.

Андромеде потребовалось время, чтобы восхититься его мышцами, множеством чистокровных, они не сработали, но не Гарри. Она провела руками по его телу, дразня его живот своими пальцами, двигаясь вниз по нему, прежде чем сняла с него шорты.

«Ты одарен», - сказала Андромеда хриплым голосом, когда она сжала его пакет.

«Я думаю, у вас слишком много одежды, чтобы это сработало», - заявил Гарри с озорным взглядом, и Андромеда отступила.

Она медленно покачивала свое тело, расстегивая свои одежды, прежде чем скинула свои одежды со своего тела. Она выставляла все больше и больше прекрасной плоти, пока не уронила мантию на землю. Гарри смотрел на нее с желанием, ее зрелое тело стояло перед ним. На ней был черный кружевной бюстгальтер, в котором едва стояла зрелая грудь; у нее был гладкий и подтянутый живот и кружевные трусики, на которых было влажное пятно. Они обвились вокруг ее сексуальной попки, а ее ноги были покрыты чулками. Она сбросила туфли на высоком каблуке, чтобы увидеть ее прекрасные ноги.

«Думаю, мне лучше позаботиться об этом, мастер», - сказала Андромеда хриплым голосом.

Гарри не знал, откуда взялся термин «хозяин», но из-за этого почувствовал, как его член дернулся.

Smut / Lemon начинается.

Андромеда стянула трусы-боксеры, чтобы показать пульсирующий фаллос. Она наблюдала, как он отскакивает, и схватила его в руку, медленно лаская вверх и вниз. Она видела, что он был около семи-восьми дюймов, хотя он будет намного больше, когда достигнет своей физической зрелости.

Это не был размер, который имел значение, это было то, что кто-то сделал с этим, хотя Андромеда была чертовски уверена, чтобы удостовериться, что Гарри сделает что-то большое с его размером.

"Тебе нравится, что я делаю, мастер?" Спросила Андромеда, пока она погладила его член вверх и вниз.

«Да, мне это очень нравится», - выдохнул Гарри, когда она накачала его член своей рукой.

Она улыбнулась, прежде чем погладила его, и медленно опустилась на колени перед ним. «Просто подожди, потому что, если тебе понравилось, тебе это понравится».

Андромеда нырнула между ног Гарри и слегка лизнула его ореховый пах, притягивая к нему язык. Это заставляло Гарри дергаться от удовольствия, он никогда не думал, что может чувствовать что-то лучше этого.

«Черт возьми, продолжай это делать», - заявил Гарри, облизнув его вокруг его яиц, и он протянул руку вперед и инстинктивно снял с нее лифчик.

Сочная грудь Андромеды отскакивала, крепкая и круглая, как и многие женщины, намного моложе ее. Ее соски выделялись, прямо и готово. Она продолжала ласкать и лизать его член.

Гарри почувствовал эти ощущения и решил нащупать ее груди, исследуя их в своих руках. Это вызвало легкий стон из ее рта, когда она откатилась назад. Он исследовал их с большой уверенностью, проводя руками по ним, катая ладонями по ее соскам.

Андромеда лизнула его язык вверх и вниз по его члену, чувствуя каждую пульсацию, каждое подергивание, и оно становилось все сильнее в ее руке. У нее должно быть это в ее горло и чтобы он изверг свою первую нагрузку в ее горло.

«Черт», - выдохнул Гарри после того, как Андромеда сунула член ей в рот, а ее тугой рот обхватил его член. Ее губы накрыли его, когда она подпрыгивала на нем, покачиваясь назад и вперед, его член глубоко проник в ее горло.

«Она такая хорошая, такая горячая», - выдохнул Гарри, когда он схватил ее за волосы и оттолкнул вниз, так что ее губы прижались к основанию его члена, когда она взяла весь кусок мяса в горло. Он почувствовал, что его сексуальное пробуждение усилилось, когда Андромеда раскачивалась взад-вперед, опускаясь на него, как профи.

Андромеда сохраняла свой темп стабильным, она хотела, чтобы Гарри впервые получил оральный секс, чтобы он запомнился. Она не могла дождаться, чтобы увидеть, что еще он может предложить, и с яростью он исследовал ее груди, она не могла поверить в это.

Она накачивала его член в рот еще много минут, глядя на него.

Гарри почувствовал, что его яйца увеличились в размерах от ощущения ее рта, обернутого вокруг его шеста от плоти, наряду с рукой Андромеды, сжимающей и обхватывающей его яйца в ее руке. Она опустилась на него, издавая непристойные хлопающие звуки своим ртом. Женщина раскачивалась взад-вперед, глубоко втягивая его в горло, и его член упал ей в горло, ее мышцы напрягли его.

Его яйца напряглись, и он разбрызгал горячую сперму горлу Андромеды, когда она работала над ним. Он качал ей в рот снова и снова.

«Гарри ... доставь мне удовольствие, пожалуйста», - заявила Андромеда, когда без предупреждения отодвинулась на кровати, и Гарри стянул с нее трусики.

Гарри посмотрел на ее гладкую сексуальную оценку с сочными губами, которые поманили его член. Он едва мог сдерживать себя, он должен быть сейчас в этой вершине женственности, но он мог сказать, что должен был сначала попробовать ее.

Андромеда тяжело дышала, когда его руки были на ее бедрах, а затем его правая рука поднялась, дразня ее. Она почувствовала, как по ее телу пробежало радостное удовольствие, и ее сердце стало биться сильнее.

Его рот нашел ее и сосал ее клитор, что заставило ее откинуть голову назад и застонать. Он стимулировал ее таким образом, что она никогда не думала, что это возможно, но веселье началось, когда он облизывал и сосал ее. Его язык погрузился глубоко в ее ядро.

Гарри попробовал лимонный вкус в Андромеде и услышал стоны удовольствия. Он продолжал обрабатывать ее своим языком, обращая пристальное внимание на то, какие пятна заставляли ее стонать громче всего. Эти вкусы заставили его снова раскачиваться; на самом деле ему стало трудно через несколько секунд после того, как Андромеда закончила делать ему минет.

Киска Андромеды сжалась, когда Гарри обработал ее, загоняя язык в нее и из нее, его влажный орган наталкивался на нее.

«О, так влажно», выдохнула Андромеда, пока она играла с ее грудью, сжимая плоть и играя с ее прямым соском.

Гарри не замедлил ни секунды, скорее он нырнул в нее и вышел из нее, облизывая ее внутренности. Темноволосая ведьма схватила Гарри за волосы и толкнула его дальше. В мгновение ока он пожирал ее женственность, используя свой язык, чтобы пробиться сквозь нее. Он ускорил темп и перебил ее, тяжело двигаясь внутри нее.

Она смочила его лицо, когда ее бедра сомкнулись, и тело Андромеды вздрогнуло. Женщина почувствовала, что качнулась с головы до ног, когда она вздрогнула снова и снова.

«Время для большего», - заявил Гарри, притягивая Андромеду к себе на колени, еще раз дразня ее.

Она улыбнулась, зная, что будет дальше. Женщина оседлала его бедра, обхватив его ногами. Он обхватил ее задницу руками, прежде чем она встала.

«О, Моргана», - тяжело вздохнула Андромеда, пока она врезалась в его толстый жезл, чувствуя, как он растягивает ее. Это было слишком долго, и игрушки не порезали его. Они не толкали ее к ее границам так сильно, как этот кусок мужественности.

«Да, так хорошо», хмыкнул Гарри, когда она встала и опустилась на него, катаясь на нем. Тесные стены ласкали его мужское достоинство довольно приятно, так как она работала над ним в темпе. «Ты такой крепкий, такой мокрый».

"Эта киска принадлежит тебе, господин", - похотливо заявила Андромеда; она поднялась, опустилась и продолжила подпрыгивать. Она вдохнула и выдохнула, когда Гарри толкнул ее, ударив ее и заставив ее закричать.

Гарри оказался в раю, когда его член был охвачен этим теплым стеснением, обвился вокруг него и сжал его член. Она раскачивалась взад и вперед, взад и вперед и действительно набрала уверенный и тяжелый темп. Она ехала на нем, вращая бедрами вокруг него. Его толстый фаллос врезался в ее горячий ящик, когда она ехала на нем, пока она не превратилась в кричащий крушение.

«Да», - выдохнула Андромеда, чувствуя очередной оргазм в ее теле, когда Гарри покачал ее своим членом. Она получила гораздо больше, чем могла рассчитывать на этот урок, и ей это понравилось. "Больше, бей меня!"

Гарри уже ударил ее, вонзив свой член в нее и заставив ее наклониться назад, так что она чуть не упала назад на кровать. Он использовал рычаг, чтобы разрезать дорожку, вонзив свой толстый член в ее киску, загоняя его в ее мокрое мокрое ядро с каждым проходом в нее. Каждый толчок все глубже погружался в нее. Андромеда обвила его руками и вонзила ногти в его спину.

«О, да, так хорошо», - выдохнул Гарри, обхватив ее руками. «Так хорошо, ты мой любимый учитель».

"Я ... да, конечно", - выдохнула Андромеда, когда его член скользнул внутрь и наружу, когда она почувствовала, как другой разрушающий землю оргазм сотряс ее тело. Она не была уверена, сколько она могла взять, и Гарри набрал обороты, врезавшись в нее, превратив ее в желе.

Гарри улыбнулся, думая о том, сколько он собирается трахнуть эту женщину в подчинение. Он знал, что Андромеда Тонкс была сильной, сильной и умной женщиной. И теперь она кричала и царапала его, царапая его спину, раба его члена. Раб к следующему движению его члена, уткнулся в ее влажный центр, когда он погрузился глубже в нее, вводя свой инструмент в ее сочные губы киски.

Гарри вырвался из нее, и Андромеда скулила на потерянное, но ненадолго, когда она оказалась на руках и на коленях.

Она задрожала от предвкушения, когда очень тяжелый рок Гарри выровнялся с ее киской и врезался в нее. Женщина схватилась за простыни, когда он толкнул ее внутрь и наружу, толкнув ее, быстро ударив ее с силой, которую она никогда не испытывала. Его руки маневрировали по ее телу, пока они не обхватили ее грудь, только добавив в атмосферу.

За пределами комнаты Нимфадора Тонкс вернулась с летней прогулки со своими друзьями после прошлого года. Она услышала крики из спальни своей матери и была обеспокоена. Затем она остановилась и увидела эротическое зрелище перед ней.

Андромеда лежала на кровати на коленях, с огромным членом, спрятанным между ней, и кричала больше. Тонкс остановилась и уставилась на нее, она увидела зеленые глаза, грязные волосы и шрам молнии сквозь щель между дверями, и семнадцатилетней ведьме понадобилось несколько минут, чтобы вернуть себе осанку, поскольку она воспринимала все, что видела.

«О, милая Моргана, мою мать пахает Гарри Черт Поттер», - подумала Тонкс, но внезапно она почувствовала жар, растущий в ее собственном теле между ее ногами. Она сняла одежду, которую носила, одета только в обтягивающую белую рубашку, обернутую вокруг ее обильной груди и узкие шорты с сандалиями.

Она чувствовала, что становится горячей и потной, когда она наблюдала за происходящим. Ее мать взвизгнула вслух, когда ее тренировали по-собачьи.

Тонкс помедлила и вспомнила, что это был одиннадцатый день рождения Гарри. Она знала, что ее мать пытается схватить его, и было очевидно, что она выполнила свой крестный долг перед ним. Хотя Ним вызвалась бы сделать это, если бы ее мать хорошо спросила ее, но время давно прошло; теперь ей придется ждать своей очереди.

Семнадцатилетняя ведьма задыхалась, когда она наблюдала, как Гарри продолжает пахать в ее мать, как будто не было завтра. Его яйца ударили по заднице Андромеды, когда он провел руками по ней, лаская каждый сантиметр ее тела.

Стул был отодвинут от библиотеки, и Тонкс стянула шорты, прежде чем сунуть пару пальцев в ее мокрую пизду. Она накачалась на нее и потрясла себя, наблюдая за эротической сценой перед ней.

«О, черт, мне бы хотелось, чтобы это был его член во мне», - подумала Тонкс, отчаянно взволнованная, и с тех пор, как недавно прошел ее семнадцатый день рождения, она почувствовала свои собственные перемены и некоторое облегчение, которое требовалось. Конечно, она играла со своими кузенами Лукрецией и Вегой в свой недавний отпуск, но ничто не сравнится с тем, что в нее врезался настоящий мужской член.

А так как большинство парней в ее году были придурками или неадекватными, у Тонкс оставалось очень мало вариантов, закрывая глаза, поскольку мысль о настоящем мужчине могла с ней сделать.

Андромеда издала вопящий оргазм из другой комнаты, и Тонкс подняла голову, на ее лице появилась улыбка. Казалось, что Гарри втянул ее дорогую мать в ступор.

И ему все еще было трудно, поэтому Тонкс решила, что было бы благоразумно дать ему руку или, возможно, другую часть ее тела.

Гарри увидел, что Андромеда потеряла сознание от интенсивного занятия любовью. Она упала на кровать, немного пускала слюни, он все еще слышал ее сердцебиение и все еще дышал. У него все еще была проблема с необходимостью закончить.

Внезапно в комнату ворвалась фигура. У нее были жвачко-розовые волосы, и это было не только на ее голове. Пара горящих фиолетовых глаз смотрела на него с вожделением. Рассматриваемая девушка была высокой; у нее были D чашки груди, горячая задница и длинные сочные ноги, с парой губ, чтобы соответствовать. Она бросилась на Гарри, набросилась на него и безумно поцеловала его, ноги обвились вокруг него, когда она потерла свою голую киску о его пульсирующий член.

Тонкс попробовала ее мать на губах Гарри; она узнает этот вкус где угодно. Она потерла руки о тело Гарри и отступила.

«О, ты, должно быть, Нимфадора», - заявил Гарри, глядя на него прищуренными глазами.

«Зовите меня Тонкс», - заявила она, оглядываясь на Гарри, держа его твердую эрекцию в руке, когда ее мокрые мокрые губки выстроились рядом с ним. «И я назову тебя хозяином».

Тонкс опустилась на член Гарри, ее центр обвился вокруг него.

- Приятно познакомиться ... ах, Гарри, - простонала Тонкс, пока его член легко скользил в нее. Она могла быть очень тесно связана со своими силами, несмотря ни на что, и она делала это с удовольствием.

"Дерьмо, ты крепкий," выдохнул Гарри; он почувствовал ее горячую задницу в своих руках, а также переместился, чтобы обхватить ее великолепную грудь.

«Да, трахни эту киску», - задыхалась Тонкс, пока она качалась на нем взад-вперед, вращая бедрами и толкаясь вверх и вниз по ней, катаясь на нем, как будто от этого зависела ее жизнь.

Тонкс почувствовала, как ее глаза затопили; она почувствовала, как этот кусочек мяса закопался в нее, потирая губами ее пизды и раздвигая ее. Она тяжело дышала, когда чувствовала все, он быстро толкнулся в нее, и она качнулась назад на него, подталкивая его член своими внутренними мышцами, решив заставить его кончить.

Гарри провел руками по ней, слыша, как она громко стонала, когда она ехала на нем, но он все еще был в ней очень сильным, когда его толкнуло в нее. Его яйца ударились о ее тугую задницу, когда она качнулась против него взад-вперед, убедившись, что его член вошел в нее красиво и глубоко.

«О, черт, ах, да, черт», - выдохнула Тонкс, когда она приземлилась на него, чувствуя величайший оргазм в своей жизни, и Гарри наклонился вперед и сосал ее сиськи. Она использовала свои силы, чтобы сделать их больше для его блага, и это также увеличило ее удовольствие, когда он почувствовал, как его рот перебил ее.

Гарри наблюдал, как ее большие сиськи подпрыгивали, когда она продолжала ехать на нем очень сильно.

Андромеда проснулась от звуков своей дочери и Гарри, трахающегося, как кролики.

«Нимфадора, так приятно, что ты вернулся домой», - заявила Андромеда, обернувшись, раздвигая ноги.

"Привет, мама, о да Гарри!" Тонкс закричала, когда она качнулась на нем, используя свои киски на нем. "Сперма, мне это нужно."

«Я не уверена, готовы ли вы к этому», - заявил Гарри, в ответ она укусила его за плечо, когда ехала на нем, подпрыгивая на нем.

«Да, пожалуйста, мастер, кончи за своего раба», - тяжело вздохнула Тонкс, продолжая кататься на этом толстом члене этого могущественного волшебника.

Это коснулось каждой части внутри ее и заставило ее наполниться радостью.

У нее был еще один оргазм, когда она видела звезды, а затем вскоре после того, как Гарри наконец взорвался. Тонкс закричала, когда его член вонзился в нее, выплеснув ее сочную сперму в нее, разбрызгивая ее внутренности. Она закричала вслух.

Все ведьмы, достойные их соли, были на зелье, а если нет, то его положили в тыквенный сок в Хогвартсе. Они могли бы взять зелье зачатия, чтобы аннулировать его, хотя Хогвартс оказал ему мало поддержки.

«Какая спешка», - вздохнула Тонкс, когда она отодвинулась и положила голову на грудь своей матери, но она посмотрела на Гарри, который стал сильнее. "О, ты еще не сделал."

Андромеда откинулась назад и положила рот своей дочери на мокрую пизду. Тонкс нырнула между сочными губами и начала ощущать вкус ее мамы.

Гарри знал, что делать, и схватил ее за бедра, прежде чем толкнуть в нее. Его член врезался в Тонкс сзади и медленно начал ехать в ее собачьем стиле.

«Все еще крепче, сделай это еще крепче, я знаю, ты можешь», - выдохнул Гарри, и Тонкс использовала свои силы, чтобы крепко сжать ее киску, но толстый член Гарри врезался в нее.

Тонкс задыхалась, когда он врезался в нее, и она попробовала киску своей матери, балуясь соками, катящимися по бедрам Андромеды. Гарри набрал хороший и устойчивый темп, исследуя внутреннюю часть ее киски своим толстым инструментом.

«Да, ох, блин», - подумала Тонкс, чувствуя, как его член проталкивается внутрь нее, чувствуя, как он ударил ее в точку. «Так чертовски хорошо.

Гарри ускорил шаг, когда еще сильнее врезался в нее, пока Тонкс жевала пизду ее матери.

«Это хорошее место, дорогая, действительно пахай ей, не жалей ее», - предложила Андромеда, и Гарри сделал именно это. Увидев, как ее крестник справляется с дочерью, она расстроилась и взволновала Андромеду, и она едва могла дождаться, чтобы увидеть, что еще он может предложить своими быстрыми движениями.

Гарри немного взбодрил, время сгорело, когда он продолжал трахать эту красивую киску вокруг себя.

Андромеда взвизгнула оргазмом, когда ее дочь обработала ее своим теплым ртом, и она наклонила свои бедра вперед.

Трое влюбленных еще некоторое время продолжали движение, время продолжало пролетать, и удары Гарри все глубже проникали в нее.

«Я думаю, что моя дочь подходит к своему краю», - заявила Андромеда, глядя на Гарри, прежде чем стонать соки с пальцев.

Это помогло Гарри, он шел с ними почти два с половиной часа подряд, и он мог сказать, что у них есть свои пределы. Он захотел закончить, послав тяжелый поток спермы в киску Тонкс, разбрызгивая ее внутренности своей спермой.

Тонкс увидела звезды, когда у нее был последний оргазм, и упала между ног ее матери.

Smut / Lemon Ends.

Гарри отдохнул, он был на данный момент насыщен. У него была Андромеда Тонкс с одной стороны и ее дочь с другой. Было бы гораздо больше случаев, когда они могли бы повеселиться; до их возвращения в Хогвартс оставалось еще меньше месяца.

«Нимфадора, дорогая, я уверена, ты знаешь, что о потребностях Гарри, возможно, придется позаботиться, когда он в Хогвартсе», - заявила Андромеда, проводя руками по волосам Гарри. "Почему бы тебе не быть дорогой и убедиться, что об этом позаботились?"

«Да, мама», сказала Тонкс послушным голосом, когда она прижалась лицом к груди Гарри, его рука обняла его.

Гарри сел напротив Андромеды почти месяц спустя, за несколько дней до того, как он собирался начать свой первый год в Хогвартсе. Прошлый месяц он провел, изучая несколько своих заклинаний и зелий первого года, а также большую часть курсовых работ второго года. Он возлагал большие надежды на зелья, защиту, чары и преображение, поэтому он надеялся, что они будут сопоставлены, когда он пойдет на эти занятия.

Он также обучался окклюменции, медленно наращивая свою защиту. Сначала его методы были не такими тонкими, к которым Андромеда тщательно работала с ним. Ключом к тому, чтобы блокировать человека из головы, является уверенность в том, что он не знает, что его блокируют из головы. Это был осторожный канат, по которому нужно было идти, и Гарри тщательно держал все на своем пути. Андромеда оценивающе улыбнулась, глядя на Гарри.

«Вы находитесь на втором уровне, переходите на третий, что вполне достаточно», - заявила Андромеда, прежде чем попытаться объяснить это Гарри. «Большинство окклюменов - второй уровень, но с немного большей практикой, вы должны овладеть третьим. Четвертый уровень - это сливки урожая. Вы должны быть в состоянии блокировать все умственные вторжения, но только три подтвержденных в живой памяти смогли достичь этого уровень «.

"Кто они?" - спросил Гарри, любопытство одолело его.

Конечно же, Андромеда потворствовала ему этого ответа. "Снейп, Дамблдор и Волдеморт".

Гарри подозревал столько же в течение последних двух лет, хотя удивлялся этому Снейпу. Тонкс заметила, что ей пришлось потрудиться, чтобы попасть в класс зельеварения уровня NEWT, потому что Снейп был резок. Он ожидал многого от своих учеников и имел тенденцию использовать свое положение, чтобы господствовать над ними. Ожидание многого от своих учеников, эта часть Гарри не возражала. Это был тот факт, что он использовал свое положение в качестве колодца, чтобы запугивать своих учеников, что у него будет много проблем, когда он встретится со Снейпом.

«Продолжайте медитацию после еды и перед сном», - ответила Андромеда Гарри, который кивнул.

Гарри думал, что этим летом он много времени читал книги, которые Андромеда приобрела в библиотеке. Она утверждала, что это не самая обширная библиотека в мире, но Гарри оценил все знания, которые он мог получить, и прочитал каждое слово в них. Это вызвало улыбку на его лице, когда он смог получить как можно больше знаний. Учитывая, что он планировал ускорить путь из Хогвартса, у него было три с половиной года, чтобы пройтись по их библиотеке.

Ним, как он называл ее в самые интимные моменты, потому что называть ее Тонкс казалась такой безликой, рассказывал ему ужасные истории про год OWL. Она выглядела довольно шокированной тем, что Гарри был готов пройти через этот ад в сжатые сроки. Хотя у него было лето до третьего курса, чтобы по-настоящему расправиться и учиться.

К сожалению, Гарри пришел к выводу, что защита, на которую ссылалась его мать, сработала, но Андромеда поняла, что ему придется вернуться к Дурслям только до его дня рождения. И будут уступки, чтобы убедиться, что его пребывание было чем-то, что он мог пережить. И это будет только до его четырнадцатого дня рождения, так что только три года. Это то, что она определила, когда Гарри попросил, чтобы она провела тест на образец его крови.

Лето было довольно веселым, и Гарри обнаружил, что ему действительно нравится секс, хотя он подозревал, что может. Он действительно получил несколько побуждений здесь и там, но Ним и Энди помогли ему решить это.

И несколько скудных снов тут и там, в одном из них был изображен человек со змеиным лицом, поднимающийся в огне. Он определил, что именно так выглядел Волдеморт из самых точных отчетов, которые он мог найти. Единственное, что было известно о нем, это то, что он возглавлял группу под названием Пожиратели смерти, и он убил многих во время своего правления террора, которое длилось около пятнадцати лет. Хотя о нем и раньше были намеки на него, но не было биографической информации о том, каким может быть его настоящее имя. Потому что Гарри сомневался, что он родился с таким именем.

Он не мог ничего найти, ни дней рождения, ни родителей, ни даже зубной записи. Гарри задавался вопросом, было ли это разработано.

«На сегодня это все», - заявила Андромеда, и Гарри согласился, кивнув, что ему нужно было подготовиться к Хогвартсу.

Конечно, это не будет худшей вещью в мире. Гарри скрестил пальцы и надеялся на лучшее.

"Готов к вашему первому году в Хогвартсе?"

Гарри обернулся и увидел Нима, стоящего в дверях, с улыбкой на лице, когда она смотрела на Гарри.

«Да, Ним, я готов к этому», - заявил Гарри, оглядываясь назад на седьмого года Хаффлпаффа. «Вопрос в том, готов ли Хогвартс ко мне?»

«Я не думаю, что кто-то может быть готов к тебе», ответила Тонкс, сосредоточив свой взгляд на лучшем любовнике мужского пола, которого она имела. Хотя было удивительно, сколько волшебников в ее возрастной группе были неадекватными. Несмотря на то, что большая часть ее информации была из вторых рук, но если кто-то не справлялся со своей задачей, другие ведьмы были только рады распространить информацию и разрушить свои шансы когда-либо быть заложниками.

Так что ведьмы могут быть весьма злобными.

Мельница слухов в Хогвартсе до такой степени гудела.

Гарри улыбнулся, прежде чем обвил руками ее тело, и она вздрогнула, когда почувствовала, что прижимается к его мышцам.

«Я думаю, что вы можете быть готовы ко мне», Гарри тяжело вздохнул ей на ухо, и Тонкс слегка вздрогнула; она почувствовала, что между ее ногами появилась влажность.

«Я родилась готовой для тебя», - заявила она, ее голос звучал от чистого соблазнения, прежде чем Гарри толкнул ее к стене и нашел ее губы голодным поцелуем. Она ответила поцелуем, ее ноги сжались вокруг его тела. Он быстро отстранился и прижался губами к ее рту, в то время как он прижался к ней.

«Гарри», - умолял Ним, проводя руками по ее коротким волосам, которые теперь были коричневыми. «Возьми меня, возьми меня сейчас».

Гарри знал, что это было обычным делом все лето, и она обнаружила, что лишена юбки и трусиков.

Smut / Lemon начинается.

Гарри раздвинул ноги Метамормагуса, обнажив ее мокрый мокрый пол, и провел ладонями по ее губам, усиливая ее возбуждение.

"Так влажно, ты думал обо мне до этого?" Гарри спросил ее с улыбкой на лице, когда он дразнил ее щель.

Нимфадора Тонкс вздрогнула; она думала, что умрет, если скоро не получит этот член. Этим летом они занимались сексом несколько раз, и все их встречи были взрывными.

«Да, я был, пожалуйста, Гарри», - заявила Тонкс, когда Гарри опустил штаны и потер голову пульсирующего твердого члена в ее центре.

"Прости, что?" - спросил Гарри, пока Тонкс вздрогнула, и она обнаружила, что ее руки прижаты к стене с заклинанием.

«Трахни меня», - умоляла Тонкс, и Гарри поблагодарил ее, воткнув свой пульсирующий инструмент в ее мокрое отверстие, прежде чем он начал выталкивать ее из нее.

Гарри почувствовал, как ее киска сжалась вокруг него красиво и горячо, когда его член пронзил ее, когда он поднял свой толчок. Тонкс обернула вокруг него сексуальную пару ног, когда он обнял ее за задницу и взял за плечо. Он врезался в малышку, которая стояла у стены, когда она тяжело и похотливо стонала, когда он набирал темп, толкаясь и толкаясь в нее.

Тонкс потеряла себя от ощущения этого толстого куска мяса, врезающегося в ее влагалище, она покачала бедрами вперед, чтобы встретить его входящие толчки. Это сожгло ее до ног этот член в ней, вождение и толчок в ее влажной области.

«О, Гарри, о, Гарри», - тяжело вздохнула Тонкс, когда она сжимала и проливала свои жидкости, смазывая его кончик, чтобы он мог легко соскользнуть в нее.

Гарри снял майку, которую носил Ним, прежде чем освободить ее от лифчика. Ее задорные груди отскочили, и Гарри положил на них руки, прежде чем сжать их. Это взвизгнуло от нее, и он снова играл с ними.

"Чувствую себя так хорошо, чтобы поиграть с твоими сиськами, не так ли?" - спросил Гарри, когда его любовник укусил его за плечо, прежде чем он вонзился в ее центр.

Тонкс почувствовала, что ее размер увеличился, и она решительно сжала его член своей пиздой, когда он продолжал толкаться в нее. Ей не будет отказано в ее награде, она хотела, чтобы его сперма брызнула на ее внутренности, и она получит это. Она изогнула бедра, чтобы встретить его удары, когда они соответствовали ее движениям.

Гарри вытащил и обернул Тонкс, прежде чем прижать ее к стене, изгибая задницу.

- Пожалуйста, о да, Гарри, - выдохнула Тонкс, дразня ее, открывая ее сзади, прежде чем он скользнул в нее, а затем ударил ее сзади, пока она прижималась к стене, ее груди разбивались о стену.

Нимфадора Тонкс думала, что утром ей будет больно, но для этой цели были изобретены зелья. Вскоре к седьмому году жизни Гарри сжался, когда он просверлил ей дыру, удовольствие наполнило ее тело, когда она нагрелась. Он потянулся вокруг, слегка ощупывая грудь, и она почувствовала, что нагревается.

«О, я думаю, ты мог бы заставить меня кончить», - выдохнул Гарри, продолжая врезаться в нее своим мясом, врезаясь в нее со страстью и желанием. Его укол сверлил в нее ..

«Да, пожалуйста, кончи мне», - ободрила его Тонкс, сжимая свою пизду вокруг себя, прежде чем он продолжал раскачивать ее тело оргазмом после оргазма. Она закрыла глаза, но была полна решимости не лишать себя награды. Даже если она превратилась в пускающий слюни беспорядок, это того стоило.

Теплый восторг окутал его член, и Гарри ударил ее сзади, сделав еще несколько мощных толчков. Затем он пролил свою сперму в нее.

Тонкс почувствовала, как удовольствие течет по ее телу, и ее пальцы на ногах скручиваются, когда Гарри толкает в нее толчком после удара, разбрызгивая ее центр. Она вздохнула, когда почувствовала сладкое удовольствие от того, что он пролил на нее сперму.

Smut / Lemon Ends.

«Просто дай мне перевести дыхание», - выдохнула Тонкс, прежде чем Гарри поцеловал ее, и она соскользнула на землю, ее ноги все еще раздвигались от активности.

Гарри знал, что она найдет его, когда он будет в игре. Он думал, что снова поработает над этим взрывным заклинанием, и подумал, что, если он сосредоточится, он сможет набрать гораздо больше энергии.

Как он узнал, магию можно было отследить только тогда, когда человек находился в маггловской области. Предполагалось, что чистокровные родители будут держать своих детей в очереди и применять ограничения в отношении несовершеннолетних. Гарри подумал, что для Министерства было глупо ожидать, что родители не дадут своим детям лицензию на занятие все лето. Андромеда объяснила ему, что при совершении мощной магии было много прав хвастовства, и все чистокровные семьи считали, что они превосходят друг друга.

Любая чистокровная семья со своей солью и любая, имеющая какой-либо смысл, сделает все возможное, чтобы дать своим детям преимущество. Именно такие решения заставили Гарри не слишком любить министерство прямо сейчас. С другой стороны, из того, что он смог вытащить из Андромеды, они были группой слепых овец, которые без вопросов следовали за самым могущественным человеком.

Он полагал, что Хогвартс был для него средством для достижения цели, средством убить время, в то время как он выяснил, какова его грандиозная цель в жизни. Он изучал магию на своих собственных условиях и фокусировал свое заклинание на цели, размышляя о том, что он собирается делать.

Он взорвал цель вдребезги и оценивающе улыбнулся. Это было хорошо, но он мог быть лучше, намного лучше. Пришло время для него сделать это снова, и он выбрал другую цель, на этот раз пытаясь нарезать заклинание.

Предполагалось, что это прорежет веревки, хотя Гарри подозревал, что любой, у кого есть две мозговые клетки, чтобы натереться вместе, поймет, что, нацелившись на правильную артерию, это может привести к летальному исходу. Или, в качестве альтернативы, взорвать веревку, держащую тяжелый предмет над ничего не подозревающим противником, и это раздавит их.

Было удивительно, что проклятие убийства и два других считались непростительными, потому что Гарри понимал, что магия может предложить некоторые противные способы умереть. Во всяком случае, проклятие убийства следует поощрять, потому что оно было в основном гуманным, относительно быстрым и безболезненным.

Как бы Андромеда ни хотела познакомить ее с прекрасной наукой, всегда было трудно своевременно добраться до станции Кингс-Кросс. И с каждым годом становилось все хуже и беспокойнее. Было удивительно, что маглы не знали обо всем этом, вся поездка в Хогвартс на станции магглов была обречена на ожидание. Она осталась спокойной и собранной.

"Конечно, там полно магглов!"

Гарри нахмурился, когда повернулся к Андромеде. «И мы объявляем о магглах, потому что ...»

Она увидела, кто это сказал, и не удивилась. «Это Молли Уизли, я не удивлена. В лучшем случае ее смысл был отрывочен».

Гарри увидел приближающегося выводка, идущего вверх.

«Это много детей», - свистнул Гарри, глядя на выводок красных голов.

«Двое старших из Хогвартса, они получили работу за границей», - заявила Андромеда, останавливаясь перед тем, как решила высказать свое личное мнение, почему она думала, что Билл и Чарли Уизли устроились на работу, чтобы уйти как можно дальше от своей матери.

Гарри мог сказать что-то о отвращении в голосе своей крестной.

"Что она сделала?" - спросил Гарри, оценивая Андромеду.

«Она… она сшила своему мужу очень мягкое любовное зелье», - заявила Андромеда, обернувшись. «Конечно, это была лишь небольшая дозировка, чтобы привлечь его внимание, но факт, что она должна была это сделать, на самом деле говорит о ней. У нее действительно была репутация и в Хогвартсе, но это слухи и слухи».

«Это было раньше всех детей», - заявил Гарри, она… ну, она выглядела довольно сытой.

«И тут я подумал, что будет полное солнечное затмение», - заявил Гарри, глядя на обхват Молли Уизли.

«Я скажу вам, чтобы вы были настороже вокруг них», - ответила Андромеда, внимательно наблюдая за Гарри, и он кивнул. «Молли склонна думать, что она имеет право воспитывать каждого и говорить им, что делать. С другой стороны, она всегда была властной и властной в Хогвартсе, но материнство у нее в голове».

Молли была префектом, когда Андромеда начинала, и Андромеда могла сказать, что молодой Персиваль следовал за своей матерью, и не в хорошем смысле. Он гордился этим значком префекта, и он раздувал свою грудь, как гордый жулик.

«Кажется, он слишком горд, чтобы быть префектом», - ответил Гарри, прищурившись, глядя на Перси.

«Учитывая, что префекты выполняют черную работу, которую не хотят делать старший мальчик и девочка вместе с профессорами, я согласен», - шепотом заметила Андромеда. «Нимфадора уже в поезде, я советую тебе сделать это».

Гарри сделал несколько шагов вперед, прежде чем проскользнуть мимо толпы и избежать стон рыжих волос.

Джинни Уизли стояла в тени, скрестив руки на груди, и на ее лице появилось выражение креста. Она хотела поехать в Хогвартс, но ее мать сказала ей, что она слишком молода. Это было технически верно, хотя это был тон того, как ее мать говорила, в том смысле, что она верила, что Джинни было три, а не десять.

Она была, по крайней мере, такой же умной, как близнецы, и она была определенно намного умнее Рона. С другой стороны, любимая порода была намного умнее, чем Рон, и имела лучшие гигиены и манеры.

Молли, с другой стороны, следила за Гарри Поттером. Бедный мальчик должен быть потерян и совсем один, без матери, которая будет его вести. Она чувствовала, что любой ребенок, у которого нет родителей, каким-то образом неполон и нуждается в большом количестве пищи.

"Что опять за платформа?" Спросила Молли.

Джинни закатила глаза, конечно, ее мать не могла быть такой плотной, хотя она решила, что это может быть в пользу Рона. "Девять и три четверти, мама ... теперь я могу пойти?"

«Джинни, я же говорила, ты еще слишком молод».

Джинни хотела ударить головой о что-то. Что может поставить ее по крайней мере на уровень интеллекта Рона. Рон резко упал вперед, в плохой позе, в грязном носу, и по какой-то причине из-за того, как он себя вел, одежда из вторых рук выглядела в десять раз хуже.

Он продолжал и продолжал о том, как он собирается быть такими хорошими друзьями с Гарри Поттером, до такой степени, что Джинни сводила его с ума. Он спланировал все свои семь лет. Джинни понятия не имела, собирается ли Гарри Поттер быть в Гриффиндоре, и когда она сказала об этом Рону, он отшутился.

Несмотря на это, она смотрела, как ее братья уходят. Ее время придет в следующем году. Тем временем она собиралась остаться наедине со своей матерью в течение следующих десяти месяцев.

«Еще двенадцать месяцев, Джинни, смирись с этим», - подумала она, ее тело содрогалось. Двенадцать месяцев для ее матери, чтобы попытаться «промыть ей мозги» идеальной домохозяйке, то есть скучно, когда смотреть, как краска высыхает и растет трава, все в одном лице.

Гарри нашел себе купе в поезде. Если он правильно помнит, Ним скоро начнет качаться после того, как она проверила своих друзей. У нее был двоюродный брат, который будет седьмой год в Хогвартсе, и еще один двоюродный брат, который учился на ее четвертом курсе в школе под названием Дурмстранг.

"Извините."

Глаза Гарри округлились, когда он увидел высокого рыжеволосого мальчика с веснушками и грязным носом. Гарри вспомнил, что один из Уизли заставил его немного нервничать, но он решил, что ему лучше быть сердечным, по крайней мере, на секунду.

"Могу ли я сидеть здесь, где-нибудь еще полно?" он спросил.

Каким-то образом Гарри усомнился в этом, но вежливо кивнул. «Свободная страна, вырубай себя».

Мальчик смущенно посмотрел на него. "Почему я хочу выбить себя из колеи?"

«О, мальчик, мы имеем дело с настоящим умом», - подумал он про себя. Не было секретом, что Гарри никогда не ладил с представителями своего пола, особенно с людьми его возраста.

«Просто присядьте», - заявил Гарри, он мог сказать, что этот молодой человек не собирается быть в лучшем конце генофонда. Он выглядел самым младшим из Уизли, по крайней мере, мальчиками. С другой стороны, их было так много, что было трудно сказать.

«Итак, привет, меня зовут Рон Уизли», - заявил рыжий, и Гарри оглянулся на него.

«Удачи с этим», - ответил Гарри, уставившись на Рона.

"Гм да, но кто ты?" Спросил Рон голосом, который намекал требовательно.

«Гарри Поттер», - сказал Гарри скучным и скучающим голосом, как будто он обсуждал погоду, и это утверждение вызвало реакцию, которой Гарри боялся. Рон был готов упасть со своего места.

"Ты серьезно?" Рон спросил, когда он повернулся и посмотрел на Гарри.

«Да», - ответил Гарри, внимательно глядя на Рона, размышляя, не выпал ли он на голову, когда родился.

"У тебя есть..."

Рон откинул челку назад и указал на лоб, и Гарри не удержался, это было слишком легко.

«Да, у меня есть лоб, большинство людей рождаются с одним, но спасибо за вопрос».

"Нет, я имею в виду ... я имею в виду, у тебя есть ... шрам?" Рон спросил, когда он попытался осмотреться.

Гарри был спасен, ответив на этот вопрос, этот грубый и бесчувственный вопрос, когда в купе вошел пухлый и круглолицый мальчик.

"Кто-нибудь из вас видел жабу?" - спросил он, наблюдая за Гарри широко раскрытыми глазами.

«Нет, не знаю», - резко ответил Гарри, чувствуя немного симпатии к этому ребенку. Его собирались дразнить за то время, которое он провел в этой школе за то, что у него не было модного питомца. "Вы уверены, что он был с вами, когда он был в поезде?"

«Да, но он продолжает прыгать», - заявил мальчик, глядя на Гарри.

«Это может быть знаком», - ответил Гарри мальчику, скрестив руки и внимательно наблюдая за ним. «Продолжай искать, ты можешь найти его».

Мальчик пропал ячмень, прежде чем Рон вмешался.

«Если бы я принес жабу, мне бы пришлось умереть от стыда».

«Жаба может умереть от стыда рядом с тобой», - подумал Гарри Рону, осторожно качая головой.

- Так какая у тебя команда по квиддичу? Рон спросил Гарри.

«Не знаю», - ответил Гарри, и это был сигнал Рона о квиддиче. Гарри просто отпустил его, он уже привык настраивать идиотов, поэтому он позволял Рону бродить снова и снова.

Появилась другая партия, что было своевременным вмешательством. Это была девушка с темными волосами, слегка пушистыми и карими глазами, в черной рубашке и юбке. Она посмотрела на Гарри, как будто он был застигнут врасплох, но сумел быстро отскочить.

"Кто-нибудь из вас видел жабу?" девушка заявила, пока она смотрела на Гарри. «Мальчик по имени Невилл потерял одного».

«Нет, не знаю», - заявил Гарри, и Рон тоже покачал головой.

«Меня зовут Гермиона Грейнджер», - заявила девушка, интересуясь, кем был этот темноволосый мальчик. Он был одним из тех людей, которые могли выделиться из толпы.

«Рон Уизли», - сказал Рон, поднявшись высоко, но чуть не споткнулся о свои развязанные шнурки.

«Гарри Поттер», Гарри ответил, и Гермиона посмотрела на него с улыбкой.

"Вы готовы? Я читал о вас ..."

«Я тоже читал обо мне, забавно, что ни одно слово не является правдой», - ответил Гарри, глядя на Гермиону. Шатенка ведьмы выглядела удивленной и действительно смущенной.

"Но..."

«Я знаю, что вы читали эти книги обо мне, и я могу сказать, что вы тот тип, у которого много книг», - ответил Гарри, глядя Гермионе замертво в глазах. «Книги - это только часть того, что мы должны знать, менее десяти процентов от того, что мы должны знать. Остальное - опыт. Нечто, что нельзя отнести ни к одной книге, потому что это слишком тупо, слишком сложно, чтобы объяснить «.

Гермиона думала об этом, и это имело смысл. Она должна была обдумать это, ее голова гудела. Она была счастлива, что кто-то бросил ей вызов с помощью логического объяснения, за исключением вызова ботаника, выродка, книжного червя или чего-то в этом роде. Это впечатлило ее.

"Да ... хорошо, приятно познакомиться", Гермиона ответила, глядя на Гарри. «Я помогу Невиллу, увидимся в Хогвартсе».

"Ты можешь в это поверить?" Спросил Рон Гарри; Гермиона едва вышла из пределов слышимости, и он усмехнулся. «Я не знаю, в каком доме я буду, но надеюсь, что я не с ней».

«О, я представляю, что чувства взаимны», - подумал Гарри, но покачал головой, зная, что все ожидают, что он поедет в Гриффиндор из-за того, кем он был. Он подумал об этом и подумал, что лучше всего начать с того, чтобы встряхнуть эти ожидания. Потому что, если он сделает что-то неожиданное, все глаза будут прикованы к нему, и это сделает его время немного более тесным.

Ожидалось, что он преуспеет из-за того, кем были его родители, так что это никого не заставит биться ресницей.

Гарри обнаружил, что немного позаботился о Роне, когда появилась другая вечеринка. Он был светловолосым, с голубыми глазами и насмешкой, которая создавала впечатление, что он думал, что он превосходит всех остальных, хотя он был довольно худшим, учитывая все обстоятельства.

«Значит, в поезде говорят, что Гарри Поттер едет в Хогвартс», - заявила блондинка, и тогда Гарри заметил двух головорезов, стоящих позади него.

«Я тоже слышал этот слух», - сказал Гарри скучающим голосом, увидев, что они дураки, их единственной функцией было стоять там и выглядеть высоким и угрожающим. Они были из тех, кто нуждался в постоянных инструкциях, чтобы дышать.

"Это ты, не так ли?" блондин заявил, когда он смотрел на него сверху вниз. "Ты Гарри Поттер".

«Так что в прошлый раз я проверил», - ответил Гарри, внимательно следя за своей настороженностью. Этот маленький пиздон, казалось, был тем типом, о котором он хотел, чтобы у него была близкая идея, потому что он мог наброситься, когда кто-то меньше всего этого ожидал.

«О, это Крэбб и Гойл», - прокомментировал мальчик задним числом, прежде чем повернулся и повернулся к Гарри. "И зовут Малфой, Драко Малфой."

"Лицензия на убийство?" Гарри спросил, но этот комментарий был упущен из-за смеха Рона. Он звучал как свинья, которая может задохнуться.

"Думаешь, меня зовут смешно?" - спросил Драко, обращая внимание на Рона. «Нет необходимости спрашивать, кто ты. У Уизли рыжие волосы, веснушки и больше детей, чем они могли себе позволить».

Рон покраснел в ушах. "Возьми это обратно, Малфой."

"Почему ты не заставляешь меня, Ласка?"

Гарри смотрел на это с легким интересом, он не знал, будет ли драка между этими двумя интересной или нет. Он был готов выяснить, когда они собирались что-то сделать.

За пределами коридора вошла высокая белокурая девушка с ослепительно-голубыми глазами, одетая в черную блузку и черную юбку, с носками и черными туфлями. На ней был значок с надписью «Голова девушки», и она нахмурилась. Ее звали Лукреция Малфой, она была старшей дочерью Люциуса и Нарциссы Малфой.

Люциус, разочарованный тем, что она была дочерью, а не сыном, не имел ничего общего с воспитанием Лукреции. Он просто сказал ей сделать все возможное, чтобы поддержать имя и честь Малфоя. И, честно говоря, она это сделала, учитывая тот факт, что она стала префектом, старшей девушкой, и она была лучшей в своем году, особенно в зельях.

И как ни странно, поскольку Люциус оказал непосредственное влияние на воспитание Драко, он делал больше, чтобы разрушить репутацию семьи Малфоев, чем кто-либо в поколениях. Лукреция задалась вопросом, будет ли хоть какая-то репутация, которую стоит поддерживать, когда Драко закончит в Хогвартсе. Она иногда задавалась вопросом о своем отце, а не о том, что она имеет к нему какое-то отношение.

«Драко, отвали», - заявила Лукреция, пристально глядя на своего младшего брата. Он открыл рот, чтобы возразить, но пальцев его сестры, просто сжимающих ее палочку, было достаточно, чтобы Драко повернулся к Крэббу и Гойлу.

"Давай пошли."

Лукреция поняла, что ее брат, скорее всего, сделает глупость, чтобы обидеть Гарри Поттера. Она узнала эти зеленые глаза и решила сгладить все, что могла.

«Я сожалею об этом, мой брат может быть немного на идиотской стороне», - ответила Лукреция.

«Я должен извиниться перед тобой, учитывая, что ты имеешь отношение к нему», - ответил Гарри, но Рон наконец нашел свой голос.

"Гарри, она Малфой, почему ты ..."

«Тихо», сурово заявил Гарри, и рот Рона захлопнулся.

Лукреция наклонилась и положила руку на ногу Гарри, прежде чем она прошептала ему на ухо. «Мне жаль, что Драко вторгается сюда. Я не уверен, что с ним случилось. Зелье плохого зачатия - наиболее вероятный кандидат, но я уверен, что, если я думаю об этом, есть и другие причины. Он всегда был немного медленный, не медленный Уизли, но другой тип медленного ".

Гарри улыбнулся ей, но Лукреция переместилась к нему. Он увидел белую блузку, растянувшуюся на ее широкой груди, слегка расстегнутую, чтобы показать небольшое расщепление. Она видела, как Гарри смотрит, но она не возражала против некоторых слизеринцев шестого или седьмого года. Некоторые из них выглядели частью тролля, а не сливками урожая.

«В любом случае, моя семья оскорбила твою, поэтому я хотел бы помириться с тобой», - заявила Лукреция, почти глядя на Гарри, глядя на его промежность, почти с жадностью. Если то, что сказала Дора, было правдой, то ей было весело, и ей нужно было повеселиться, пока она могла.

Гарри получил сообщение громко и ясно. "Рон, иди."

"Но..."

«Уизли, уходи, или я брошу тебя под стражу до конца года», - твердо заявила Лукреция, в то время как она бросила на Рона самый опасный взгляд, и он побежал к выходу так быстро, как его ноги могли нести его.

Она закрыла за собой дверь, чтобы убедиться, что перерывов больше нет. Блондинка повернулась к Гарри, прежде чем встать перед ним.

«Я думаю, что пришло время показать вам, почему я Старшая Девочка», - заявила Лукреция, и при этих словах она начала расстегивать штаны Гарри, и он поднял бедра, чтобы дать ей лучший доступ.

Smut / Lemon начинается.

Лукреция стянула с себя боксеры Гарри, чтобы раскрыть его мыслительный придаток, и она оценивающе посмотрела на него, прежде чем потерла его мягкой рукой вверх-вниз, осторожно обмениваясь сообщениями. Блондинка красотка потерла свой член, седьмой год ласкал его, и он выгнул бедра. Она продолжала гладить его.

«О, да», - заявил Гарри, когда почувствовал ее нежную хватку на нем, и Лукреция еще немного потерла его, обхватив рукой вокруг себя и хватая его круглосуточно, прежде чем нежно потер его.

"Тебе нравится этот Гарри?" - спросила Лукреция, когда она улыбнулась и увлажнила губы.

"Люблю это, но покажи мне, почему ты главный девушка?" - спросил Гарри, и она наклонилась, облизывая нижнюю часть его члена. Ее влажный язык скользнул по его члену, воздействуя на него. Блондинка Слизерин провела своим прекрасным языком по нему, оставляя слюну, прежде чем она сунула его член в рот, между губами и закрыла его толстый инструмент во рту.

Лукреция почувствовала, как его член вошел в ее рот, и она начала подпрыгивать на нем, чувствуя, как он ударил ей в горло. Это было так чудесно, когда я чувствовал, как такой кусок мяса попадает в нее. Гарри схватил ее за волосы и провел руками. Она ускорила свои движения, чувствуя пульсирующий инструмент между губами, и он закачался в ее рот.

Гарри почувствовал, как ее горячий рот обхватил его, и она опустилась на него, глубоко вцепившись в его заднюю часть горла, когда ее нос коснулся мышц таза, когда она опустилась на него. Она раскачивалась взад-вперед, его член коснулся ее горла, и она продолжала набирать темп. Блондинка опустила на него свой рот, издавая громкие глухие звуки, когда она напала на его член. Он хмыкнул, когда она еще больше потрудила его своим ртом, окутывая его ртом на чистом небе.

«О да, детка, ты сосешь хороший член», - выдохнул Гарри, затуманив глаза похотью; Лукреция стояла на коленях и дует ему, а его член засовывается в ее горло, когда он подпрыгивает на нем. "Хорошая девушка, да."

Лукреция продолжала набирать темп, и она почувствовала влажную лужицу между ног. Ей нужен был его член между ее бедер. Ей нужно было трахаться до тех пор, пока она едва могла ходить, но теперь она согласилась на его член в ее горле, когда она опустила свой рот на него. Она взяла все больше и больше его густого мяса у нее в горле, прижимаясь к нему горлом, и продолжала откачиваться, вдыхая его в горло.

«Да, да, черт возьми, да», - выдохнул Гарри, когда она обдувала его, и она почувствовала себя влажной, стягивая трусики назад, чтобы засунуть пальцы в свою сочную киску.

Она продолжала сосать член Гарри, прежде чем она подняла свои пальцы и предложила их попробовать Гарри.

«Восхитительно», - заявил Гарри после того, как лизнул и сосал ее пальцы. Она посмотрела на него, прежде чем массировать его яйца, пытаясь вытащить сперму из него.

Взрывом Гарри взорвал свой груз по ее горлу. Он откачивал ей горло, посылая поток спермы в ее рот. Она проглотила это, откинув голову назад и позволив содержимому его шаров стечь в ее горло. На вкус это божественно.

«Я просто разогреваюсь, мистер Поттер», - заявила Лукреция, глядя на него, сжимая его яйца в своих руках. "Как бы вы хотели, чтобы Старшая Девочка оказала вам теплый прием в Хогвартсе?"

Она потерла его член, прежде чем надела всю свою одежду, чтобы снять себя с ее тела. Она стояла перед ним в любительском. Ее светлые волосы обрамляли ее лицо соблазнительным образом, ее сочная и округлая грудь выделялась перед ним, с розовыми и прямыми сосками, которые торчали, приглашая Гарри сосать их. Треугольник светлых волос между ее ног был дополнен распухшими и возбужденными губами. Она обернулась и наклонилась, чтобы показать свою горячую задницу и длинные стройные ноги.

"Готовы?" - спросила Лукреция, и Гарри положил ей руки на бедра и кивнул, прежде чем направить свой член к ее входу. Он втиснул ее в нее, заставив ее кричать от удовольствия, когда Гарри начал врезаться в нее сзади. "ДА!"

Гарри протянул руку и схватил ее за грудь, освещая ее руками. Она наклонилась, пока Гарри врезался в ее влагалище сзади, воздействуя на нее усиливающимися движениями. Ее влажные и горячие стены обвились вокруг его члена, когда она потерла его, оттолкнув его на колени и потерла его. Он тяжело вздохнул, когда почувствовал ее центр против него.

«Да, так туго», - проворчал Гарри, набирая темп и врезавшись в Лукрецию, прежде чем он дал ей оргазм, который полностью потряс ее.

Лукреция тяжело дышала, ни один член даже не приблизился бы к ней, не так много до этого. Это был основной кусок мяса, зажатый между ее бедрами. Она откинулась назад, чувствуя, как сила его мужественности врывается в нее. Его член довел ее до другого оргазма.

Гарри вытащил и развернул ее. Она раздвинула ноги и оседлала его бедра, прежде чем слегка откинуть бедра назад и направиться к его члену. Ее глаза расширились, когда она проникла в нее, наполняя ее полностью. Она подпрыгивала на его ноге, Гарри держал ее за грудь и играл с ней.

«Да, да», - выдохнула Лукреция, чувствуя, как глубоко проникает в нее член ее любовника.

«Да, люблю это», - заявил Гарри, выгнувшись вверх, чувствуя ее внутренность, когда она осторожно сжала его.

Она схватила его, и ее губы встретили его обжигающим поцелуем, который он ответил. Они оба продолжали обмениваться страстными движениями, когда блондинка ехала на своем мясистом шесте с яростью. Она качалась вверх и вниз против него, прижимаясь бедрами к нему. Гарри схватил ее за задницу и ущипнул ее, что заставило ее застонать в его рот. Ее соки навалились на его член, смазывая его от кончика.

Лукреция знала, что он может наполнить ее, и взамен она дала ему страсть, сжимая его член своими напряженными мышцами. Она едва даже была наполнена, это было все равно, что снова потерять девственность. Она спрыгнула на него, потирая мышцы его члена, сбивая его вместе.

"О, да, Гарри, никогда не переставай меня трахать, бей меня этим ... ах, да".

Гарри и Лукреция поцеловали друг друга, пробежав руками по телам друг друга, когда они продолжили страстную любовь. Она качнулась на него, чувствуя, как бьется ее сердце. Его руки были повсюду, на ее груди, на ее заднице, по всему ее телу, в этом не было никаких сомнений, они продолжали двигаться вокруг нее, потирая ее, и искры интимности пролетали в воздухе.

Гарри почувствовал, как его член сжался от ее натянутости, а его яйца увеличились в размерах, когда он толкнул ее, заставив ее стоны становиться все громче. Она могла довольно громко говорить, когда оргазмировала, и он заметил, что она громко визжала, когда он играл с ее сосками и задницей.

"Кому принадлежит твоя киска?" Гарри хмыкнул, когда он врезался в нее, с более быстрыми ударами все же.

«Это принадлежит тебе, о, да, кончи», - заявила Лукреция, когда почувствовала, что ее сотрясает сотрясающий землю оргазм, она едва могла в это поверить.

Гарри толкнулся в нее, он приближался к своей вершине, и они шли к ней более часа без перерыва. Он решил, что если он не захочет ввернуть ее в кому в поезде, он даст ей угощение.

«Вот оно, - выдохнул Гарри, схватив ее за бедра и заставив его упасть на красивую блондинку, прежде чем он сделал несколько более сильных толчков, его бедра вошли в нее.

Его сперма взорвалась в ее киску, разбрызгивая его сливочные соки между ее бедер и в ее горячий центр. Он обрызгал ее своим горящим горячим семенем, когда Лукреция доила и сжимала его, пока они не разразились взрывом, раскачивая друг друга своей страстью и жаждой. Они оба видели звезды.

Smut / Lemon Ends.

Лукреция свернулась на коленях у Гарри, обняв ее, и на ее лице появилась глупая улыбка. Она хотела продолжить свои раунды в качестве Главной Девушки, она действительно сделала это, но она не хотела двигаться.

«Вдохни, еще час, прежде чем мы доберемся до Хогвартса, любовник», - заявила Лукреция, когда она чмокала свои губы, облизывая их, поглаживая его пресс и ласково воркуя.

Гарри провел руками по ее шелковистым светлым волосам и поцеловал ее в затылок.

Снаружи купе Гермиона Грейнджер смотрела на всю сцену с разбитым ртом, когда увидела, что произошло. Старшеклассница одевалась с первого года, и она не могла оторваться. Она наблюдала за всей сценой, и, несмотря на то, что она думала, что это так неправильно, она не могла оторваться от ситуации. Несмотря ни на что, она не могла удержаться от просмотра.

Гермиона задалась вопросом, что с ней не так; она знала, что была слишком молода для этих чувств возбуждения. Тем не менее, она чувствовала влажность между ног и отвернулась до того, как ее увидели, даже если у нее был соблазн остаться на бис.

Продолжение следует в следующей главе.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Voznesenie/

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

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

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

**Глава – 4: Год первый (Часть первая)**

Момент истины был очень близок, момент, когда Гарри подходил перед всей школой и сортировался в одном из домов Хогвартса. Он слышал шепот от других учеников своего класса о том, что должна была предложить сортировка. Ходили слухи, что было какое-то испытание, какой-то необычный магический подвиг. Гарри не особо задумывался над этими словами, он сосредоточился на том, что должен был сделать. Он будет знать, когда остальные знают наверняка, и до тех пор мало что можно было сделать.

Была старая рваная шляпа для сортировки, и он узнал, что они должны ее примерить. Сказанная шляпа спела глупую песню, которую Гарри утопил ради своего здравомыслия. Это выкрикнет их дом, будь то Гриффиндор, Хаффлпафф, Рейвенкло или Слизерин перед всем миром. Гарри читал дома, у обоих домов были свои плюсы и минусы. Вся система дома была чем-то, что сразу вселило в Гарри сильный скептицизм. Он думал, что это было довольно интересно, что они пытались повернуть их друг против друга в таком молодом возрасте, но пусть будет так. Он ждал, когда произойдет вся сортировка, и его имя назовет профессор МакГонагалл.

Он нервничал? Нет, Гарри не нервничал; сказать, что он нервничал, означало бы, что он действительно боялся того, что должно было случиться. Он не проявлял страха, только решительность, только смелость, только способность стоять вперед и смотреть в лицо неизвестному. На его лице появилась улыбка, когда он увидел, что все больше людей сортируются.

Гермиона Грейнджер оказалась в Гриффиндоре, что заставило Рона застонать. Очевидно, вся его семья была в этом доме, что заставило Гарри задуматься о том, были ли они отправлены в другое место, откажутся ли они? Он понятия не имел вообще. Он пытался сохранять спокойствие, даже несмотря на то, что Рон ехал последним нервом.

"Значит, через минуту твоя очередь?" Спросил Рон, пока он смотрел на Гарри. «Вы собираетесь быть в Гриффиндоре, я имею в виду, что Дамблдор был в Гриффиндоре, так что вы должны быть».

Гарри услышал шепот, что он может быть следующим Альбусом Дамблдором, что вызвало немного отвращения в его рот. Он не хотел быть следующим Альбусом Дамблдором, конечно нет. Он хотел быть первым Гарри Поттером. Он не будет ни в чьей тени.

"Гарри Поттер."

Место стало незаклеенным, но Гарри пошел вперед, не обращая внимания на овечью болтовню, был ли он настоящим Гарри Поттером. Некоторые из них вели себя соответственно, но пялились на него, наблюдая за ним. Это в некотором смысле заставило бы идти к табуретке для Сортировочной Шляпы, намного дольше, чем следовало бы, но Гарри сел на табуретку и надел шляпу сортировки на голову.

«Итак, у вас есть целый год, чтобы придумать песню, и это лучшее, что вы можете сделать, блядь?» Гарри расспросил шляпу, закатывая глаза.

«Приятно познакомиться, мистер Поттер», - сухо подумала шляпа.

Шляпа напомнила молодую девушку по имени Лили Эванс, дословно произнесшую то же заявление Гарри Поттера во время ее пребывания в Хогвартсе.

«Хм, довольно интересный ум у вас, мистер Поттер», - резко ответила шляпа.

«Я стремлюсь, пожалуйста», - подумал Гарри скучающей шляпе. 'Так что я могу сделать для тебя?'

«Расслабь свой разум, чтобы я мог поместить тебя в дом», - осторожно попросила его шляпа.

«Мы все знаем, куда они все меня ждут», - подумал Гарри. «Они хотят, чтобы их маленький золотой мальчик мог поставить на пьедестал, прежде чем сбить их с ног. Я знаю их тип, они сидят на заборе и ...

«Да, пользователи магии могут быть непостоянными», - согласилась шляпа сортировки.

Гарри поклялся, что внутри шляпы были сотни маленьких голосов, но затем он увидел четыре, которые были довольно четкими. На самом деле он насчитал четыре, и все они оказались в какой-то жаркой дискуссии. Молодой волшебник тщательно ждал их окончания.

«Знаешь, если ты одиннадцатилетний, находишься в каком-то доме, я задаюсь вопросом, мудро ли это», - проецировал Гарри шляпу. «Остановись и подумай об этом, мы будем здесь только семь лет, но клеймо остается с нами всю оставшуюся жизнь».

«Вы задаете вопрос, который я задавал себе много раз на протяжении веков», - задумчиво призналась шляпа. «Мне действительно интересно, стоит ли то, что я делаю, или это будет просто такой же бесконечный цикл. Слизерин и Гриффиндор являются двумя общими факторами для этого, но, к сожалению, другие дома не защищены от их злости.

«Я подумала, вот почему я выберу быстрый путь отсюда», - подумал Гарри в сортировочной шляпе.

«Значит, образование в Хогвартсе - это способ скоротать время, вполне честолюбивое, довольно амбициозное, я вам это даю», - признала сортировочная шляпа, прежде чем аккуратно добавить. «Вы бы преуспели в Слизерине.

«Я знаю, что был бы, но настоящий волк находит способ замаскировать себя среди овец, чтобы он мог лучше преследовать свою добычу», - осторожно подумал Гарри, обращаясь к сортирующей шляпе. «Ибо если он бежит со стаей волков, овцы могут не доверять ему, и он не достигнет своей цели».

«Вы говорите с большой мудростью, Гарри Поттер», - осторожно ответила Сортировочная Шапка. «И вы не можете осуществлять свои планы в доме змей, потому что все глаза будут на вас, ожидая обмана. Вам нужно прятаться на свету, чтобы не привлекать внимание и в месте, где обман совершенно неожидан. Для того, что ожидается от вас, есть только один дом, который подойдет вам, который позволит вам делать то, что вы должны, не привлекая внимания к себе ".

«Это последнее место, где они будут искать настоящего слизеринца», - подумал Гарри, прежде чем остановиться, с некоторым пробным выражением на лице. «Я верю, что обо всем этом не будет сказано».

«Ни одного слова», - осторожно сообщила ему шляпа, когда моргнула. «Все, что вы говорите мне, строго засекречено, это клятва, которой я был обязан, когда был создан основателями. Я связан этим, поскольку я обязан продолжать традицию, в которой я давно потерял смысл ».

«Тогда вы знаете, что у меня есть только одно место на следующие три с половиной года», - подумал Гарри.

«Ты же понимаешь, что они непременно захотят тебя здесь удержать», - осторожно и почти вдумчиво ответила шляпа сортировки.

«То, что они хотят сделать, и то, что должно произойти, будет двумя разными вещами», - подумал Гарри, закрыв глаза и увидев, как несколько мозговых хирургов уставились на него, словно он был бабуином в зоопарке. «Я уже могу сказать, что буду тонуть в посредственности».

«Ты бы преуспел в Слизерине», - сухо заметила шляпа. «Опять же, с вашим интеллектуальным умом, вы преуспели бы и в Рейвенкло. Учитывая, что твоя любовь к учебе довольно плодовитая.

«Я наслаждаюсь книгами, я не обручен с ними», - подумал Гарри. «Я думаю, что у этих людей есть какая-то форма СДВГ, они пялятся на меня и подпрыгивают, как гиперактивные песчанки на скорости. Или они хотят свою еду.

«Последний, мистер Поттер, последний», сухо сказала шляпа сортировки.

«Кажется, они совсем… тусклые», - сухо подумал Гарри. «Это будет долгие три с половиной года с этими людьми».

«Этот мир, увы, не тот, что раньше, но я думаю, что лучше всего продолжить сортировку», - сказала шляпа сортировки, прежде чем она произнесла вслух. «ГРИФФИНДОР.»

Кто-то громко закричал и заставил Гарри зазвонить, когда он подошел к столу Гриффиндора. Он предложил улыбку, но это была улыбка, которая указала, что он собирается сожалеть об этом к утру. Гриффиндорцы были шумной связкой, о, Гарри боялся этого, но это было частью плана. Две красные головы, близнецы, братья Уизли, если он не ошибся, скандировали «Мы получили Поттера», как будто он был каким-то трофеем, который нужно показать.

«Три года, пять месяцев, поглоти это», - подумал Гарри, глядя на стол. Он увидел старика в одеждах, стереотипного мудрого старого волшебника, который был в каждом фэнтезийном романе в мире, хлопал его. Затем он увидел рядом с ним жирноволосого учителя, который выглядел так, словно его лицо было настроено на «постоянную злобу». «И это должен быть Снейп».

Он увидел человека в пурпурных одеждах в тюрбане напротив Снейпа, и внезапно Гарри почувствовал приступ боли на лбу. Он заблокировал его и увидел водоворот темноты между тюрбаном человека.

«Добро пожаловать в Гриффиндор, молодой Поттер, хорошо, очень хорошо, очень хорошо, я Персиваль Уизли, префект», - заявил еще один Уизли, глядя на Гарри. «Я надеюсь, что вы будете следовать правилам, я не хочу сообщать о каких-либо проблем».

Гарри потребовалось время, чтобы вернуться, эта семья ... эти Уизли, ну, они были интересной партией. Рон был ... не самым острым ножом в ящике, если не сказать больше. Близнецы, они были громкими и, казалось, ничего не воспринимали всерьез, не говоря уже о довольно незрелых. А Перси ... ну, он был напыщенным пиратом.

Рон присоединился к нему за столом, сидя рядом с ним. Гарри подошел ближе к Гермионе.

«Итак, Гриффиндор, поздравляю», Гарри ответил Гермионе, глядя на нее, едва признавая присутствие Рона. «Я надеюсь, что мы переживем этот опыт».

«О, это будет удивительно, я думаю», - взволнованно сказала Гермиона, но они услышали, как Дамблдор лязгнул ложкой по чашке, которая привлекла внимание Большого Зала.

«Время говорить и действовать», - заметил Дамблдор, глядя на них. «Но теперь пришло время поесть, так что наслаждайтесь».

Перед ними появились тарелки и тарелки с едой, это был огромный пир, гораздо больше еды, чем Гарри когда-либо видел в своей жизни. И это говорило что-то, учитывая, сколько Дадли ел регулярно. Волшебник немного моргнул, наблюдая, как еда появляется перед ним, прежде чем он помог себе скромной помощью, ничего слишком маленького, но не слишком большого.

С другой стороны, у Рона была бездонная яма для желудка. Или черная дыра, это было действительно трудно сказать. Гарри держался подальше от своих блуждающих рук; было бы не хорошо, если бы он оторвал ему руку или что-то в этом роде. Он вовлекал Гермиону в разговор, в основном, чтобы не смотреть на еду Рона. Ему нужен нагрудник.

«Интересно, будут ли предметы хорошими», - заявил Гарри, поддерживая зрительный контакт с Гермионой. «Я был вершиной моего года во всем».

«Действительно, я тоже», Гермиона ответила затаив дыхание, когда она с интересом наблюдала за ним. На самом деле она была рада иметь дело с кем-то близкого ей возраста, более или менее на ее уровне.

«И я только что закончила частную школу, закончила с отличием, я собиралась пойти в Оксфорд или Кембридж», - сказала Гарри Гермионе, и ее глаза расширились.

«Мои родители не позволили бы мне закончить школу так скоро, вам, должно быть, повезло», - ответила Гермиона раздраженным голосом с небольшой долей ревности, прежде чем поняла. "Ну, конечно, твои родители мертвы, так что тебе не повезло с ними. Ты ... ты их вообще помнишь?"

«Моя мама, я очень хорошо помню», - ответил Гарри с улыбкой на память, не обращая внимания на то, что Рон смахивает еду со рта. "Она была отличной женщиной ... мой отец ... ну, он был моим отцом".

Гарри решил немного изложить свое мнение о Джеймсе Поттере, но, судя по воспоминаниям, он не удерживал Джеймса Поттера в лучшем свете в мире. Для него было очевидно, что дни славы Хогвартса никогда не заканчивались разрозненными воспоминаниями, которые он вспомнил. Хотя, в конце концов, он боролся с Волдемортом без палочки, которая взяла смелость, может быть, не мозги, но потребовала смелости.

Гермиона подумала о своих родителях, Шарлотте и Дэвиде Грейнджере, они оба были дантистами. Они немного поспорили из-за образования Гермионы в Хогвартсе. Дэвид Грейнджер планировал жизнь своей дочери, она собиралась выйти замуж за идеального мужчину, создать семью и продолжить семейное наследство. У нее была возможность научиться чему-то удивительному, и Шарлотта Грейнджер не собиралась позволять мужу мешать дочери полностью раскрыть свой потенциал.

Когда они уехали в Хогвартс, было довольно холодно, но опять же, это были ее родители. Гермиона знала, что они спят в разных кроватях, что, как она считала, было ненормальным.

Праздник закончился, и Дамблдор решил сказать несколько слов.

«Теперь, когда нас всех накормили и напоили», - ответил Дамблдор, прежде чем он остановился для определенного эффекта и заговорил. «Есть несколько объявлений. Количество предметов, которые были запрещены с прошлого года, утроилось. Полный список должен быть доступен на двери кабинета мистера Филча».

Дамблдор остановился и продолжил.

«Запретный лес, как следует из названия, запрещен», - ответил Дамблдор, прежде чем взглянуть на них всех, прежде чем его глаза обратились к определенной паре близнецов. «Старшим ученикам, естественно, следует помнить об этом».

Близнецы Уизли предложили поклон, подыгрывая за внимание.

«И, наконец, коридор третьего этажа слева закрыт для тех, кто не хочет испытывать самую мучительную и внезапную смерть».

Гарри повернулся к Гермионе, которая выглядела немного ошеломленной.

«Да, это тонко», - сухо заявил ей Гарри, и Гермиона выглядела растерянной. «Вы действительно понимаете, что теперь каждый идиот с импульсом пойдет по этому коридору».

«Нет, люди не могут быть такими глупыми», - запротестовала Гермиона, едва веря в это.

«Поверь мне, когда я говорю это, Гермиона, большинство людей такие глупые».

«Особенно в этом месте, если мои первые впечатления верны», - мысленно добавил Гарри.

Однажды ночью на месте, и Гарри уже пожалел о своей жизни. К счастью у него был выход, который он собирался использовать. Обычно он спал довольно тяжело, и ему нужно было спать только четыре или пять часов, когда большинству было нужно восемь. Конечно, ему нужны были только эти часы сна, но ему действительно нужны были эти часы сна. В противном случае он был бы довольно капризным ублюдком, из-за отсутствия лучшего термина.

"Тяжелая ночь?"

Гарри обернулся и увидел, что Лукреция идет по тому же пути, что и к кабинету профессора МакГонагалл. Улыбка лишь слегка коснулась лица Гарри, когда он посмотрел на ведьму, стоявшую перед ним.

«Можно сказать, что, учитывая, что мой сосед по комнате - случай шумового загрязнения одного человека», - ответил Гарри, наблюдая за Лукрецией, которая предложила ему мучительную гримасу.

«Да, это то, что ты получаешь за то, что был с Уизли», - ответила Лукреция, когда она наклонилась и предложила Гарри поцелуй в губы, который он вернулся. Это немного расслабило и успокоило его. «Он думает, что ты его друг, а это значит, что он останется с тобой, как случай сухой гнили».

«Замечательно», - сухо ответил Гарри. Он пришел к одному выводу. «Только если я смогу вытащить его».

Лицо Лукреции исказилось в легкой понимающей улыбке, когда она посмотрела на Гарри и обняла его за талию, притягивая к себе. Он обнял ее и стоял со вздохом.

«Проблема не в том, чтобы убрать его, а в том, где спрятать тело», - заметила Лукреция, и взгляд Гарри сосредоточился на ней. Она пожала плечами и посмотрела на него. «Это третье правило из руководства Слизерина, я думаю».

"Они раздают это, когда тебя сортируют?" Гарри спросил, когда он посмотрел на блондинку Слизерина, прежде чем улыбка появилась на его лице. «Интересно, это когда-нибудь гриффиндорский справочник?»

«Это будет означать, что большинство гриффиндорцев грамотны, милая», - заявила Лукреция, прежде чем она бесстыдно ущипнула Гарри за задницу. После их небольшой суеты в поезде она не могла дождаться, чтобы получить еще одну его часть, и прошлой ночью она лежала без сна в своей комнате, радуясь мысли о Гарри и о том, что он с ней сделал. - Значит, ты идешь в МакГонагалл, чтобы пожаловаться?

«Ну, я должен что-то сделать, иначе я мог бы задушить его во сне», - предложил ей Гарри, и она крепко обняла его, положив голову на ее бюст.

«У меня есть идея, если ты мне достаточно доверяешь», - ответила Лукреция, и Гарри улыбнулся, прежде чем сказать одну вещь.

"Я весь во внимании."

Это все, что нужно было услышать Лукреции Малфою, прежде чем она провела Гарри в кабинет МакГонагалл этим ранним утром.

«Переливание», Лукреция заявила пароль, который активировал портретное отверстие и распахнулся, чтобы пропустить их внутрь офиса.

МакГонагалл сидела за своим столом, заканчивая некоторые планы в последнюю минуту для своих планов урока, но затем ее глаза расширились, чтобы смотреть на двух людей, подходящих к ней осторожно. "Мисс Малфой, мистер Поттер, чем я должен быть рад?"

«Я хочу подать жалобу на одного из моих соседей по комнате, на невыносимый уровень храпа и его общее поведение, потому что он неопознанный и грубый», - заявил Гарри, и МакГонагалл внимательно посмотрела на него.

«Полагаю, вы говорите о Роне Уизли», - заметила она, и Гарри кивнул. «Да, Молли самая младшая, ну ... я думаю, что он получил короткий конец палки после пяти других сыновей, но, возможно, он вырастет во что-то адекватное».

На лице МакГонагалл не хватало убежденности, и обе стороны в офисе смотрели на нее, прежде чем старшая девушка прочистила горло, чтобы привлечь внимание заместителя директора.

«Я верю, что у меня есть кое-что, что обеспечит, чтобы у Рональда Уизли не было несчастного случая во сне», - заявил Лукреция; она не убрала руку с талии Гарри. «Комната Heads ... ну, Head Head в этом году решил не снимать свою комнату в номере, желая остаться со своими одноклассниками. Хаффлпафф, так что вы можете увидеть лояльность там. Так почему же Гарри не двинется дальше? дверь для меня? Я думаю, если ему что-нибудь понадобится, я буду рядом с ним ".

«Да, это было бы к лучшему», - заявила Минерва, хотя и удивилась, почему Гарри перебрался в гриффиндорский дом. Она сделала его привязанным к Равенкло или даже слизеринцу. Хотя она могла вообразить дерьмовую бурю, которая случится, если Гарри Поттер попадет в дом слизеринцев; она не была уверена, что сможет справиться с беспорядками, и у Снейпа может случиться инсульт.

Она очень гордилась своим домом, но Гарри не выглядел так.

«Спасибо, профессор», - ответил Гарри.

"Конечно, мистер Поттер, будет ли что-нибудь еще?" Спросила МакГонагалл, глядя на Гарри.

«Не сейчас», - ответил Гарри, радуясь, что у него была хорошая комната, где он мог спокойно читать.

Лукреция и Гарри покинули кабинет МакГонагалл, довольные, что что-то пошло не так. Блондинка повернулась к Гарри, прежде чем встать на него, в ее глазах мелькнул голодный взгляд.

«Я верю, что вы знаете, что я буду посещать вас каждое утро перед завтраком, вы знаете, чтобы проверить вас», - предложила Лукреция, прежде чем облизать губы.

Гарри не мог удержаться от ответной стрельбы, видя, как одежда немного напрягается на ее теле. "И что заставляет тебя думать, что я не удивлю тебя по утрам?"

«Я с нетерпением жду этого», - ответила Лукреция, прежде чем блондинка обняла Гарри в крепких объятиях, притягивая молодого волшебника к себе.

Они снова поцеловались, вокруг никого не было. Лукреция наложила заклинание, которое заставляло бы людей думать, что они были частью стены. Ее язык был практически у него в горле, и она потерла его. Он обхватил ее задницу и сжал ее, поскольку их поцелуй стал более горячим.

Ей стало жарко и тяжело, но, к сожалению, у нее были обязанности. Она раздвинулась и посмотрела на Гарри, ее светлые волосы соблазнительно падали на лицо.

«Сегодня нам придется наверстать упущенное после занятий, я хочу узнать, как прошел твой первый день», - заявила Лукреция, когда она уставилась на Гарри, мысленно раздевая его глазами, прежде чем повернуться и уйти.

Дорогой Гарри

Ну, я думал, что в тебе было что-то другое, и это объясняло бы сверхмощный интеллект. Жаль, что ты не можешь рассказать мне больше о том, что произошло, но я предположил, что секретный мир не будет секретным, если ты расскажешь мне все их секреты. Возможно, в будущем мы сможем обсудить больше.

Да, частная школа, в которую я хотел пойти, ну, они отказались от моего заявления, вы можете себе это представить? А вы слышали о Люторкорпе? Ну, я не думаю, что вы это сделали, но они возглавили попытку расчистить несколько лесов, чтобы освободить место для другой фабрики. На днях Лайонел Лютор соберет только свои десерты, он не может навсегда спрятаться за всем.

Так что я вешаю сюда, чтобы вернуться в Готэм Хай. Уроки чести не так уж плохи, не слишком сложны. Я бы хотел, чтобы у меня было немного больше проблем. Но эй, независимые исследования, которые я делаю, должны помочь мне немного обострить мой разум.

Хотел бы я написать больше, больше нечего сказать.

Напиши как можно скорее. Кстати, твоя сова прекрасна.

С уважением,

Памела.

Без единого момента Гарри составил ответ на нее.

Дорогая Памела!

Классы адекватные, я полагаю. Конечно, я здесь всего меньше недели. Я пишу это до того, как попал на последний урок недели, «Зелья». Если у нас когда-нибудь был энергетический кризис, мы можем добывать волосы учителя для масла. Но я отвлекся.

Так что Transfiguration и Charms, не слишком плохие уроки, дают мне скучно, потому что я прочитал весь материал первого года и большую часть материала второго года. Выполнено много чар тоже. Так что я хорошо поеду туда. Что касается Защиты от Темных Искусств, этот класс - настоящий разочарование. Я думал, что это будет интересно, но учитель заикается. Я почти думаю, что это фронт, потому что никто не заикается так сильно. Это неестественно.

Большинство людей в моем году - идиоты, по крайней мере, в том доме, в котором меня отсортировали. Да, они сортируют нас по домам в волшебной шляпе. Сегрегация много? Поговорим о том, чтобы повернуть нас друг против друга, когда мы молоды. Хотя, как только мы сможем преодолеть барьер домов, в моем году появятся несколько приличных людей. В основном Гермиона, она в том же доме, мне ее жаль, потому что она в чем-то похожа на меня. Она пытается показать свои знания на уроке, жалость, что она никуда не денется с этими людьми. Я слышал, что все справедливо поделились с ней своими замечаниями.

Этот ребенок по имени Рон считает, что мы лучшие друзья, несмотря на то, что я едва сказал ему два слова с момента поездки на поезде. У меня есть своя комната. То, что происходит в этой комнате, остается в этой комнате, скажем так.

Большинство людей в моем доме - идиоты. У некоторых есть потенциал, но на самом деле мальчики в моем году, а не сливки урожая. Ладно, с Невиллом все может быть в порядке, но он как верх, хотя кажется, что он много откладывает на свою бабушку. Конечно, кажется, что восемьдесят процентов этой школы не имеют никакого смысла вообще.

Гербология интересная, прислал вам записки, которые я скопировал, хотя удачи в поиске любого из этих растений. Они редки, и должны быть выращены по особым стандартам. Тем не менее, расширить свой кругозор и все такое.

Мои друзья Лукреция и Ним стоят в дверях, и я знаю, что это значит. Я закончу это письмо, скоро напишу вам.

С уважением,

Гарри

Он отправит письмо.

«Вотчер Гарри», - заметила Тонкс, глядя на него с желанием, и Лукреция сделала то же самое.

«Утренние девчонки, извините, я заставил вас ждать», - ответил Гарри, глядя на них двоих, их прекрасные тела были обернуты в одежды, которые были для них пары размеров слишком малы, и он мог сказать, что на них ничего не было надето. под.

Лукреция вышла вперед, прежде чем она обняла Гарри и подтолкнула его обратно в кресло. Ним перешел на другую сторону Гарри и начал поглаживать его шею, целуя ее в затылок.

«Нет проблем, Гарри, у нас есть час, чтобы убить до завтрака», - заявила Лукреция, пока она оседлала его колени и промурлыкала в ухе. «Я думаю, что мы можем повеселиться сейчас».

Ее губы встретились с его обжигающим поцелуем, и Гарри вернул его, пока Тонкс стянула штаны.

Честно говоря, большинство его дней были такими.

Зелья были одним из предметов, которые Гарри с нетерпением ждал. Учитывая то, что он слышал о классе от Тонкс, он был на краю и на булавках и иголках. Он надеялся, что у этого Снейпа не будет больших проблем, хотя у него было сильное чувство, что он будет. Гарри сел за стол с Гермионой.

Блондинка Слизерин с темными глазами сидела напротив Гарри. К ней присоединился второй первокурсник Слизерин с шоколадно-коричневыми волосами и глазами. Гермиона ничего не сказала, даже если Рон смущенно посмотрел.

"Гарри, они слизеринцы!" Рон справился, и Гарри посмотрел на него с почти жалким взглядом. Волшебник задавался вопросом, не падали ли эти рыжеволосые придурки ему на голову, как младенец, неоднократно. Это объяснило бы многое.

«Да, их одежда мне подсказала, Рональд», - заявил Гарри свежим голосом. «Я бы нашел место на твоем месте».

Мозг Рона пытался выяснить, что произошло, но, как и Дадли, он, похоже, усердно работал над этим. Гарри внимательно смотрел, как он садится с Невиллом и двумя первыми годами, Дином Томасом и Симусом Финнеганом.

«Боюсь, мы не были знакомы», - ответил Гарри с улыбкой, глядя на них. «Меня зовут Гарри Поттер, а это Гермиона Грейнджер».

Гарри посмотрел на Гермиону, что указывало на то, что он должен говорить. Гермиона обнаружила, что у Гарри было такое командное присутствие, что у нее не было выбора подчиняться. Хотя он был взволнован им, потому что ее никогда не заставляли так сильно отличаться, потому что у нее не было соперничества, все дети вокруг нее всегда вели себя так по-детски. В ее старой начальной школе не было никого, кто был бы для нее вызовом.

Блондинка взяла Гарри руку и потрясла.

"Что ты делаешь, сидя с Поттером, Гринграсс?" Малфой потребовал, когда посмотрел на первый год слизеринскую девочку. «Вы понимаете , какой ущерб вы можете нанести своей семейной репутации, общаясь с предателем крови и ее родом?»

"Вы устали выплевывать слова своего отца дословно?" Дафна спросила скучающим голосом с едва замаскированным ядом, когда она обратилась к Малфою, прежде чем повернуться к Гарри. «Меня зовут Дафна Гринграсс, это моя подруга Трейси Дэвис».

На самом деле Трейси была больше похожа на своего питомца, учитывая жизненный долг семьи Дэвисов перед Зелеными травами, но они вроде как хранили это в тайне.

«Привет, Гарри, приятно познакомиться», - заявила Трейси, выпивая глазами Гарри. Она видела, как он разговаривал с Лукрецией Малфоем на днях, и они неплохо ладили. Ей было любопытно.

«Послушай, Малфой, если у тебя нет ничего конструктивного, чтобы добавить к разговору, я бы посоветовал тебе не спеша, - ответил Гарри с быстрой улыбкой, прежде чем добавить, более низким голосом. «Или в мельницу слухов о Хогвартсе может попасть ночь, когда ты намочишь свою постель».

Малфой покраснел, и он знал, кто сказал ему, что он может убить свою сестру. Не нужно ждать, его сестра, скорее всего, обуздает его, а затем унижает его перед всеми. Он писал бы домой своему отцу, да, это показывало бы всем. Он присоединился к Крэббу, Гойлу и Блезу Забини за столом, кипя от унижения.

Двери распахнулись, и прибыл сам профессор Снейп, его одежды вздымались позади него. Гарри вытянул лицо, он выглядел еще более жирным в лицо. Не было времени обдумывать это, потому что Снейп начал говорить спокойно и свежо, что на самом деле привлекло внимание людей. По крайней мере, класс повесил каждое его слово.

«В этом классе не будет глупых взмахов палочек или глупых заклинаний», - сказал Снейп своим свежим голосом. «Я не ожидаю, что вы поймете тонкую науку и тонкости зельеварения зельеварения, но я могу научить вас чудесам за пределами ваших самых смелых представлений. Я могу научить вас, как разыгрывать славу, варить славу и даже останавливать смерть».

Снейп сделал паузу для драматического эффекта, и тогда Гарри задумался, практиковал ли он эту речь перед зеркалом. Вполне вероятно, что он имел определенный тип тщеславия к нему.

«Это если вы не та группа болванов, которых мне обычно приходится учить».

Гарри нахмурился, ну что ж, ему придется согласиться со Снейпом в том, что некоторые из его учеников были глупцами, но тот факт, что он согласился со Снейпом, заставил его упасть таким грязным и таким неправильным. Снейп прошел перекличку и остановился, не дожив до имени Гарри.

В настоящий момент произошло несколько вещей. Снейп опустил руки на стол и посмотрел на Гарри, глядя ему в глаза. Волшебник почувствовал внезапный толчок в его голове и понял, что Снейп не мог с собой поделать. Хотя он чувствовал себя плохо с этим шариком жира рядом и лично для него.

"Ах, да, Гарри Поттер, наш новый чел ..."

Crack!

Голова Снейпа откинулась назад, прежде чем она с грохотом отскочила от стола. Класс задохнулся, когда он соскользнул обратно на пол, кровь брызнула со лба, когда лоб разбился о стол. Он был полностью выбит из колеи.

"Поттер, что ты сделал?" - спросил Малфой, прищурившись к Гарри.

«Малфой, я ничего не делал», - ответил Гарри холодным и свежим взглядом, направленным на Малфоя.

«Да, Малфой, Гарри ничего не делал», - вмешался Рон, как особенно безумный болельщик.

«Тишина», - резко сказал Гарри, и Рон замолчал. Мальчик, который выжил, закрыл глаза, прежде чем его голос упал до безмолвия и серьезности. «Похоже, что профессор Снейп страдал от недуга. Похоже, что стресс преподавателя дошел до него. Или это, или он поскользнулся на жире, капавшем с его собственных волос. Похоже, что он купается в нем после все."

«И моя защита от ментального вторжения лучше, чем думала Андромеда», - мысленно добавил Гарри.

Свидетели могли сказать, что Гарри не положил палец или палочку на Снейпа, он просто упал на землю. По крайней мере, заслуживающие доверия свидетели, и Малфой ничего не мог поделать. Если только он не хотел, чтобы его проблема стала общедоступной.

И Снейп тоже не мог обвинить Гарри в том, что он что-то сделал, потому что, если он обвинил Гарри, это означало, что он признает, что пытался прочитать мысли несовершеннолетнего. И он пытался читать мысли несовершеннолетних без разрешения родителей или законного опекуна. Не говоря уже о том, что он сделал это без всякой причины, Андромеда позаботилась о том, чтобы Гарри хорошо знал о своих правах.

А учитывая, кем была Андромеда, она могла бы поджарить Снейпа на вертеле, если узнает, что случилось с Гарри.

Это было хорошо до пяти-семи лет в Азкабане, где Снейп никогда не будет прежним. Что касается Гарри, он получит небольшую пощечину на запястье, штраф в сто галеонов, но он может вытереть свою задницу сотней галеонов.

И Снейп также отзовет свою квалификацию «Мастер зелий» и все свои учебные полномочия; ему придется начать все заново. И он будет за постоянные оценки.

Кроме того, он также признал бы, что получил полное и полное образование от первого курса гриффиндорца. Эта часть сделала Гарри еще более уверенным, что Снейп будет держать рот на замке. Конечно, он может немного скулить Дамблдору, угрожать Гарри, чтобы его исключили и все такое. Но кроме этого Гарри знал, что больше ничего не мог сделать.

«Итак, кто-то может захотеть получить помощь, потому что у него может быть сотрясение мозга», - заключил Гарри, и Дафна вызвалась быть той, кто должен был пойти и получить Снейпа некоторую помощь, главным образом потому, что она не могла держать прямолинейное лицо и должна была вырваться. в смех. Было не смешно, что случилось, но это было больше из того, как это произошло.

Гарри откинулся назад.

«Ну, я не думаю, что кто-то ожидал, что первый урок зелий пойдет так, - прокомментировал Гарри Гермионе, которая вздохнула.

Она задавалась вопросом, что на самом деле произошло, и у нее было чувство, что Гарри знал, но он не собирался никому рассказывать, по крайней мере, пока.

«В Слизеринском доме говорят, что Снейп проведет следующую неделю в Сент-Мунгосе, чтобы провериться на предмет травмы головы», - заметила Лукреция, гуляя по школе с Гарри после того, как они отправились на встречу с МакГонагалл. Она подумала, что у Гарри должно быть представление, чтобы поддержать его, и она пошла за ним, чтобы дать ему достаточно возможностей для борьбы.

Встреча была короткой, и на самом деле все, что произошло, было то, что МакГонагалл спросила Гарри о его ситуации. Он сказал свою версию правды, Снейп упал. Оказалось, что МакГонагалл хорошо представляла, что произошло.

«Итак, я думаю, что для Снейпа и для вас было бы неразумно снова оказаться в одной комнате», - добавила Лукреция, когда она шла рядом с Гарри, осторожно держа его за руку, когда они продолжали идти вниз, в темницы. «Итак, я думаю, что смогу получить большую часть своего мастерства, если буду обучать одного ученика зельям».

Гарри кивнул, это было правильно, Лукреция собиралась на Мастерство Зелий, это была ее мечта. Это было грубо, но она получила самые высокие оценки в своих совах в течение этого года и фактически сидела за своим зельем NEWT летом и прошла это с высокими оценками.

«Так почему бы не ты и… Грейнджер, я так думаю», - заявила Лукреция, глядя на Гарри. «Ты должен доказать, что я хорошо тебя учил, и твои оценки отражаются на моем кредите, но я знаю, что вы оба преуспеете в этом классе. Просто Снейп…»

«Он знает свой материал, но он не учитель», - ответил Гарри, и Лукреция кивнула, когда они вошли в кабинет Снейпа. «Андромеда рассказала мне о том, что произошло между ним и моим отцом».

«Грехи отца часто возвращаются к сыну», - добавила Лукреция, когда они вошли в кабинет Снейпа, и Лукреция использовала свою палочку, чтобы поднять предметы со стола. «Или в моем случае дочь».

Будучи дочерью Люциуса Малфоя, хорошо, что предложили вызов во многих отношениях. Не было никаких сомнений в том, что Люциус едва ли воспитывал ее на встречах со своими друзьями, находящимися под сильным влиянием. Что позволило Лукреции в основном держаться в тени и заниматься своими делами за пределами фамилии больного Малфоя. Она продвинулась вперед по своим собственным заслугам, а не из-за фамилии Малфой.

Это был худший секрет, что ее отец набил несколько карманов золотом, чтобы держать в Акзабане. Под поместьем Малфоев была секретная комната, полная темных артефактов, но это была лишь вершина того, чем занимался Люциус. У него было много вещей, в которых были его жирные маленькие сучки, или так казалось. Лукреция чувствовала, что она сосуществовала с отцом, не более того.

Кроме того, зная эти секреты и не раскрывая их, можно получить тот рычаг, который был необходим для дальнейшего использования. Лукреция улыбнулась, глядя на Гарри, осторожно положив руки ему на плечи. Она пригласила его сесть на стол, и Гарри сделал это, когда она оседлала его бедра и посмотрела ему в глаза.

«Итак, у нас есть этот милый тихий кабинет, Гарри, и это был долгий и напряженный день для нас обоих», - заметила Лукреция, прежде чем осторожно облизать губы, а затем провела руками по его груди.

Гарри получил сообщение громко и ясно, прежде чем она скинула свою одежду, когда она столкнулась с ним. Он обнял ее и поцеловал, прежде чем толкнуть ее обратно на стол Снейпа.

Smut / Lemon начинается.

Лукреция почувствовала, как ее спина прижимается к столу, а затем Гарри снял блузку, чтобы показать сиськи в лифчике. Гибкие насыпи из плоти были покрыты белым бюстгальтером, который демонстрировал ее чудесное расщепление, и он сжал их, они были покрыты ее бюстгальтером. Она дышала, когда он работал над ней.

Она стянула с него одежду и рубашку, чтобы показать его мускулистую грудь. С каждым движением одежда падала на землю и забывалась. Блондинка села, чтобы позволить Гарри снять лифчик, чтобы показать ее милые сиськи. Девушка откинулась назад, чтобы Гарри мог поиграть с ее сосками, потирая пальцы вверх и вниз по ним.

«Такая вершина совершенства», - размышлял Гарри, обнимая ее груди и сжимая их, вызывая у нее стон. Он снова обнял ее, играя с ее сиськами, и обрабатывая ее гибкие шары своими руками.

«Да, теперь пососи их», - умоляла Лукреция, снимая юбку, поэтому она оседлала его, не надев ничего, кроме пары белых трусиков и чулок. Молодой волшебник положил голову ей на грудь и жадно сосал его. Она застонала, когда почувствовала, как удовольствие проходит сквозь нее, и его руки потянулись за его, слегка разминая плоть, которая была его задницей.

Прекрасный вкус ее сосков вошел в рот Гарри, и он облизал язык вокруг них, привлекая еще больше аромата. Вкус заставил Гарри сойти с ума, но он хотел большего. Он провел руками по всей ее спине и бедрам, а затем провел пальцами по ее сексуальному животу, что заставило блондинку дрожать от ощущений, которые он вдохновлял.

Лукреция снова оказалась на столе, и Гарри снял трусики, чтобы показать ее возбужденную насыпь, капающую в жидкости, которая катилась по ее пизде между бедер. Темноволосый волшебник потратил мгновение, чтобы потереть свой клитор, заставив ее с удовольствием поднять бедра вверх, ее глаза расширились. Сердце блондинки ускорилось, и удовольствие наполнило ее тело, когда он раздвинул ее губы и вставил язык между ее возбужденными губами.

Он начал облизывать ее изнутри, лаская и сосая, в результате чего соки скатывались по ее бедрам. Он прижал руки к ее кремовым бедрам, продолжая есть ее, чувствуя удовольствие. Ее стоны стали громче, когда волшебник с зелеными глазами вонзил ей язык, облизывая ее и чувствуя изгиб ее задницы, когда она подпрыгнула к его лицу.

Лукреция тяжело вздохнула, когда Гарри сильно ударил ее сзади.

«О, да, больше, любовь», - ответила Лукреция, сжав щеки ее задницы и поиграв с ее киской, используя свой язык, чтобы стимулировать желание. Ее бедра выгнулись вверх, чтобы встретить его толчки языка, и он продолжал работать на нее, проводя руками по ее телу.

Лукреция почувствовала, как ее затишье напряглось, и ее соки выплеснулись, когда он еще раз толкнул язык.

Она потянулась вперед и расстегнула его штаны, прежде чем открыла его пульсирующий член, готовый идти. Его боксеры были удалены, и она практически рвала их. Она перевернулась, так что она стояла на руках и на коленях, задняя часть представлена на лице Гарри.

«Приди и возьми это, любовник, мальчик», - дразнила его Лукреция, шевеля своей задницей, и Гарри схватил ее за бедра, а затем потер пышную голову о ее капающую щель, заставляя ее покалывать от волнения.

«Да», - проворчал Гарри, когда почувствовал, как вокруг него нахлынуло натяжение, прежде чем он покачал своим жезлом в нее, ударил его в нее и из нее, когда он качнулся в ее узкую киску. Блондинка стонала и корчилась, когда он врезался в нее крепко, толкая свой член в ее тесную камеру, толкаясь против нее.

Лукреция откинулась назад, чувствуя, как это мужество проникает в нее, чувствуя, как его петух врезается в нее. Ни один другой мужчина никогда не мог приблизиться к тому, чтобы заставить ее почувствовать то, что заставил ее почувствовать Гарри. Это было волнение, она почувствовала, как ее киска сжалась вокруг него, когда он давил толчки, сначала медленно, потом быстро. Он поднял темп, и его руки скользнули по ее телу, когда он трахнул ее собачий стиль на столе.

Гарри мог чувствовать ее оргазм и издавать непристойные звуки ее ртом, когда он играл с ее грудью и задницей. Они продолжали раскачиваться взад-вперед, занимаясь любовью.

«Я только начинаю», - выдохнул Гарри ей на ухо, когда ее доводили до четвертого или пятого оргазма, было трудно сказать.

"Больше, да," тяжело дышала Лукреция, когда она почувствовала, как ее киска сжалась. Сегодня вечером она собиралась хорошо выспаться, будучи потрясенной этим молодым человеком, не этим богом. У него был дар, который заставлял всех зеленеть от ревности, хотя он все еще рос.

Это было то, что сделало Лукрецию самой влажной, он все еще рос, и он мог стать больше. Он врезался в нее, когда тикали часы. Затем вошел в кабинет немного после обеда, и время шло. Ее оргазмы стали сильнее и интенсивнее. Она была рада, что приняла зелье выносливости до того, как попала сюда, хотя это было не то, что она должна делать по привычке.

Гарри поддерживал постоянный темп, заставляя ее кричать от невероятно сильного оргазма.

«Я близок к краю», - заметил Гарри, пока он проникал в нее еще быстрее, ее теплые и влажные стены прижимались к нему. Он ускорил свои движения в нее, когда она задохнулась от него.

«Кончай в меня, пожалуйста, мне это нужно», - выдохнула Лукреция, она не могла поверить в это, он крутился и играл с ее сосками и продолжал врезаться в ее узкую киску, покачивая ее взад и вперед. Она едва могла поверить в происходящее, но его подвезли к краю.

С безумным толчком он вошел в нее и пролил свою сущность в ее киску. Она рухнула, крича так громко, что она разбудила бы весь замок. К счастью, Лукреция знала достаточно, чтобы использовать заклинания молчания. Тем не менее, у нее был удивительный оргазм, который потряс ее тело.

Smut / Lemon Ends.

Их взаимное занятие любовью было закончено, и Гарри вытащил, прежде чем она наколдовала одеяло.

«Давай отдохнем здесь на несколько часов, милая, тогда мы пойдем еще на один раунд», - заявила Лукреция, развернувшись, и поцеловала Гарри еще раз, и он вернулся. Он обернулся, чтобы положить голову на ее груди.

Время для другого раунда придет достаточно скоро.

Дорогая Памела.

Ну, вы не поверите этому, но каким-то образом я нашел свой путь в школьной спортивной команде. Да, я знаю, это странно, и я сделал это, заставив Драко Малфоя выглядеть как полная и полная пизда. Не то чтобы он не справлялся с этим сам, но я подумал, что я был бы хорошим маленьким волшебником и протянул ему руку помощи.

Подготавливая почву, это первый урок полета. Метлы, которые они нам дают, позорны, они могли быть здесь с тех пор, как была построена школа. На самом деле, я уверен, что они были здесь с тех пор, как была построена школа. Они действительно старые и плохо с ними справляются. Так что один из моих одноклассников, Лонгботтом, падает с метлы. Он падает на землю, ломая запястье пополам. Попадает в больничное крыло, нам грозит полет.

У него есть такая глупость, которую могут изобрести только мозговые хирурги в этом мире. Он называется Remembrall, он говорит вам, что вы что-то забыли. Что может быть полезным, за исключением того, что вы забыли рассказать, что вы забыли. Что делает его совершенно бесполезным.

Драко, будучи внимательной шлюхой, решил похвастаться маленькой безделушкой. Я решил, что сделаю один хороший поступок за год и верну Лонгботтому его мяч. Хотя мне интересно, насколько искусен Драко в обращении с шарами.

Но я отвлекся.

Я преследовал его за вещь, но затем он бросил мяч. Я поймал, это было легко. Учитывая, что мне приходилось работать с куском дерьмовой метлы, которая выглядела так, будто его удерживали жвачка и клейкая лента.

Так или иначе, я думал, что МакГонагалл собирается кричать на меня, но нет, она получила кого-то по имени Вуд. Он капитан квиддича, да, звучит глупо, но, эй, это еще кое-что для меня, чтобы провести время. Я могу выполнить домашнее задание за несколько минут. Я даже работаю с Лукрецией над тем, как улучшить зелья, которым нас обучает эта школа. Есть более простой способ сделать что-то, что, по вашему мнению, было бы очевидно с помощью магии.

О, вот самая смешная часть сегодняшнего дня, Драко пригласил меня на дуэль. Я мог бы справиться с этим, если бы Рональд Уизли, принц неотесанного, не принял это от моего имени. Теперь я должен пойти в трофейную комнату и встретиться с ним лицом к лицу. Рон сказал, что он будет моим вторым. Лукреция верит, что ее брат не появится, потому что он трус без позвоночника и без члена. Её слова не мои, хотя настроения разделяют.

Я уверен, что она права, но эй, может быть, будет весело для истории позже. Вернись, чтобы закончить это письмо позже, когда я пойду в комнату с трофеями.

...

Хорошо, я вернулся, ты скучал по мне?

Как оказалось, Драко Малфой не появился. Гермиона последовала за нами, вернее, за Роном. Я объяснил ей ситуацию, и она перевела свою злобу на Рона. Я не думаю, что он понял.

Лонгботтома втянули во все это безобразие.

Смотритель Филч попытался разорить нас. У него есть этот кот миссис Норрис, но мы сделали перерыв для этого. Я не знаю, сможете ли вы убить Полтергейста, но я уверен, что это искушает выяснить. И тогда мы вошли в него.

Дамблдор не шутил.

О, мальчик, он не шутил.

Три головы, слишком много зубов, и противно, не говоря уже о голодных.

Интересно, люди в этом месте не забывают кормить его.

Или, если они разозлили бедняжку, забыв, надеясь, что в него втянут более несчастного чмока.

Я испытывал желание сжалиться над ним и накормить его Уизли, но это будет считаться жестоким обращением с животными.

Итак, мы вышли оттуда, я думаю, они вернулись в общую комнату Гриффиндора. Я добрался до комнаты руководителей, где я закончил это письмо.

Это полезная сторожевая собака.

Я заставлю Малфоя страдать за то, что он потянул. Он собирается извлечь ценный урок. И я буду использовать собственную систему чистокровных против них, чтобы сделать это. О, восхитительная ирония.

Скоро тебе,

Гарри Поттер.

Гарри был верен своему слову, и на следующее утро все узнали, что он планирует делать. Драко Малфой свисал с факелов Большого Зала, с него снимали мантии, нижнее белье, и он хныкал, когда его подвесили на всеобщее обозрение.

"Хорошие трусы, Малфой!" кто-то звонил снизу.

«Я вижу Лондон, я вижу Францию, я вижу трусы Малфоя», - сказал магглборн изумленным тоном, хотя чистокровные не получили упоминания.

Дафна, в частности, была удивлена, Драко нужно было снять колышек, два или десять.

"Мой отец услышит об этом!" - закричал Драко, когда Флитвик сжалился над ним и опустил на землю.

Гарри прибыл с Роном, поворачивающимся к нему.

«Ты пропустил шоу», - заявил Рон, когда Гарри почувствовал запах своего завтрака. Очевидно, что эти волшебники никогда не слышали о простом изобретении, известном как жидкость для полоскания рта.

Правда заключалась в том, что он должен был создать свое алиби, чтобы убедиться, что ничего из этого не было связано с ним. Хотя его рот изогнулся в улыбке, когда он увидел, как Драко Малфой свисает с факела, пинает и бьет его по ногам, и многие из его слизеринцев, похоже, не слишком склонны ему помогать.

Гарри ждал, когда Малфоя порежут. Пока он смотрел, появилась Дафна с улыбкой на лице.

«Хорошо сыграно, Поттер», - прошептала ему Дафна, чтобы никто другой не услышал его.

«Я очень разочарован студентами Хогвартса за то, что смеялся над несчастьем другого», - заметил Дамблдор из-за Главного стола, обращаясь к Большому Залу в целом. «Нет ничего смешного в том, что случилось с молодым Драко Малфоем сегодня, и я надеюсь, что вы проявите больше сочувствия к его несчастному положению».

«Нет, это было не смешно», добавила Трейси мрачным голосом, а потом добавила с улыбкой. «Это было абсолютно весело».

Дамблдор обернулся, он знал, что Драко Малфой станет его собственным злейшим врагом с того момента, как он ступит в этот замок. Он надеялся, возможно, глупо, что части его личности будут смягчены, и он сможет сделать что-то продуктивное с ним. Его отец был опытным, и его мать была среди лучших в ее году.

Вещи не выглядели слишком многообещающими для молодого Малфоя.

Гарри решил себе немного позавтракать, хотя, как ни странно, он обнаружил, что его аппетит был менее чем обильным после просмотра нижнего белья Малфоя. По крайней мере, не было видно его пастообразной белой задницы.

Все, что Гарри сделал с Малфоем, было вполне в его правах как главы древнего и благородного дома, потому что Малфой вызвал его на дуэль и не показал, как трусливый трус. Он был полностью готов использовать правила и обычаи общества в своих собственных интересах. Малфой был пронзен своим собственным мечом.

Первые пару месяцев в Хогвартсе были слегка интересными. После того, как человек преодолел факт «уга, волшебство», он не сильно отличался от многих других школ. Гарри заметил, что реальный процесс обучения замедлился до мучительного ползания, охватывающего то, что могло быть рассмотрено на уроке в течение нескольких недель, углубляя мирскую теорию до точки повторения. Это заставило его голову зазвонить.

Лукреция прокомментировала, что это, вероятно, связано с тем, что министерство магии не хотело, чтобы кто-либо думал о том, что выходит за рамки параметров, установленных правительством, и Международная конфедерация волшебников поддержала их. Поэтому они замедлили уроки. Гарри подумал, что не было никаких проблем с его способностью подготовиться к тестированию в первый год к Рождеству. Фактически, весь план урока на первый год охватывал, может быть, два с половиной месяца.

В этом мире Гарри подумал, что кто-то может взять процесс, который должен занять один день, и растянуть его на год. По крайней мере, у него было много дел здесь, практикуя заклинания, которые он выучил, читая в библиотеке Хогвартса. Он хотел получить записку для Секции с ограниченным доступом, но его закрыли для его же блага. Это заставило его зубы немного скрежетать, но он решил, что изучит все, что мог, в книгах.

В библиотеке было немного интересных знаний, хотя большая часть знаний о магических существах и их культурах была странным образом ограничена. Кроме книг о магических существах, в которых описывались многие расы и их условия дикой жестокости, но в то время как Гарри знал, что существа способны на дикую жестокость.

«История магии» была прославленной снотворной, как кто-то мог заставить кровавые битвы звучать так же интересно, как читать телефонную книгу, он никогда не узнает. Гарри было бы интересно узнать о некоторых кровавых битвах между гоблинами и волшебниками. Хотя, учитывая его разговоры с Серси, они решили, что оба были неправы.

«Гарри, я знаю о своей гонке и знаю, на что мы способны», - призналась Серси однажды после того, как прочитала последний отчет Гарри о том, как его бизнес держался. «Хотя я думаю, что ваш курс Истории магии слишком наклонен против нас, если бы гоблины имели право голоса, он был бы слишком наклонен против людей. Чтобы запутаться, нужны две стороны».

«Я уверен, что это было захватывающе, и гоблины были способны на какую-то блестящую тактику», - ответил Гарри, и у Серси появилось отвращение на лице, что было нехарактерно для гоблина.

«Вы должны услышать, как мой дед рассказывает истории, он был там», - сказала Серси, когда она просмотрела их. «Таким образом, вы хотите удвоить свои активы в компании метлы Firebolt. Вы знаете, они новички, но… уверенность инвесторов говорит, что когда-нибудь они станут большими. Особенно, если вы купите сейчас, с последним прохождением Кубка по квиддичу недавно, а новый - через несколько лет. Акции к Рождеству резко упадут и будут на самом низком уровне, так что будет время покупать. Вот как это произошло за последние четыреста или пятьсот лет ".

«Вы заработали свою зарплату с этим,» заявил Гарри, он был уверен, что это был хороший деловой совет. Инвестируйте, когда он был на самом низком уровне, а затем заработайте сразу после финала Кубка по квиддичу, где он мог получить огромную прибыль.

«Nimbus может быть надежной инвестицией, даже если Firebolt пытается понять сказки», - ответил Серси, когда Гарри откинулся назад в классе Charms. Он уже левитировал свое перо и фактически сделал несколько заклинаний, которые Флитвик попросил сделать для него. Когда он выполнил около двадцати или около того заклинаний, его попросили сесть в глубине комнаты, где он мог делать все, что ему нравилось, если он произносил заклинание, заставляющее его деятельность мешать ученикам.

«Ну, если ты такой умный, почему бы тебе не сделать это?

Никакое заклинание глушения в мире не могло блокировать громкие и неприятные слова Рона Уизли.

«Кроме того, Клинсвип… они страдают», ответила Серси, наклонив голову. «Это позор, потому что они были чемпионами в течение многих лет, но они решили пойти на безопасное деловое предприятие и ничего смелого. Метлы Nimbus 2000 и позже Nimbus 2001 будут отличными, но Firebolt, мой отец думает, что будет подметать рынок ".

"Подметать рынок?" - спросил Гарри с поднятой бровью.

"Маленький юмор метлы", - сказала Серси, слегка улыбнувшись. «Итак, мы вернемся к этому плану после праздников. И вы хотите удвоить свои авуары для Honeydukes».

«Всегда есть рынок для шоколада, одного из самых вызывающих наркотики в мире», - добавил Гарри, и Серси не могла с этим поспорить.

Прозвенел звонок.

«Поговорим позже, Серси, мы коснемся базы после того, как я закончу« Историю магии »», - ответил ей Гарри через зеркало.

«Хорошо, Гарри, наслаждайся дремотой», ответила Серси, но Гарри посмотрел на нее. «На самом деле вы не пытаетесь не спать и обращать внимание, не так ли?»

«Я наслаждаюсь вызовом», - ответил Гарри, он и Гермиона были единственными, кто дистанционно удерживал внимание, хотя Гарри задавался вопросом, почему.

«Некоторые могут сказать, что вам нравится быть мазохистом», - сказала Серси, вздохнув. «Ладно, поговорим позже, Гарри. Пусть тебе светит счастье».

«И пусть ваши галеоны пойдут золотом, - говорит Гарри с ухмылкой.

Гарри ушел и услышал, как Рон разглагольствовал, глядя прямо на Гермиону.

"Честно говоря, это кошмар; я имею в виду ... кто захочет быть рядом с ней?"

Гермиона ушла, раздраженно и скрывая свои слезы.

«Поздравляю, вы достигли уровня неандертальца», - заявил Гарри, глядя на Рона, и выглядел смущенным. "Я думаю, что она слышала тебя."

«Болван».

«Ну, она может заметить, что у нее нет друзей», - заявил Рон, пока он виновато переминался, что было хорошо. Гарри надеялся, что это поглотило его внутри и уничтожило его повсюду. "Я уверен, что она будет в порядке."

«Ради тебя, естественно», - заявил Гарри, прежде чем весело добавить. «Я иду в библиотеку».

Рон вел себя так, словно у Гарри были ульи, и это позволило ему ускользнуть. Он даст Гермионе немного остыть, прежде чем он пойдет за ней. Она не должна позволить троглодиту, такому как Рон Уизли, взять верх над ней.

"Тролль, тролль в подземельях!"

Профессор Квиррелл появился и скользнул до остановки, прежде чем он приземлился на землю с глухим стуком, и он поднял голову, его глаза осторожно повернулись к ним.

"Мысль, которую вы хотели бы знать."

Гарри, например, подумал, что Квиррелл был слишком драматичен, но люди кричали от ужаса. Все бегали в ужасе, пока Дамблдор не убежал в ужасе.

"Так кто, ты думаешь, пустил тролля?" - спросил Гарри Рона, пытаясь вовлечь его в разговор, но Гарри отодвинулся, ударив обветренного Квиррела в ребра, когда он проходил мимо учителя. "Куда ты направляешься?"

«Гермиона, мне нужно предупредить тебя, и ты, возможно, тоже пойдешь со мной, потому что это твоя вина, что она в первую очередь плачет в туалете девушки», - ответил Гарри, когда Рон последовал за ним, и продолжил двигаться.

"Как ты считаешь, он попал сюда?"

«Вы знаете, я понятия не имею, кто-то впустил это, пытаясь быть забавным и милым, я бы вообразил», - ответил Гарри, ускоряя свои шаги и едва не упав на ноги. Он ускорил темп, прежде чем двигаться быстрее, почти на супер скорости.

"Эй, подожди."

Гарри грубо схватил Рона за руку и быстро улетел.

"Эй, это мое плечо."

«Это будет твоя задница, если ты не будешь молчать», - прошипел Гарри сквозь зубы, сосредоточив слух. Его слух был острым, как всегда, и он услышал хрип тролля. Он сфокусировал свое видение и увидел, как он шел по коридору, уродливый и гротескный, когда тащил за собой гигантскую дубину.

Рон отошел и повернул ключ в замке, заперев тролля внутри. Он выглядел очень довольным собой, пока Гарри не сосредоточил свое зрение. Он обнаружил, что видит сквозь стены, двери и женскую одежду. Он увидел тролля, приближающегося к фигуре в ванной, которая кричала.

«Этот идиот».

Гарри прибил Рона к затылку, заставив его голову отскочить вперед и ударить по двери. Он прибил его наполовину силой, полная сила убила бы его. Это дало ему сотрясение мозга. Гарри открыл дверь.

Гермиона застыла в углу, это было время, когда смелость, которая привела ее в Гриффиндор, подвела ее, и ее сердце билось о ее грудь.

"Гермиона, пошевелись!" Гарри закричал громким голосом, прежде чем взорвать зеркало, чтобы привлечь внимание троллей.

Тролль наступил на Гарри, и он стоял там, чувствуя жжение в глазах.

Гермиона опустила голову, желая, чтобы это был кошмар, от которого она скоро проснется.

Поток тепла вырвался из глаз Гарри, пронзившего тролля. Он пронзил его кожу и ударил его, отскочив от зеркала. Он ударил его по шее, почти оторвав ему голову.

Тролль упал на землю, кровь брызнула из его шеи и груди. Глаза Гермионы расширились, когда она подняла глаза, растерялась и испугалась из ее сознания.

"Это ... это ... это ... мертвое?"

Гарри ответил свежим тоном. "Да, он мертв".

Гермиона задавалась вопросом, что случилось, что могло послужить причиной смерти тролля, не было ничего, что имело бы смысл. Она наклонила голову, и Гарри встал над ней с палочкой. Неужели первый год не мог запустить заклинание так быстро?

Гарри выпустил несколько струй пламени из своей палочки. Они не были похожи на то, что он стрелял из его глаз, но они делали.

"Это ... это то, что ты сделал?" - спросила Гермиона, подняв глаза на Гарри, который втащил Рона Уизли в комнату и бросил его рядом с троллем.

«Да, именно это я и сделал», - ответил Гарри, поворачиваясь к Гермионе, глядя ей мертвым в глаза. Он предположил, что недостаточно доверял ей правду, свои другие силы, такие как усиление слуха, тепловое зрение и это рентгеновское зрение.

«Я в долгу перед тобой», - сказала Гермиона, задыхаясь, глядя на него с широко раскрытыми глазами, и Гарри улыбнулся Гермионе, задаваясь вопросом, понимает ли она, что означает это утверждение. В Волшебном Мире он имел другие последствия, чем в Магловом Мире.

Квиррелл, МакГонагалл и Снейп прибыли, и Гарри обернулся. Они посмотрели на тролля и ахнули, хотя Квиррелл предпочитал ушибленные ребра.

«Я одолел пламенное очарование, пытаясь спасти Гермиону», - заявил Гарри, отвечая на их незаданный вопрос. «Если ты хочешь это проверить, можешь проверить мою палочку. И Рон… ну, он пытался стать героем, и это плохо кончилось».

«Я вижу это», - заявила МакГонагалл, когда сморщила нос от запаха сожженной плоти троллей.

Квиррелл посмотрел на тролля и затем на Гарри Поттера, но он отвернулся от него. Это было тогда, когда волшебник что-то заподозрил. Всякий раз, когда он пытался сфокусировать свое рентгеновское зрение на тюрбане Квиррелла, у него болела голова, а это означало, что что-то блокировало его. Хотя он не знал, что это было.

У учителей был беспорядок, чтобы навести порядок. МакГонагалл повернулась к Гарри и Гермионе.

«Мистер Поттер, если вы хотите продолжить пир, я сделаю так, чтобы домашний эльф отправил что-нибудь в вашу комнату», - заявила МакГонагалл, и Гермиона подняла бровь на термин «домашний эльф», но Гарри осторожно кивнул.

«Гермиона должна пойти со мной, было бы неразумно оставлять ее одну после ее испытания», - ответил Гарри, внимательно наблюдая за Гермионой. "Если она хочет, конечно."

«Да, буду», - заявила Гермиона, не желая возвращаться в общую комнату Гриффиндора, где у нее не было союзников или друзей. Конечно, она хорошо ладила с людьми, но они были далеки от нее. Гарри был самым близким человеком на ее уровне, даже если бы он мог быть немного выше ее уровня.

После того, как Гарри и Гермиона поели, он повернулся к ней, потому что им пришлось обратиться к определенной ситуации.

«Сегодня вы сказали, что должны мне свою жизнь», - ответил Гарри, и Гермиона осторожно кивнула.

«И я имела в виду каждое слово этого Гарри, поверь мне», - ответила Гермиона, и она соскользнула со своей одежды, чтобы показать белый школьный топ блузки и юбку, которые она носила вместе с носками и туфлями. Гарри на мгновение посмотрел на ее тело. Как и у большинства ведьм, у нее были изгибы пятнадцатилетнего маггла в возрасте двенадцати лет.

«А это значит, что ты должен мне долг жизни», - ответил Гарри, глядя на Гермиону, прежде чем вручить ей синее зелье. "Пожалуйста, выпей это."

Гермиона взяла его и проглотила зелье. Она почувствовала порыв ощущения сквозь зубы и почувствовала, что они сжались до нормального размера. Она задохнулась от удивления; магия сделала то, чего не могла сделать стоматология.

«Я хочу, чтобы вы чувствовали себя лучше всего, и я думаю, что эти зубы были чем-то, что вас беспокоило», - ответил Гарри, положив руку на голое бедро Гермионы, которая по какой-то причине вздрогнула при контакте. Что было странно, когда ее тело начало нагреваться. «Я не знаю, сколько вы прочитали об этом, но ведьмы и волшебники; мы отличаемся от обычных мирских людей».

"Разные?" - спросила Гермиона, когда почувствовала тепло между ног и внезапное желание доставить своему хозяину удовольствие.

Мастер, откуда это взялось? У нее была действительно странная ночь, но потом она подумала о своем долге перед Гарри. Она должна ему, и это был долг, который она не могла полностью погасить.

Гарри вздохнул, подумав, что находясь в мире магглов и одиннадцатом дне рождения Гермионы, наступающем четырнадцать месяцев назад, она испытает какое-то подкрепление своей магией. Хотя это не было потенциально фатальным для ведьм, как для волшебников, все же могут быть некоторые обстоятельства, в которых могут быть проблемы.

Тот факт, что Гермиона была намотана, довольно сильно подсказывал Гарри, что она что-то подавляла.

«В молодые годы мы взрослеем с разной скоростью, и благодаря волшебству наше сексуальное влечение возрастает в совершенно ином возрасте», - продолжил Гарри, глядя на нее, видя, как она вздымалась между грудями. «У нас есть определенные побуждения гораздо раньше. После нашего одиннадцатого дня рождения мы достигаем зрелости, когда мы стареем до возраста четырнадцатилетнего маггла. Это больше, и наше старение в конечном итоге замедляется до ползания, когда мы достигаем полного созревания в двадцать один год. Некоторые из нас в два раза быстрее после этого. Некоторые из нас в возрасте третьего быстрее, другие в четвертый. Удачливые немногие вообще перестают стареть, после двадцати, будучи вечно молодыми ».

"Вы ... как вы думаете, это повезло?" - спросила Гермиона, чувствуя себя мокрой от мысли о том, что Гарри делает все то, что раньше она не считала возможным. Интересно, что с ней происходит?

Гарри улыбнулся ей.

«Возможно», - заявил Гарри, прежде чем его рука прошла под ее юбку и заставила ее закрыть глаза, он почувствовал ее возбуждение. «Но это зависит от того, что мы находимся на этой Земле по одной причине, чтобы извлечь максимальную пользу из нашей жизни. И если мы молоды и готовы, нам не следует беспокоиться о том, что общество утверждает, что на него наложены табу».

Гарри притянул Гермиону к себе на колени, обнял ее, прежде чем глубоко поцеловать. Она вздохнула довольно долго и тяжело, когда его рот коснулся ее, по существу целуя дыхание из нее. Волшебник отстранился от нее и заставил ее чуть не отступить, чувствуя слабость.

«Общество изначально несовершенно», - заявил Гарри, когда у него перехватило дыхание, и она вздрогнула. "Почему мы должны позволить им сказать нам, где мы можем повеселиться?"

Блузка Гермионы расстегнута, чтобы показать ее грудь C-Cup, напрягающуюся в лифчике. Она чувствовала, что ее разум затуманился, никакой логики, никаких мыслей об этом не было, или это было слишком рано, такой логике не было места в мире без логики. Все, о чем она думала, доставляло Гарри удовольствие.

«Позвольте мне доставить вам удовольствие, господин, я хочу, чтобы вы чувствовали себя хорошо», - заявила Гермиона, его желание исчезло.

Он был сильным альфа-мужчиной, который был лидером стаи, и мог иметь всех женщин, которых он хотел. Она распахнула его штаны и опустилась на колени.

«Это хорошая девушка», - заявил Гарри, глядя на ее шоколадно-карие глаза, которые смотрели на него с желанием.

Smut / Lemon начинается.

Гермиона выудила член Гарри из его штанов, чтобы увидеть его перед собой, в своей руке, и она держала его в руке, внимательно изучая.

«Она такая большая», Гермиона вздохнула с благоговением.

«Сделай это больше, погладь его», - приказал Гарри, и Гермиона погладила его член, чувствуя пульс в ее руке. "Вот и все, теперь лизать вал".

Гермиона нырнула, облизывая член Гарри и пробуя его на вкус, будто это ее спасательный круг в этом мире. Она провела языком по его пульсирующему мужеству, спускаясь и облизывая его яйца. Она обняла его своим красивым языком и продолжала согревать его, пока ее киска горела от величайшего желания иметь его внутри себя самым худшим образом.

Гарри выгнулся назад, и его член во всех его размерах и славе вошел в ее рот. Он схватил ее за голову и сунул свой член в ее горло, сверляя его в ее горло, и Гермиона покачнулась вперед, его удары встретились с ее дрожащим ртом. Он уткнулся своим членом в ее горло, и она откинулась назад, забрав его в себя. Он чувствовал себя хорошо, ее горячие мышцы горла массажировали его.

«О, вот и все», - проворчал Гарри, схватившись за ее лицо и вонзив ей в рот.

Гермиона обернула губы вокруг его члена, стараясь дать ему все, что ему нужно, когда он продолжал работать в ее горле. Его член ровно шагнул в ее горло, и он продолжал толкать ее. Они продолжили движение, покачиваясь взад-вперед, прежде чем Гарри выпустил поток спермы в ее горло.

Она почувствовала, как его густая сущность потекла по ее горлу, и она счастливо выплюнула его, издавая непристойные звуки своим ртом. Книжный книжный червь качался взад-вперед.

«Время для следующей части моего платежа», - заявил Гарри, снимая с нее лифчик, чтобы показать ее грудь и соски, которые были выпрямлены. Он сжал их, сделал их своими, заставив ее понять природу того, что она ему должна.

Гермиона почувствовала, как от ее киски стекает больше влаги, она горела от желания, когда он играл с ее грудью. С нее сняли юбку, и он стянул с нее трусики, обнажая перед собой небольшую полоску каштановых волос.

«Я готова для вас, мастер», - выдохнула Гермиона, откидываясь на кровати и раздвигая ноги. Гарри взял головку своего члена, снова выпрямился и потер ее о щель, работая над ней. Она смотрела на него с расширенными глазами. Голова его члена коснулась ее щели, а ее соки стекали по ее бедрам. "Да, давай, мне это нужно."

Гарри схватил Гермиону за бедра, прежде чем он толкнул свой член в нее, разрывая ее и делая ее своей женщиной. Она закричала, когда почувствовала, что ее барьер отступил, но очарование от боли быстро изменило это. Он качнулся в ее тело, прежде чем вонзить свой пульсирующий член в нее, пронзая ее мощными толчками.

«О, да, такая тугая киска, ты знаешь, как работать со мной», - выдохнул Гарри, когда Гермиона подняла бедра, не зная, чего хочет Гарри, благодаря долговым связям.

Жесткая коробка Гермионы сжала его, когда у нее был первый оргазм с членом внутри нее, и он продолжал работать над ней, даже не спускаясь медленно. Он втиснулся в нее, работая через ее киску, и его член пульсировал в нее, толкая ее и воздействуя на нее.

«Мой, еще, еще, еще», - вздохнула Гермиона и скандировала, пока ее бедра поднимались вверх, чтобы встретить его член, вонзившийся в ее влажный центр.

Удовольствие даже не начинало того, что она чувствовала. Если бы она была связана с Гарри на всю жизнь, по крайней мере, она что-то из этого получит. Возможно, когда-нибудь она будет намного больше, но не сегодня. Было что-то в том, как он доставлял удовольствие Гермионе, и она чувствовала, что она бесчеловечна, и ей это нравилось, она любила его член, она жила для его члена, она сдвинула губы и потерла его член. Она нуждалась в нем внутри, работая над ней самым худшим образом.

Гарри чувствовал то же самое, прежде чем он просверлил это в этой красивой девушке, она была умна, и она громко стонала, поклоняясь его члену своими голодными губами киски. Он довел ее до оргазма от одного нерва до другого.

«Вот оно, вот чего я хочу», - ответил Гарри, толкнув ее и вытащив.

- Мастер, пожалуйста, мне нужна твоя сперма, - умоляла Гермиона, но Гарри насмехался над ней.

«Перевернись», - заявил Гарри, и Гермиона встала на руки и колени, где ее руки и запястья теперь лежали на кровати, связанные вместе.

Ее киска капала, ее жидкости падали на кровать, она не могла поверить, насколько она была возбуждена, и член Гарри снова врезался в ее киску.

"Да!" Гермиона закричала, обнимая его. Ее киска прижалась к его зонду.

"Почему ... умные всегда самые плохие?" Гарри спросил, когда он держал свой член, двигаясь в ее киску, сверляя это в ней с яростью, с несколькими ударами. Он обработал ее киску своим пульсирующим членом.

Гермиона думала, что если она умрет, ее жизнь будет исполнена. Этот член внутри нее, это было лучшее, что когда-либо было, и эти двое продолжали свою деятельность немного дольше. Его член вошел в ее киску, закопался в нее и врезался в нее. Она знала, что ей удастся хорошо выспаться ночью после того, как его член заставил ее подчиниться. Гермиона уже смутилась от мыслей о том, что произошло.

Время прошло, слишком много времени.

«Во мне, пожалуйста, я не могу этого принять», - прошептала Гермиона, кусая ее нижнюю губу в удовольствии, когда Гарри использовал свой член, чтобы мучить ее киску, когда она была привязана к кровати.

«Время, чтобы эта рабыня получила свою награду», - заявил Гарри, начав момент, когда он врезался в нее.

«Да, хозяин, этот раб был хорошей девочкой, наградите ее», - умоляла Гермиона, и его яйца напряглись. "О, такая хорошая награда, да!"

Гарри разбрызгал свою сперму в ее привлекательную киску, разбрызгивая ее в нее. Никаких последствий не было бы благодаря противозачаточным зельям, помещенным в Хоквартсский тыквенный сок, но он потакал ей своим липким семенем. Он распылил ее внутри нее, когда она закричала и потеряла сознание после сокрушительного крика и оргазма.

Smut / Lemon Ends.

Гермиона уснула, ее сердце неуклонно билось, и Гарри обнял ее. Он получил самую умную девочку за год под его поясом, и она будет только поправляться с возрастом, как по внешности, так и по интеллекту. Это был победитель, и она была бы предана ему, всегда выгодно.

Он чувствовал, как меняется ее разум, ее старая преданность учителям и угасание авторитета. Гарри был единственным авторитетом, единственным достойным ее преданности, и это заставило его улыбнуться. Она будет для него ценным активом.

На шее Гермионы была маленькая отметина, напоминающая букву «Z», чтобы обозначить тот долг, который у нее был по отношению к кровной линии Гарри.

Дорогая Памела!

Спасибо за ваше последнее письмо, и да, это было действительно несправедливо, что случилось, но это большой бизнес для вас. Я уверен, что у тебя будет время. Только не делай ничего, что тебя арестует, или что-нибудь подобное. Сохраняйте хладнокровие и бейте их в своей собственной игре. Ну, кроме отравления на Земле, мы не хотим этого делать.

Итак, моя первая игра по квиддичу была вчера, и я получил хорошую метлу, Nimbus 2000. Она прекрасная, довольно хорошая, чертовски хорошо справляется со школьными метлами. Мои товарищи по команде в порядке, даже если Вуд немного рабовладелец. Он одержим, совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть, ладно, может, не так уж и плохо. Кэти, Анджелина и Алисия, ну, они дают мне что-то интересное, чтобы посмотреть что-то более сложное. Иначе я бы поймал снитч за девять секунд до конца. Я решил, что позволю им несколько целей, чтобы создать моральный дух команды. А близнецы Уизли - близнецы Уизли. Они немного незрелые, но они довольно хороши в том, что они делают. И у них есть потенциал, если их амбиции направлены в правильном направлении.

Сегодня произошла странная вещь, кто-то пытался сглазить мою метлу. Гермиона думает, что кто-то был Снейп, но я думаю, что это был Квиррелл. Любой из них достоин внимательного изучения. Возможно, мое огненное обаяние снова стало перевозбужденным. Все были слишком заняты, наблюдая за игрой, чтобы заметить, но Квиррелл и Снейп горячо подошли. И горячие другие части их тела.

Несмотря на это, я получил снитч. Хиггс действительно не знает свою собственную задницу с конца метлы. Не так много из команды Слизерина лучше. Я бы сказал, что они будут считаться троллями, но тролль, с которым я сражался в Хэллоуин, был гораздо более грамотным.

Говоря о троллях, Рону Уизли пришлось идти домой, потому что травма головы, которую он перенес на Хэллоуин, ну, это его сбило с толку. Я действительно не заметил разницу, но Помфри, должно быть, отослал его домой. Он может пропустить этот год и ему придется начинать все сначала. По крайней мере, он помнит свое имя. Его довольно сумасшедший и пьяный пьяный, учитывая все обстоятельства.

Я надеюсь, что у вас все будет хорошо, и я думаю, у меня есть хорошая идея, что может скрывать сторожевая собака, но я не собираюсь обнародовать это в письме. Хотя Хранитель Хогвартса не лучший человек, чтобы рассказать свои секреты, если только вы не хотите, чтобы они были обнародованы, но если я напью его, у меня есть довольно хорошая идея, что я мог бы, чтобы он рассказал мне все, что ему сказали.

И поскольку Дамблдор, кажется, очень доверчив, мне кажется, что он много рассказал Хагриду.

Это все на сегодня.

Всего наилучшего,

Гарри.

«Я не уверена, достаточно ли я выучила, может, мне стоит немного кое-что набрать», - ответила Гермиона, прикусив губу и глядя на Гарри, стоящего рядом с Лукрецией и Тонкс, четверо из которых сидят. вокруг их тусуются. «Там много материала в наш первый год, вы знаете».

«На самом деле нет», - заявила Лукреция, утешительно положив руку на колено Гермионы. «Я знаю, что это много, и я действительно хотел бы, чтобы я знал об этом варианте в течение моего первого года».

«Интересно, почему они не сказали нам об этом», - заявила Тонкс, но Лукреция улыбнулась и посмотрела на нее.

"Ну, это очевидно, не так ли?" спросила она, и Тонкс поинтересовалась, что в этом очевидного. Она махнула рукой и предложила Лукреции шанс продолжить. «Министерство хочет контролировать, как быстро мы узнаем их информацию. Хотели бы они, чтобы им было около четырнадцати лет, умнее, чем половина людей в министерстве? Я не думаю, что они это сделают».

«Нет, я не думаю, что они будут», Гермиона осторожно согласилась, поворачиваясь к Гарри.

Гарри глубоко задумался, он был готов к экзаменам первый год и, черт, он был готов ко второму. Однако, было обескуражено, что они сдают больше чем один набор экзаменов за один раз. Молодой волшебник думал о своих занятиях и о том, как он изучал большинство книг, которые ему разрешали в библиотеке Хогвартса. На самом деле он был рад квиддичу, потому что одержимость Вудом тренировок давала ему много работы в свободное время, кроме девушек, которыми он занимался.

Свою домашнюю работу он пролистал за считанные минуты, проблем не было вообще.

«Мы будем готовы сдать экзамены в четверг», - заявил Гарри, и Гермиона открыла рот, чтобы возразить, но Гарри поднял руку, чтобы остановить ее. «Да, Гермиона, несмотря ни на что, ты будешь готов, в этом нет никаких сомнений. Если ты сможешь держать меня так долго, ты сможешь остаться на курсе и закончить экзамены, и мы будем готовы к нашим курсам второго года после каникул. "

Гермиона кивнула, она была готова. Несмотря на то, что эти экзамены были расширены, чтобы охватить некоторые материалы второго года, они были готовы после первых четырех месяцев. Они получили некоторую помощь от Лукреции и Тонкс, когда они не готовились к своим тритонам, но им пришлось принять это самостоятельно и быть готовыми.

Гарри улыбнулся, он мог видеть, как уверенность скатилась с нее, она была готова, и он тоже. Пришло время доказать, что они это заслужили. Было меньше дюжины человек, чтобы пройти этот конкретный маршрут с историей Хогвартса. Гермиона и Гарри, если им удастся пройти этот трех с половиной год ускоренного пути, они будут готовы пойти.

И чем скорее, тем лучше, хотя Гарри обнаружил, что следующие три или около того года будут разумными для него, чтобы собрать определенные ресурсы, прежде чем он должным образом перейдет в реальный мир, потому что уединенный мир не соответствовал его амбициям, хотя он признавал, что там было несколько полезных вещей, которые он бы схватил на выходе.

Аврора Синистра немного повернула голову, когда она внимательно посмотрела на Астрономическую башню. Первый семестр в этом году в Хогвартсе почти закончился, и она улыбнулась, подумав об этом. Преподавание было полезным опытом, чем она занималась последние десять лет или около того. Она стояла, тридцать семь лет, с шоколадной кожей и темными волосами, вместе с черными глазами. Ее изгибы были скрыты одеждами Хогвартса.

Первые годы, как всегда, были энергичной группой, и как только она усвоила их, чтобы выучить их уроки, она действительно узнала их довольно хорошо. Это был также год, когда Гарри Поттер присоединился к Хогвартсу, и Аврора подумала об этом довольно осторожно, положив руки на бедра. От Гарри было много ожиданий от учителей.

Ей понадобилось время, чтобы подумать о нем и подумать о фантазиях, которые вошли в ее голову. Магглборны и поднятые магглы всегда поднимали бровь из-за более слабых сексуальных стандартов Волшебного мира, где возраст согласия искажался намного моложе, из-за взросления юных волшебников и ведьм. Конечно, было неразумно рекламировать тот факт, что у кого-то были отношения со студентом или даже чувства к студенту, но это было там.

Аврора подумала о Гарри Поттере, стоящем позади нее, когда ее прижали к стене. Она подумала о нем и знала, что он действительно может доставить удовольствие любому. Преподавание действительно не предлагало много возможностей для самоудовлетворения.

Женщина встала и остановилась, внимательно что-то слушая. Она должна была патрулировать, чтобы убедиться, что никто не вышел за пределы. Завтра студенты отправятся домой, а те, кто согласился записаться на зимние каникулы. Тем не менее, это означало, что у них была последняя ночь перед тем, как они вернулись домой к себе, и, поскольку у них не было занятий, проблемы с работой и люди вне границ могут быть проблемами.

Аврора остановилась и остановилась, и ее глаза расширились, когда она увидела то, что увидела. Она наблюдала за всем, что развернулось, и почувствовала, как жар у нее между губ, и она провела языком по губам, когда увидела Гарри Поттера и двух девушек, которые были довольно заняты и стояли на коленях перед ним.

Smut / Lemon начинается.

Лукреция стояла на коленях перед Гарри и вставала между его колен, облизывая его яйца, в то время как Ним пронзил его член ей в горло. Девушки сидели в лифчике и трусиках, а Гарри полностью раздевался. Лукреция была одета в шелковисто-красный комплект бюстгальтера и трусиков, а у Нима - кружевно-белый комплект. Обе девушки опустились на его член, обрабатывая его своими ртами и языками.

«О, это так хорошо», - выдохнул Гарри, когда почувствовал, как талантливый рот Тонкс обвился вокруг него, когда она его взорвала. Ее нос ударился о его тазовую кость, когда она поднесла его пульсирующее мясо к ее горлу. "Дерьмо, да"

Лукреция потянулась вниз и стянула трусики Тонкс, раздвигая губы, прежде чем она сунула палец в капающую пизду Нима.

«О, твоя пизда всегда чувствует себя хорошо, Дора», - выдохнула Лукреция, вставив второй, а затем третий, прежде чем женщина почувствовала, как силы ее возлюбленного сжимаются вокруг нее. «О, да, я люблю это, о, да, у тебя такая узкая киска».

«Ешь ее, пока она не придет, Лукреция», - выдохнул Гарри, когда его бедра прижались к стене, и Тонкс глубоко втянула его в ее горло, чувствуя, как его член заскользил по ее горлу. Его яйца сжали ее руку, и он наблюдал, как Лукреция водила языком между ног Тонкс.

Тонкс вздрогнула от удовольствия, когда язык ее кузины впился в ее сочные губы влагалища. Ее язык действительно облизал ее, чувствуя себя хорошо. Она сжимала яйца Гарри и всасывала его в горло, глотая его колбасу.

Гарри прошипел, когда ее рот сделал великолепные вещи с его пульсирующим уколом, и он схватил ее голову, толкая его член в ее горло. Его голова коснулась ее горла, и он немного толкнул ее.

Лукреция схватила Тонкс за волосы и потянула ее назад, прежде чем она оседлала колени кузины. Они поцеловали друг друга, сдавив грудь, покрытую лифчиком. Гарри махнул руками, и оставшееся белье исчезло. Эти двое сжали свои твердые соски и потерли свои киски, создавая восхитительное трение между их горящими поясницами.

Тонкс вздрогнула, опустившись на руки и колени.

«Гарри», - умоляла Тонкс, прежде чем Гарри схватил ее за бедра.

«Вот и все», - проворчал Гарри, толкая свой член в ее пизду. Она сильно закричала, прежде чем он снова толкнул ее, толкая свой пульсирующий член между ее стенами. Это сжало его, давило на него, и он ускорил свои действия, чтобы вонзиться в нее. «О, да, чертовски жарко, о да, я люблю это, блядь, да, работай со мной этими бедрами».

Тонкс сделала это, используя свои силы, чтобы заставить Гарри выдержать укол, прежде чем она нырнула между губами кузины.

«Да, съешь меня, Дора, вот и все», - вздохнула Лукреция, пронзая пальцами сквозь голубые волосы Тонкс. Она даже сделала свои лобковые волосы синими, потому что это было природой ее сил.

Гарри толкнул в пизду своего любовника, ускоряя его толчки, когда он толкнул в нее. Он почувствовал, как она прижалась к нему, когда продолжал бить ее. Темноволосый волшебник врезался в нее, осторожно обрабатывая ее задницу и сжимая ее щеки.

«Такая восхитительная задница», - заявил Гарри, сжимая его и приставляя язык к нему, когда он стучал в Тонкс сзади. «О, черт, так крепко, я люблю это».

"Нужен перерыв, любовь?" Лукреция спросила, когда Тонкс пожирает ее киску. "Я возьму на себя Гарри на некоторое время."

Лукреция позволила Гарри отойти от Тонкс, прежде чем обхватить его руками и ногами, скользя вокруг него. Она страстно прижалась губами к его, прежде чем прижать бедра к нему. Она нацелила свои капли на него, прежде чем опуститься на его член.

Гарри откинулся назад и наслаждался, что она катается на его члене. Он схватил бедра Тонкс и притянул ее к себе на лицо, прежде чем подтолкнуть языком к ее капающей влагалище. Его язык совершал круговые движения в ее киску, облизывая и вдавливая кончик его языка в нее, вызывая ее удовольствие.

"О да, это поездка!" Лукреция заявила перед тем, как Тонкс обняла ее, прежде чем они поцеловались, и нащупала груди друг друга.

Гарри наслаждался тем, что у него на лице была прекрасная киска, а вторая - прекрасная киска на его члене. Он встал и почувствовал, как его два прекрасных седьмых года целуются друг с другом. Его толчки проникли глубже в киску Лукреции, и она сексуально застонала в рот Тонкс. Она отодвинулась, прежде чем поднялась и опустилась на основание его члена, практически пронзая себя этим.

Она ехала на его члене за все, что стоит.

"О Гарри, о Гарри, о да, о Гарри!" Лукреция тяжело дышала, ее глаза слегка мерцали, когда она повесила бедрами на него. Это так сильно вытянуло ее центр и ударил в нее чудесным образом.

Гарри вскочил, когда она пришла с визгом. Его яйца напряглись, когда он попробовал прелестную киску седьмого года Huflepuff. Затем он пришел, разбрызгивая свое семя в киску Лукреции. Она стонала и подпрыгивала на него, сжимая его, садясь на него и внося каждую последнюю каплю семян из его шаров в свою киску.

Он вытащил ее, и две девушки соскользнули вниз, чувствуя, как их пульсирующие киски бьют его пульсирующий член.

Был удивленный стон, и Лукреция встала с удивленным выражением лица. Она вышла вперед и пошла вперед, прежде чем открыла дверь и увидела профессора Синистру, стоящего там и наблюдающего.

«Профессор», - заявил Гарри, словно не стоял там с массивной эрекцией. "Что я могу сделать для вас?"

Аврора старалась не смотреть на его массивный член, ее сердце довольно сильно билось о ее грудь, когда она обхватила свою киску сквозь мантию.

«Мистер… Поттер, я не думаю, что… вы вне пределов», - подвела Аврора, шагнув вперед, но Гарри протянул руку и помог ей войти в комнату.

«Профессор, вы выглядите немного покрасневшим», - ответил Гарри с легкой улыбкой на лице, и две девушки улыбнулись ему в ответ.

"Она выглядит немного покрасневшей, не так ли?" Лукреция заметила, прежде чем она помогла сорвать халаты Синистры.

Она стояла там и едва могла понять, что происходит. Она стояла там в черном лифчике, который прикрывал ее вздымающуюся грудь, пару черных трусиков-стрингов и черные чулки вместе с туфлями. Ее тело было покрыто потом, а промежность покрыта возбуждением.

«Возможно, она была немного расстроена тем, что увидела», - прокомментировала Ним, проводя большим пальцем по пробуждению Синистры, которая вздрогнула при контакте.

"Тот…." Синистра сказала, но Гарри положил руки на ее плоский живот, провел рукой по ее плоскому животу и осторожно двигался вниз по ней. "Это…."

"Да, что это?" Гарри спросил, когда он положил пальцы на нижнюю часть ее трусиков с тонко замаскированной улыбкой на лице. "Эти одежды много скрывают, не так ли, профессор?"

«Да, так и есть», - согласилась она с хныканьем, прежде чем почувствовала, как тепло нагревается между ее ногами, а потом обнаружила, что Гарри двигается, прижимая ее к стене.

"Так ты уверен, что ничего не хочешь?" - с усмешкой спросил Гарри, толкая ее к стене и слегка прижимая пульсирующий член к ее горячему кургану.

«Да, я хочу чего-то», выдохнула она, когда он положил руки ей на темное лицо, обхватив руками обе стороны лица. «Я хочу, я хочу… ммм».

Гарри прижался губами к ее губам, и она открыла рот, позволяя его языку проникнуть в ее рот и напасть на нее. Она почувствовала, что поддалась ему и его телу, обхватила руками его скульптурное тело, провела руками по нему и обхватила его задницу руками.

Лукреция и Ним опустились на колени и схватили ее трусики, чтобы показать ее мокрую мокрую киску с черными волосами. Две девушки нырнули между ее ног, облизывая и играя с ее мокрой пиздой, облизывая и по очереди пробуя, прежде чем блондинка переместилась между ее ног, облизывая ее центр, пока Тонкс двигалась и сосала ее клитор, заставляя ее кричать от удовольствия.

Гарри отстегнул ремешок бюстгальтера, чтобы показать ее шоколадные шарики с темными сосками, которые прижимались к нему, прежде чем она поцеловала его. Она похотливо застонала в его рот, когда его руки схватили ее грудь и ваяли их по своему вкусу, делая их своими.

«О, ты такой горячий», - сказал Гарри с усмешкой, и как только эти слова покинули его рот; он начал сосать ее грудь, ощущая вкус во рту, когда облизал язык вокруг нее. Она застонала и подтянула бедра к вторгшемуся языку Головки, которая обрушилась на нее, облизывая ее.

Она почувствовала, как ее глаза затуманены похотью, и она схватила промежность Гарри в свою руку, сжимая его с яростью, и Аврора повернулась к нему, голодно и облизывая свои влажные губы.

«Теперь я хочу тебя», - заявила Аврора, отступая, и уселась на колени, когда он сел на край стола. По ее темным глазам блеснула жажда, когда все ее тело накалилось от нужды. "Трахни меня."

Гарри схватил ее за бедра и поднял ее, прежде чем он положил ее и бросил ее на свой член. Она начала похотливо кричать от удовольствия, когда начала кататься на нем, качая бедрами на нем.

«О, да, Гарри, да, вот и все», - закричала она, подпрыгивая от него, катаясь на его члене. Ее темные бедра опустились на него, катаясь на нем, ее киска прижалась к нему, и он в ответ толкнул ее.

"Тебя давно так не трахали?" - спросил Гарри, пока она подпрыгивала на его фаллосе, и он схватил ее подпрыгивающую грудь, сжимая ее, в то время как Тонкс и Лукреция играли друг с другом краем глаза.

«Нет, никогда, да, черт возьми, да», - простонала она, осторожно катаясь на нем и покачивая бедрами. Она почувствовала, как он вонзился в ее горячую пещеру и вытянул ее наружу. Его руки катились по ее губному телу, когда она откинулась назад. Аврора Синистра почувствовала жар этой персонификации мужественности, проникающей в ее глубокий центр.

Сексуальная учительница ехала на коленях, но Гарри хотел другой тактики. Он толкнул ее, прежде чем он оттолкнул ее, когда она достигла своего пика. Легким движением он схватил ее за бедра и заставил ее прижаться к столу лицом вниз, а ее сочная задняя часть раздвинулась в воздухе.

«Трахни меня крепко, Гарри», - заявила Аврора, схватив ее за бедра и врезавшись в нее. Это заставило учителя задохнуться. "О да."

Ее киска сжала его член, когда он протолкнул свой пульсирующий член между ее влажными губами. Он продолжал набирать темп, тщательно работая с ней. Глаза темноволосого волшебника закрылись, когда он толкал в нее, с каждым шагом, проникая в нее. Молодой волшебник продолжал забивать ее красивую и узкую киску.

"О, да, это оно, о да, больше!" Аврора тяжело дышала.

"Вы живете для моего члена, не так ли?" Гарри спросил, как он замедлил свои удары, чтобы ползти, чтобы вытянуть ее удовольствие.

«Да, да, я жажду твоего члена», - выдохнула Аврора, чувствуя, как его руки ласкают ее грудь, и это было приятно. Это вызвало удовольствие и тепло в ее теле. Его член вонзился в ее влагалище, толкая его пульсирующую угрозу в ее жесткой.

Гарри улыбнулся, когда продолжил входить в нее, она была доведена до нескольких оргазмов, и он мог видеть это в ее глазах. Он собирался трахнуть ее в ступор и наблюдал, как Лукреция и Тонкс встают на шестьдесят девять позиций, жуя друг на друга киски. Это было эротическое зрелище, которое заставляло Гарри толкаться быстрее в нее.

«Ммм… кончи, пожалуйста, во мне», - выдохнула Аврора, толкаясь в нее, пробивая дорогу и вытягивая ее. Он был таким толстым и наполнил ее так хорошо, что это действительно привело ее в бешенство.

Гарри почувствовал, как ее теплая стесненность сжала его, и она умоляла его кончить, он заставил ее пережить еще два оргазма. Маг врезался в нее, врезался в нее, когда он врезался в нее, входя в нее, все сильнее и сильнее.

"Вы готовы?" Гарри хмыкнул в нее, когда она яростно кивнула, прикусив губу, когда он вонзился в нее, его яйца плотно ударялись о ее плоть.

Он взорвался в ее горячей пещере, когда он наполнил ее соком, чувствуя, что ее киска заполнена. Она закричала, когда его собственный оргазм привел ее к другому ее собственному. Он продолжал обнимать ее покачивающиеся шары в своих руках, избивая ее своим плотным мясом.

Smut / Lemon Ends.

Гарри оделся и оставил Аврору, сидящую на ее столе, косоглазую и пускающую слюни от случившегося.

«С ней все будет в порядке, это должно выдержать ее до утра и не заставит ее болеть», - заявила Лукреция, опрокинув зелье на себя и предложила один себе и Тонкс. «Я уверен, что она будет готова к очередному раунду звездного взгляда».

Гарри и Тонкс помешались на этом, но Гарри, в частности, знал, что он тоже готовится к следующему раунду.

День, когда они должны были получить результаты экзаменов первого года, быстро приближался, и Гарри не мог ждать. Конечно, он знал, что он прошел с безупречными отметками, но это был вопрос, чтобы увидеть все на бумаге, что зацепило все для Гарри. Молодой волшебник осторожно ждал, но, несмотря на его желание увидеть все, что было написано, как это было на бумаге, это было ничто по сравнению с желанием Гермионы.

Гермиона качалась взад и вперед до такой степени, что Гарри был одновременно удивлен и немного раздражен. Скорее всего, она была из тех людей, которые одержимы вещами, и, несмотря на то, что она едва не впала в кому, она беспокоилась, что ей все не удалось. Гарри пришел к выводу, что на нее оказало большое давление, по крайней мере, ее отец, чтобы она была лучшей, а что-то меньшее было разочарованием.

Гарри нашел это отвратительным, но знал, что, если Гермиона расслабится и просто приложит себя, она все равно достигнет тех же результатов, если она доведет себя до уровня стресса.

«Я не могу в это поверить», - заявила Гермиона, глядя в окно за пределами резиденции Тонкс, где они с Гарри жили на праздники. Ее родители были в командировке или так ей сказали, поэтому Гарри пригласил Гермиону остаться с ним, Андромедой и Ним во время курортного сезона. «Я знаю, что это было ошибкой…»

Гарри положил рот на Гермиону, заткнув ее; она как будто причиняла ему головную боль из-за ее одержимости экзаменами. Он думал, что она немного расслабилась, когда его рот воздействовал на ее.

Если бы они пошли куда-нибудь еще, ни у кого не было бы самого туманного понятия. Был слышен взмах крыльев совы, и Гермиона прервала поцелуй, когда она встала. Было забавно, как в таких случаях время замедлялось до ползания, но она обернулась и посмотрела на них всех. Темноволосая ведьма ждала, она была на иголках, когда ключ к ее будущему.

«Вот и все», - заявила Гермиона, она хотела перейти на второй курс. «Я знаю, что мы прошли через первый год и большую часть второго года, но что если… что если бы это было даром?»

У Гарри не хватило смелости сказать Гермионе, что он немного углубился в материалы курса третьего курса, пробираясь по крошечному маленькому пику. Если бы его не сдерживали для его же блага и из-за какого-то предлога о том, как тяжело выучить столько магии за год, Гарри подозревал, что с Хогвартсом он закончил бы гораздо раньше, чем за три с половиной года. , Он действительно восхищался Гермионой за то, что он набрал достаточно устойчивый темп, чтобы не отставать от него.

Не многие люди не отставали бы от его темпа, но Гермиона была одной из тех, кто пытался не отставать от него. Она была немного сумасшедшей в этом отношении, но опять же большинство людей были. И это было одной из вещей, которыми Гарри восхищался в ней. На самом деле она была готова подать себя на более высокий уровень и не позволяла себе сдерживаться тем, что подозревается.

Письма упали в руку Гермионы, настолько, что ее рука дрожала, когда она держала ее в руке. Она чуть не упала на землю, ее рука слегка дрожала. Гарри осторожно поднял письмо и передал ей, что она любезно приняла.

«Тревожно, извини», - ответила Гермиона, когда Гарри пристально посмотрел на нее взглядом, который откровенно сказал ей, что она должна сбить его с ног на здоровье.

«Ожидание часто хуже, чем событие», - ответил Гарри, скрестив руки на груди, слегка повернувшись к ней. «Идите и откройте это, посмотрите на музыку, все будет кончено, прежде чем вы это знаете».

Гермиона взяла письмо в руку; она медленно открыла его, прежде чем она держала его в руке. Брюнетка-ведьма вытащила письмо и сунула его в руку, прежде чем осторожно держать, и она смотрела на него. Ожидание выстроилось, когда она прочитала результаты.

"Итак, как ты?" Гарри спросил, что нарушило тишину.

«Я прошла все с высшими оценками», Гермиона ответила возбужденным тоном.

«На самом деле, я тоже», - сказал Гарри скучающим и не впечатленным голосом. Это не было таким большим достижением, учитывая элементарные учения. «Опять же, материал первого года действительно не такой толчок, когда вы думаете об этом».

«Может быть», призналась Гермиона неохотным голосом.

«Это позор, что мы не могли убрать второй год с пути», - ответил Гарри, обернувшись и внимательно наблюдая за ней краем глаза, прежде чем добавил. «Поздравляю».

«Спасибо, ты тоже», Гермиона кивнула, когда они уселись посмотреть фильм и провести редкую ночь. В этой особняке резиденция Тонкс была оснащена маггловской электроникой, учитывая того, что покойный муж Андромеды оставил ее в память о нем.

Глаза Гарри открылись, когда он увидел, что стоит посреди ряда хрустальных башен. Он шагнул вперед, повернув голову, любопытно и немного подозрительно там, где он был. Он услышал шепот в затылке. Песни в затылке, и он не мог разобрать, что они сказали. Тем не менее, одна вещь, которую он мог разглядеть - башни светились перед ним.

Они не только светились, но и указали ему вперед, и он сделал несколько шагов вперед. Пение становилось все громче и громче, когда он шел вперед. Он стоял перед парой ворот со светящимся символом, он был в форме буквы «U», только слегка изогнут. Под ним была "Z", выцарапанная из ворот.

Другой символ был под воротами, и он потянулся вперед, прижимая к нему руку. Ворота светились и открывались, раскачиваясь взад-вперед. Гарри осветил все больше хрустальных башен, осторожно сделал несколько шагов вперед и посмотрел вверх.

Он видел, как она плыла там с темными волосами до плеч и светящимися синими глазами, одетыми в черные одежды с похожим семейным гербом, который был на букве "U", который был на двери. Гарри наблюдал за ней, она была великолепна сверх всякой меры, и это заставило Гарри насторожиться.

«Добро пожаловать домой», - заявила она с улыбкой на лице, уставившись на него. Он потянулся вперед, сделав шаг или два, хотя и весьма неуверенно, к ней.

"Кто ты?" Гарри спросил, наблюдая за ней, зависая из стороны в сторону.

«Скоро ты узнаешь, кто ты на самом деле, скоро поймешь», - осторожно заявила она, сверкая кристаллами напротив него. «Скоро все станет ясно. Прошло много времени с тех пор, как я тебя видел. Но впервые я увидел тебя, ты был там, в лаборатории, просто в кристаллизованном виде, но теперь ты из плоти и крови».

Молодая женщина спокойно смотрела на него, прежде чем добавить, с улыбкой на лице. Именно тогда Гарри заметил, что рядом с ней была светящаяся камера, но пока он не мог достаточно хорошо на нее взглянуть.

«Моя плоть и кровь».

Она сделала паузу и добавила, пока Гарри видел фигуру в трубе, она была поразительно красивой блондинкой, одетой в белое. В настоящее время она плавала, спала, но у него было ощущение, что она скоро проснется.

«Вы когда-нибудь задумывались, откуда вы на самом деле пришли? Вы задаетесь вопросом, где вы на самом деле? Вы не такие, как они, вы тот, кто приведет их в новую эру. Это ваша цель».

Она на мгновение замерла, делая паузу. Темноволосая девушка положила руку на наружную сторону стакана и протянула руку, поглаживая по щеке.

«Ее цель», - добавила она, поглаживая блондинку по щеке, не нарушая при этом зрительного контакта. Наша общая цель - править рядом с вами, когда мы превращаем этот мир во что-то более пригодное для жилья ».

Гарри нашел свой голос. "Ты ведь плод моей мечты?"

«Плод глубоко укоренившейся связи, которой мы поделились с момента вашей концепции», поправила она, наблюдая за ним. «Так не должно было быть, варвары не должны были вас воспитывать, но, несмотря на это, у вас все получалось хорошо. Это хорошо для вас».

"Кто ты?" Гарри спросил.

«Меня зовут Фаора, я твоя сестра», - ответила она с улыбкой. «Я сейчас сплю, так же, как и она, поэтому мы вдвоем можем говорить только в плане снов».

Гарри кивнул, прежде чем она продолжила объяснять информацию, которую она была уверена, что он хотел знать.

«Наш отец потерял ребенка в результате разрушения первоначального Кандора вместе со своей первой женой. Меня назвали в честь этой потерянной любви. Этот невежественный дурак Джор-Эл отверг его, когда он умолял его, умолял использовать процесс клонирования, чтобы восстановить его сын вернулся к жизни. Несмотря на мольбу моего отца, несмотря на то, что он спас Джор-Эля от приговора к смертной казни за измену, Джор-Эл отказался вернуть долг. Мой отец, наш отец, высоко ценил его, почти как брат."

Фаора решила допустить это до того, как объяснила о себе.

«Я родилась у мамы, Урсы, но беременность была высокой, и нам нужно было использовать сосуд для второго ребенка».

"Судно?" - спросил Гарри, наблюдая за ней, он наблюдал за ней, ожидая, когда появится больше информации.

«Твоя мать соприкоснулась с кристаллом, который содержал ДНК моего отца и немного моих матерей», - объяснила ему Фаора. «Твоя мать - и Лили Эванс, и Урса Ху-Ул, она родила тебя, и кристалл, к которому она прикоснулась, дал тебе экстраординарные способности. Он также спроецировал на тебя камуфляж, который заставил тебя походить на плоть и кровь Джеймса Поттера, по крайней мере, на начальном этапе. . С каждым годом все больше изнашивается, хотя я буду держать волосы такими, какие они есть, они становятся вами ».

«Думаю, спасибо», - заявил Гарри. "Так что мой отец ..."

«Дру-Зод, блестящий человек, по крайней мере сначала, до тех пор, пока он не сошел с ума от своей одержимости и желания покорить планету, а также от своей нездоровой одержимости заставлять других людей становиться на колени перед ним», - ответила Фаора, закрыв глаза. , «Наша планета была известна как Криптон; это был мир чудес с технологиями, превосходящими земные. Я должен сообщить вам о чем-то большем, но наша связь еще не достаточно сильна, чтобы я мог оставаться здесь так долго».

«Так ты здесь, на Земле», - заявил Гарри.

«Да, я спрятана, пока наша связь официально не укрепится настолько, чтобы я мог безопасно пробудиться», - ответила Фаора, упав рядом с ним. «Иногда я смогу появиться в твоих снах, иногда я не буду, но не боюсь, я приду к тебе, когда смогу».

"Вы сказали, что был другой? Это она?" Гарри ответил, наблюдая за ней с интересом, она практически качалась на ветру. Они оба были прекрасны безмерно. Сестра или нет, никто не мог отрицать красоту Фаоры, и Гарри оказался очарован ею на несколько мгновений.

«Мне удалось подчинить племянницу Джор-Эля нашему делу, хотя Кара не нуждалась в большом побуждении, учитывая то, что я мог ей предложить», - ответила Фаора, облизнув губы и подумав о своих встречах с дорогой Кара. , «Она верна вам и мне, как и я вам. Лучшие девушки - те, которые могут и убьют за вас, дорогой Хар-Зод».

Гарри наблюдал за ней, когда сцена начала исчезать вокруг него.

"А откуда я знаю, что ты настоящий?" Гарри спросил.

«О, я очень реальная», - заявила Фаора, прежде чем она обняла Гарри и прижала губы к его рту в обжигающем поцелуе. Он возвратил это, вкус был диким и полным необузданной страсти, в отличие от всего, что он когда-либо испытывал прежде.

Он хотел сделать с ней гораздо больше, но он исчез из страны грез, вырвался, прежде чем все стало интересно.

Когда Гарри проснулся, он провел языком по губам, ощущая те же восхитительные ощущения от своих снов на них. У него была только одна мысль.

«Да, она очень настоящая», - подумал Гарри про себя, ожидая более интимных встреч, как в мире снов, так и, возможно, в конце концов во плоти. Он был настолько отвлечен информацией, что она дала ему, что были вопросы, на которые он хотел получить ответы.

Он получит эти ответы и многое другое.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Voznesenie/

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

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

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

**Глава – 5: Год первый (Часть вторая)**

Как ни странно, Гарри был прав, или Гермиона суммировала, по крайней мере, так. Ожидание было намного хуже, чем фактическое событие, и она сделала это намного хуже для себя, когда она создала сказанное ожидание в своей голове. После того, как ей дали экзаменационные баллы, она могла наслаждаться оставшимися несколькими днями каникул, прежде чем они вернутся в школу. Брюнетка-ведьма сместилась, когда она села на пол, Тонкс осторожно вытащила книгу из ее руки.

«Нимфадорой!» - укоризненно сказала Андромеда, глядя на свою дочь.

Тонкс немного посмотрела на маму, когда ей дали запретное имя, и прикусила губу. Гарри казался очень удивленным выходками, но он думал о сне, который он видел прошлой ночью.

Это было очень странно, когда это происходило, и чем больше он думал об этом, тем больше он хотел учиться. Он думал, что в его сне было что-то такое, что могло бы раскрыть тайны того, кем он был. То, чем он был, было гораздо больше, чем колебание палочки. Были силы, о которых он едва мог мечтать.

Тепло, исходящее из его глаз, было ненормальным, наряду с его усиленными чувствами. Ну, разве что он был частично оборотнем, в чем-то он сомневался. Он держал свой разум спокойным.

Гермиона сложила руки, и на ее лице появилась легкая надутость. "Мне нужно учиться."

«После того, как вы получили отметки, я не думаю, что вам нужно учиться, это каникулы, Гермиона, расслабьтесь, повеселитесь, повеселитесь, немного расслабьтесь», - заявила Тонкс, потирая плечи Гермионы круговыми движениями, прежде чем она улыбнулся. «Ты поблагодаришь меня позже».

Гермиона раздраженно вздохнула, но Гарри посмотрел на нее с понимающим взглядом.

«Она права, вы знаете,» Гарри ответил ей.

Гермиона знала, что она была, но ее детство не предлагало способов расслабиться. Это было бесконечное давление, чтобы быть лучшим в мире, и все, что меньше, было бы плохо. На самом деле все, что меньше, было бы неудачей, по крайней мере, это то, что ее отец стучал ей в голову. Она заметила аргументы ее родителей, было трудно не заметить их. Письмо из Хогвартса было чем-то, что вызвало самый большой скандал; она вспомнила это с идеальной четкостью картинки.

До того, как она встретила Гарри, она едва имела какое-либо отношение к членам своей возрастной группы. Она сосуществовала с ними, но они всегда раздражали ее своими детскими выходками. Молодой волшебник признался, что он был в одной лодке, у него было очень мало друзей, за исключением пары человек старше его.

"Глубокие мысли?" Гарри спросил, как он вырвал Гермиону из ее концентрации.

«Ты это знаешь», - вздохнула Гермиона. "Так что насчет ... подарка, который ты получил?"

«Андромеда проверила это, чтобы убедиться, что на нем нет проклятий, ты не можешь быть слишком осторожным», - ответил Гарри, когда Андромеда шагнула вперед, прежде чем передать ему плащ.

«Так что это на сто процентов безопасно от того, что я смог увидеть», - ответила Андромеда, глядя на Плащ. «Я не знаю, как Дамблдор убедил Джеймса расстаться с этим, но… это объяснение, которое я сомневаюсь, что любой из нас получит в ближайшее время».

Гарри должен был согласиться с этим, Плащ-невидимка был семейной реликвией, и Андромеда сразу узнала почерк. Он находился во владении директора школы в Хогвартсе, но, по крайней мере, он был склонен вернуть его колдуну. Андромеда предположила, что ее разграбили или что-то еще, что было любопытно.

Несмотря на это, у Гарри был потенциальный актив в руке, и он перевернул его, чтобы восхититься качеством этого, но стук в дверь вывел его из его мыслей.

Гарри обернулся и увидел, что они стоят на другом конце двери, когда Андромеда подошла к двери. Его рентгеновское зрение, которое имело тенденцию работать и выключаться, независимо от того, сколько раз он пытался сфокусировать его, заметило двух девушек по другую сторону двери, пытаясь сосредоточиться на них. Это заняло у него мгновение, но он сумел запереть их.

Одна из девушек по другую сторону двери была высокой и блондинкой, Гарри сразу же узнал ее. Фактически, он изучил каждый дюйм ее тела и исследовал каждый закоулок в деталях. Он немного повернулся к Гермионе и улыбнулся, увидев Лукрецию по другую сторону двери, внимательно следя за ней.

У второй девушки были темные волосы и темные глаза, она была на несколько лет моложе Лукреции. При ближайшем рассмотрении увидела, что она одарена таким же сексуальным телом и активами, которые были традицией для чернокожих женщин. Он видел ее на фотографиях с Ним и Лукрецией, но впервые увидел ее близко и лично.

«Лукреция, Вега, это чудесный сюрприз», - с улыбкой сказала Андромеда, открывая дверь.

«Мать передает свои пожелания, но ее обязанности поручают, что она не может присутствовать на этой встрече», - заявила Лукреция, склонив голову. Драко и Люциус даже не были приглашены, потому что это открыло шлюзы для катастрофы. Учитывая то, что Тонкс сделал с Драко, когда ему было семь лет после того, как он вел себя как высокомерный пиздак, Лукреция приняла решение максимально разделить этих двоих. «Гарри, Гермиона, я рада тебя видеть».

Лукреция подошла, чтобы обнять Гарри, и он почувствовал нежные объятия ее пышной рамки, когда она обернулась вокруг него.

«О, я скучала по тебе», - заявила Лукреция, прежде чем улыбнуться, и Гарри понял, что она пропустила. "Это моя сестра, Вега."

«Мне очень приятно познакомиться с тобой, Гарри», - ответила Вега, когда ее глаза сфокусировались на Гарри, довольно тщательно обводя его.

Вега Блэк была дочерью Беллатрикс Лестрейндж, и она была очень молода, когда ее мать была отправлена в Азкабан с другими членами семьи Лестранжа. Официально и законно, ее отцом был Родольфус Лестрейндж, хотя среди чистокровной общины ходили слухи, что Родольфус мог бы быть слишком привязан к своему брату, и, таким образом, брак с Беллой был сплошным. Общепринятыми теориями было то, что ее настоящим отцом был либо Сириус, либо Регулус Блэк, либо Темный Лорд.

Ее тетя Нарцисса взяла ее и заботилась о ней как о другой дочери. Она и Лукреция были как сестры, хотя Вегу отправили в Дурмстранг на основании пожеланий ее матери, что Нарцисса выполнила.

Сначала Вега изо всех сил пыталась получить опору в Дурмстранге, но ей удалось заслужить некоторое уважение, в основном, сломав руки многим волшебникам, которые пытались взять с собой вольности; не говоря уже о постоянных травмах она нанесла им. Они уважали ее немного больше, она могла быть милой и даже вспыльчивой девушкой, когда ей хотелось.

Встаньте на ее плохую сторону, и человек действительно рискует.

Нарцисса заявила, что Вега напомнил ей о Беллатрикс таким образом, прежде чем она испортилась, впав в свою одержимость Пожирателями смерти. У Темного Лорда в течение некоторого времени были все правильные ответы, но в некотором смысле он использовал чистокровные, как марионетки на струнах, для достижения своих собственных целей. Вега надеялся, что он никогда не вернется, даже если в Дурмстранге послышался шепот, что он не исчез полностью.

«Лукреция тоже немного рассказала мне о тебе, Ним», - ответил Гарри, глядя на Вегу.

«Надеюсь, только хорошие вещи», - ответила она, скрестив руки и оценивающе глядя на него.

«Многие из хороших вещей,» ответил Гарри, с двумя из них закрыв глаза. «У вас довольно репутация в Дурмстранге».

«Зависит от того, о ком ты говоришь», - заявила Вега, глядя на него и ожидая, пока он ответит.

«Тот, кого ты считаешь одним из лучших дуэлянтов в своей школе», - ответил Гарри и поймал самодовольное выражение лица Веги. "Так Дурмстранг заработал свою репутацию?"

«В основном, хотя это и не так упрощенно, так называемые общие знания в штатах Хогвартса», - призналась она перед тем, как добавила дипломатическим путем. «Учебный план интенсивный; они хотят отсеять слабых».

Это звучало довольно интересно для Гарри, и он задавался вопросом, происходит ли что-то неясное с этой школой. С другой стороны, у каждой школы были свои способы делать то, что они хотели.

Минерва МакГонагалл подождала, размышляя о том, какие уведомления она получила об экзаменах, которые собирались сдать Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер. Сначала она скептически относилась к тому, собираются ли два студента сдавать экзамены так рано. Изучение материала за десять месяцев за четыре месяца, и это было то, что отпугнуло бы большинство студентов. Конечно, для некоторых студентов попытка выучить материал за десять месяцев за десять месяцев была довольно сложной.

И все же они не только соответствовали установленным стандартам, но и превосходили их. Экзамены были такими, когда они должны были получить Превышение Ожидания на всех своих курсах, и ничего ниже. Приемлемое не было приемлемым скорее это было что-то, что сдерживало их. Если они хотели идти дальше, они должны были быть самыми лучшими.

На экзаменах Гарри получил все аутстандинги, которые были наиболее впечатляющими, а Гермиона - в основном аутстаиндами, хотя она получила «Превосходящие ожидания» в своих экзаменах «Защита от темных искусств», «Подвески» и «Зелья». И эти оценки были пограничными, где, если бы она получила еще один балл в любом случае. Минерва подумала об этом, она знала, что Гермиона будет перфекционисткой. Она видела признаки в глазах молодой девушки и надеялась, что Гарри позаботится о том, чтобы она не потеряла себя в учебе.

Хотя Минерва солгала бы, если бы не думала, что рано бы сдала экзамены и пошла бы быстрым путем, если бы у нее была такая возможность. Были случаи, когда она чувствовала, что все замедлилось до определенной точки в течение третьего и четвертого года, особенно. Хотя это были стандарты, которые установил Совет управляющих, и Минерва не хотела раскачивать лодку больше, чем она должна была. Поэтому она отпустила это и надеялась, что все получится к лучшему, хотя были времена, когда слабые стандарты заставляли многих не доводить их до предела.

Гарри Поттер произвел на нее впечатление, студенты бросили ей вызов по-разному, а молодой мистер Поттер бросил ей хороший вызов. Она фактически сделала своей миссией попытаться выяснить способы улучшить его обучение, но, к его чести, он выполнил все задачи. Это вызвало легкую улыбку на лице Минервы, в этом он был очень похож на свою мать.

Минерва могла только представить ярость Лили, когда узнала, что из этой школы есть быстрый путь. Она была взволнована глупостью подавляющего большинства магических пользователей, но у нее были определенные амбиции, она отказывалась позволять учебной программе Хогвартса слишком сильно ее утомлять. Единственная причина, по которой Гарри знал, была в том, что он спросил.

Стук в дверь вывел ее из размышлений.

«Входи», - сказала Минерва, и двери открылись, чтобы показать Гарри Поттера и Гермиону Грейнджер, которые вошли в кабинет.

«Здравствуйте, профессор, вы хотели нас видеть», - ответил Гарри с очаровательной улыбкой, и она отступила назад, застигнутая врасплох этой улыбкой, но покачала головой.

«Я получила результаты вашего экзамена», - заявила Минерва, глядя на них со спокойным и спокойным выражением лица.

«Я знаю, я мог бы сделать немного…» Гермиона заявила, но Гарри отключил ее.

«На самом деле я думаю, что она была здесь, чтобы поздравить нас с этими результатами», - ответил Гарри с улыбкой на лице, прежде чем добавить. «Если я не ошибаюсь».

«Нет, вы не ошиблись, мистер Поттер», - ответила Минерва, скрестив руки на груди и сдвинув бумаги на столе, сложив их немного аккуратно, прежде чем полностью сосредоточиться на них. «Должен сказать, я очень доволен. И вы превзошли все ожидания, которые можно ожидать».

Гарри старался не допустить, чтобы это дошло до его головы; в противном случае он не смог бы просунуть голову через дверь. Тем не менее, это заставило его немного улыбнуться, и он мог сказать, что Гермиона тоже улыбалась на ее лице. Книжный книжный червь внимательно огляделся и скрыл улыбку, стараясь не казаться слишком уверенным в себе.

«Что касается ваших курсов, то у каждого учителя будет свой индивидуальный подход к вашей уникальной ситуации», - ответила Минерва, наблюдая за ними. «Я надеюсь, что они свяжутся с вами в течение следующих нескольких дней. Я назначу вашу работу на второй год после урока и буду использовать вас в качестве помощника преподавателя, когда вы будете со своими сверстниками».

«Почему мы не можем перейти на следующий год на курсы?» Гарри спросил.

Минерва вздохнула. «Это не мое призвание, мистер Поттер. Дамблдор и Совет управляющих сочли, что вы должны остаться с одноклассниками в классе, чтобы не подавать плохой пример. Хотя я не уверен, что этот плохой пример будет».

Гарри не был уверен в том, каким будет этот плохой пример.

«Надеюсь, вы без колебаний приедете ко мне, если у вас возникнут какие-либо вопросы», - ответила Минерва, и Гарри улыбнулся, прежде чем Гермиона ответила.

«Конечно, не профессор», - ответила Гермиона, немного обеспокоенная тем, что люди могут задаться вопросом, почему она так быстро поднялась, но большая часть ее решила ничего не говорить. Это была их проблема, если они не могли ускорить свое образование, и Гермиона чувствовала удовлетворение тем, что ей будет предоставлена возможность, которой не воспользовался бы кто-то вроде Драко Малфоя. Или, возможно, он не смог, что заставило ее улыбнуться.

Она сомневалась, что он действительно будет работать на что-то подобное, скорее, он будет на лаврах.

«Если у вас не возникнут дополнительные вопросы, я верю, что это все», - заявила Минерва, наблюдая за ними.

«Да, это все, хорошего дня, профессор МакГонагалл», - заявил ей Гарри, и она предложила редкую улыбку.

«Вы тоже мистер Поттер, продолжайте похвальную работу», - добавила она, когда они встали и пожали ей руку, прежде чем развернуться и оставить ее предложение. Она смотрела, как они уходят.

Несмотря на то, что они остались в Дурслях, Лили и Джеймс будут гордиться тем, что Гарри, несмотря на них, оказался в хорошем состоянии. Он просто показывал людям, что имело значение только то, что было внутри и что было в родословной. Гарри был впечатлен Гарри и с нетерпением ждал его дальнейшего роста и развития вместе с мисс Грейнджер.

Она уважала и Джеймса, и Лили как учеников и сверстников. Несмотря на то, что она заметила, что Гарри принял больше после Лили, до такой степени, что он не очень хорошо страдал от присутствия дураков. У него были некоторые незначительные физические признаки, очень похожие на Джеймса, но он не выглядел бы так сильно, как он в возрасте. По крайней мере, так думала Минерва.

Хотя Минерва чувствовала сильное желание проклясть Снейпа или превратить его в осла, чтобы лучше отразить его личность, учитывая то, как он продолжал рассказывать о появлении Джеймса Поттера. Он видел вещи такими, какими хотел видеть их, и Дамблдор предлагал ему классическое вспомогательное поведение.

Если бы было название для Оливера Вуда, это был бы рабовладелец. Или это было, по крайней мере, то, что Гарри подозревал, что подумает, если он не выживет от волнения и потенциальных острых ощущений, которые принесет практика квиддича. Гермиона осталась на месте для первой тренировки, но через некоторое время она дала понять, что упаковывает ее, примерно через два часа.

Гарри ловил стукач снова и снова. Вуд заставил его поймать его также с завязанными глазами, его теория заключалась в том, что Гарри должен был это делать, потому что его зрение было нарушено. Тот факт, что у него были другие чувства, такие как сверхострый слух, всегда был хорош и позволял ему слышать снитч.

«Я не думаю, что смогу сидеть в течение недели», - простонал Фред Уизли, или, может быть, это был Джордж, Гарри никогда не удосужился рассказать им об этом. Они оба поразили подлого бладжера и имели потенциал миньонов.

«Моя задняя сторона немеет в течение недели», - заявил другой близнец Уизли, потирая кейстера.

Высокий черный третий год закатил глаза, когда она посмотрела на близнецов, она была одной из преследователей, Анджелина Джонсон. «Это последнее, что я хотел услышать».

Темноволосая девушка с голубыми глазами покачала головой, она была второй охотницей, Алисией Спинетт. «Да, это действительно так. Я имею в виду, у нас это хуже, чем у вас».

Кэти Белл закусила губу и вздохнула. Она была блондинкой с карими глазами и, несмотря на то, что была второй год, была хорошо развита. С другой стороны, все три девушки были одеты в натянутые на них одежды. "Я буду хорошо спать сегодня вечером."

«Я бы попал в душ, но я не знаю, смогу ли я пройти так далеко», - заявил один из близнецов Уизли.

«Это было не так уж и плохо», - предложил Гарри, пожав плечами, но команда посмотрела на него, но на его лице появилась улыбка.

«Как скажешь, Вуд Младший».

Глаза Гарри сузились, но он ничего не сказал. Близнецы Уизли действительно знали, как превратить все в шутку, но у него было чувство, что после победы в Кубке по квиддичу они не будут сильно жаловаться. Он был готов, хотя все, казалось, закатывали глаза. Он видел, как другие члены команды спотыкались вокруг.

«Хорошего вечера», - ответил Гарри, уходя в душ. Он бы солгал, если бы сказал, что не немного болит, Вуд действительно старался максимально использовать время, проведенное вместе. Хотя он также получил то, чего не добились большинство профессиональных командных команд, результаты.

Он снял с себя одежду, прежде чем почувствовал, как теплая вода из душа нахлынула на его тело. Он тщательно расслабился в душе, прежде чем почувствовал пару мягких и женских рук на своем теле. Гарри расслабился, когда почувствовал, как человек позади него накинулся на спину.

Smut / Lemon начинается.

«Привет, Гарри, знал, что ты успеешь закончить», - ответила Тонкс и повернулся, чтобы увидеть, что она такая же голая, как и он. Она обняла его, когда он обернулся, но он сместился и прижал ее к стене. Она вздрогнула от него, когда он потер головой о ее вход.

«Приятно и мокро для меня, без душа», - заявил Гарри, слегка подправив ее соски, заставив ее потереть голову через щель, прежде чем протянуть вперед и намылить грудь с мылом.

«О да, Гарри», - выдохнула Тонкс, пока губы Гарри обвивались вокруг ее рта, и он поцеловал ее в стену. Ее спина прижалась к мокрой поверхности, ее ноги раздвинулись, ожидая его.

Ей не пришлось ждать очень долго, когда его член пронзил ее, заставляя ее внутренности извиваться от радости. Тонкс предотвратила очень сильный оргазм от своего члена внутри нее. Молодой волшебник оттолкнулся, прежде чем он вонзился в ее центр и с гневом врезался в ее киску. Она обвила его ноги вокруг него и горячо застонала, запотевая в душе больше, чем один, когда он толкнул ее в киску.

Темноволосый волшебник продолжал набирать скорость, разрывая свой член в ней, чувствуя, как ее тугая пизда с любовью ласкает его член, когда он вкачивается в нее. Он ускорил темп и поднял ее возбуждение, чувствуя, как она сжимает его. Ее груди выросли в его руках, и он сжал их. Ее соски теперь были размером с ластики благодаря ее силам, и он осторожно облизал их языком.

«О, бля, да, блядь, - тяжело вздохнула Тонкс; она использовала заклинание, чтобы молоко просачивалось из ее груди, и Гарри прижал рот к ее соску, прежде чем сосать ее, как грудного ребенка.

Он толкнул свой член в ее теплую коробку, пока он сосал ее вздымающуюся грудь, а также зажимал ее задницу. Ощущения продолжали проходить через его тело, когда она сжала его член, и он сильно ударил ее. Ее волосы были длинной розовой жевательной резинкой, а его руки бегали по всему ее телу.

«Так хорошо, так жарко», - заявил Гарри после того, как убрал рот с ее груди и оттолкнулся, прежде чем вонзиться в ее киску жестким шестом.

Глаза Тонкс выпучились.

«Нимми, тебе так хорошо», проворчал Гарри, обхватил ее задницу и вонзился в нее. Она скользнула к стене, ее глаза закрылись в полном восторге, когда он ускорил шаг в ее киску.

Огромное количество толчков Гарри дало ей зажженную Тонкс и заставило ее соски ожесточиться от похотливого желания. Он мог только довести ее до этих ощущений, он мог только дать ей удовольствия, о которых она едва могла мечтать. Этот член был ее подарком, подарком, который она никогда не отпустит. Ее влагалище обвивало его член, когда она терла его, это не переставало удивлять ее.

Гарри понял, что эта киска может быть плотной навсегда, учитывая ее способности, она расширилась, чтобы соответствовать ему лучше всего и дать ему самый приятный опыт. Семнадцатилетняя ведьма Хаффлпафф застонала от удовольствия, желание стекало с ее тела, и он вонзился глубоко в нее, его член пробил ей дорогу. Ее губы потерли его, опухшие от горячего желания.

Тонкс почувствовала, как ее тело нагрелось от очередного оргазма, и она издала гортанный стон, когда он толкнул ее, чувствуя, как ее жидкости проливаются на его член. Это смазывало его еще больше, пока она видела звезды, и ее разум дрожал, кусая ее язык и чувствуя удовольствие, которое он доставлял. Эти двое работали друг против друга, их бедра собрались вместе, доверяя друг другу

Гарри чувствовал, что строит, и он доверяет ей. Она закричала и осторожно почувствовала, как напряглось ее тело. Метаморфмагус заметил, что ее волосы меняли цвета случайным образом, что означало, что у нее был чрезвычайно сильный оргазм. Это был один из причуд магии; у него был непредсказуемый побочный эффект.

Эти двое продолжали весело проводить время в душе, Гарри глубоко вонзался в нее, толкая его в себя. Ее киска плотно обернулась вокруг него, и он позволил взрыву своего семени затопить ее киску.

«О, черт возьми, да», - проворчал Гарри, чувствуя сладкое удовольствие от освобождения, и залил сперму в ее центр, брызгая в ее центр. Несколько веревок врезались в ее ждущее чрево, когда он продолжал осторожно накачивать ее, когда женщина тяжело дышала, женщина прижимала к себе его бугорок.

Тонкс громко закричала и потеряла сознание в руках Гарри, когда он выходил из нее. Она пришла в себя достаточно скоро, но это был адский взрыв. Ее разум и тело были потрясены от этого.

Smut / Lemon Ends.

Дорогой Гарри

Как всегда, вы описываете довольно активную жизнь, хотя я уверен, что вы держитесь за некоторые из более интимных деталей. Я только что написал это?

Так или иначе, извините, мне понадобилось немного времени, чтобы вернуться к вам. Занятия убийством. Конечно, это не столько качество работы, сколько ее количество. Я действительно готовлю людей к тому, что их ждет в будущем.

Хотя ваша маленькая схема гарема ... ну, это увлекательно. Я не знаю, жалеть вас или нет. Вы понимаете, что представительницы слабого пола могут стать враждебными по отношению к мелочам.

Конечно, мы не настолько справедливы, когда думаем об этом, из-за вопросов сердца, ну да ладно, такова жизнь и весь этот джаз.

В любом случае, удачи в матче по квиддичу. Не то чтобы тебе нужна моя удача. Гербология звучит интересно, жаль, что я не могу подкрасться к ней. Тебе придется отправить мне воспоминания об этом классе. Я уверен, что есть какое-то заклинание, которое вы можете использовать, не так ли?

Так или иначе, я не думаю, что у меня есть так много, чтобы сказать. Если я подумаю о чем-то еще, я отправлю это обратно, когда отвечу вам. Трудно легко с тобой связаться, когда ты не в чужой стране, где бы ни находилась эта школа. Ты вообще знаешь, где эта школа? Или это просто какая-то смутно волшебная вещь, где она есть везде, но нигде нет?

До скорого,

Памела.

Дорогая Памела,

Прошел матч по квиддичу с Хаффлпаффом, и угадайте, что? Снейп был рефери. Да, я знаю, учитывая, что есть вероятность, что он хочет убить меня на пятьдесят процентов. Я не знаю, что я с ним сделал.

Конечно, если нам когда-нибудь понадобится больше масла, кто-нибудь может высверлить верхнюю часть его кожи головы. Это будет хорошо работать. Мы победили, как будто были какие-то сомнения. Еще один матч, и у нас в сумке квиддич Кубок.

Я спорю о том, хочу ли я пойти после того, что находится на третьем этаже. Вы знаете, о чем я говорю, мы обсуждали это раньше. Я почти уверен, что кто-то преследует это. Учитывая, что это такое, я не удивлен. Деньги или аморальность, очень заманчиво ухватиться за них. Если конечно, это не подделка.

Я пытаюсь понять, что мне кажется более тревожным. Тот факт, что Дамблдор потенциально подвергает учащихся риску, подвергая реальную вещь в школе приманке тому, кто пытается ее украсть, или тот факт, что Дамблдор подвергает учащихся риску, подставляя в школу фальшивые вещи; любой сценарий не очень хорош. Я буду спать на этом. Дамблдор гений, но он слишком медленный. Угадай, старость даже догоняет волшебников. Гай, судя по его взглядам, уже пару сотен лет, поэтому несколько раз бывал в этом квартале. Может быть, ему нужно отступить, прежде чем кто-нибудь уйдет на пенсию

Мы с Гермионой подружились с хранителем Хогвартса, у него должен быть приятный и свободный язык ... на самом деле я слышал слух, что он пьет себя глупо и у него свободный язык. Вот почему все знают об этом маленьком знаке красоты на моем лбу, несмотря на то, что они не должны. Спасибо Хагрид, большое спасибо. Тем не менее он будет полезен для получения информации.

Подвески для просмотра воспоминаний, да, они существуют, но вам нужно специальное устройство для их просмотра, оно называется Pensieve. Что касается школы, то она смутно где-то в Шотландии.

Для Коллектива вы знаете, что для вас есть место, когда вы готовы его взять. Возможно, после того, как я закончу это испытание на безумие, став волшебником, мы можем собраться вместе.

Ваше ходатайство о Люторкорпе прошло, или он просто выбросил его в мусорное ведро?

Надеемся услышать от вас скоро,

Гарри.

У каждого была ахиллесова пята, просто нужно было найти правильный способ ее использования. Конечно, любой самосознающий человек должен понимать свои слабости и делать то, что ему нужно, чтобы противодействовать им. Это был здравый смысл, без сомнений. Гарри слегка улыбнулся, когда подумал об одной явной слабости, которая была у большинства волшебников и ведьм.

Лишите их их палочек, и они пострадают на сто процентов пути. Вот почему Гарри отказывался полагаться на свою палочку в любом случае. Он всегда использовал это публично перед другими пользователями этого мира, но это был фронт, чтобы заставить их думать, что ему этого достаточно, как и всем остальным. Наедине он практиковал заклинания без палочки. Вообще-то он чувствовал себя немного более свободно, делая магию без глупой палки, но ему пришлось использовать тупую палку, чтобы заставить овец думать, что он один из них.

Это не может быть дальше от истины.

«Итак, этот Хагрид, ты думаешь, что Дамблдор скажет ему, что происходит?» Гермиона прошептала Гарри, и Гарри кивнул.

«Говорят, что по всей школе, по крайней мере, Дафни, Дамблдор назначил Хагрида этой работой после того, как его исключили», - прокомментировал Гарри, когда они вдвоем спустились на землю. «Вы не можете купить такую лояльность, это обусловлено. Он мог быть изгнан, но Дамблдор помог ему».

«И я уверен, что Хагрид знает, как ему повезло», - подумал Гарри, когда шел вперед с Гермионой, двое из них продолжили путь к месту назначения.

По правде говоря, он узнал все, что мог, о Хагриде, и этот человек слишком любил выпить. Когда он начал пить, его язык стал немного скользким, и из его рта вылились секреты.

Гарри постучал в дверь, и дверь открылась, и Хагрид ответил на нее. Он был гигантским человеком, внушительным, но Гарри знал из уст в уста, что он не сделает больно мухе. Если не сказать, что Флай сделал что-то, чтобы оскорбить Дамблдора. Опять же, это была фанатичная преданность, но Гарри это оценил. Дамблдор, возможно, даже не осознавал, что у него была группа людей, которые следовали за каждым его словом без вопросов. Он очень сомневался, что это было сознательное усилие для Дамблдора, которому не хватало определенного воображения.

Это было неважно сейчас.

Выражение лица Хагрида прояснилось. «Гарри, я, должно быть, скучал по тебе в этом году, но я не видел тебя с тех пор, как ты был ребенком, входи, заходи».

Теперь Гарри чувствовал определенные сигналы от людей, и было очевидно, что Хагрид много думал о своих родителях. Это дало ему дверь, в которой он должен был что-то использовать.

«Это Гермиона», - сказал ему Гарри, разговаривая. «Спасибо, что впустили нас внутрь, я надеюсь, что это не проблема».

Невинный и широко раскрытый на первый год поступок хорошо сработал, чтобы снизить защиту Хагрида. Он был простой тип, благослови его. Гарри одарил улыбкой типа «шух», что ожидалось от гриффиндорца.

Хагрид отмахнулся от своих слов. "Это не было никаких проблем, никаких проблем вообще. Сядьте как дома."

Гермиона и Гарри сели, и они устроились удобно. Хагрид налил им чаю и разложил несколько каменных пирожных. Гермиона потянулась к одному, но Гарри покачал головой.

«Поверь мне, твои зубы поблагодарят тебя позже», - прошептал Гарри, чтобы Хагрид не слышал его, а Гермиона могла.

«Итак, как твои занятия?» - спросил Хагрид, когда не сводил с них глаз.

«Хорошо, они достаточно хорошо меня интересуют», - ответил Гарри, возвращая взгляд.

«Да, все верно, МакГонагалл не может перестать хвалить тебя, я не виню ее с такими же отметками, как у тебя», - с улыбкой заявил Хагрид. «Два лучших студента года».

«Спасибо, Хагрид, но Гарри намного лучше», - ответила Гермиона, но Гарри похлопал ее по руке.

«Не волнуйся, это даст тебе кое-что, к чему ты должен стремиться», - ответил Гарри, чувствуя, что это заставило Гермиону вырваться из-за стойки, которую поставил Гарри. Изумрудный колдун знал, что он продолжал подниматься к новым высотам. Он продолжал соблюдать свои пределы и превышать их. Он был в состоянии понять информацию намного быстрее, чем обычный человек, и он начинал задаваться вопросом, почему.

«Ваши родители тоже были одними из лучших в этом году, Гарри», - лениво прокомментировал Хагрид, и Гарри улыбнулся, пытаясь воспринять этот разговор более лично.

"Так ты их знал, хорошо?" - спросил Гарри, медленно шатаясь.

«Ах, да, я знаю их очень хорошо, они были лучшими из лучших, двух прекрасных людей, которых я никогда не встречал, они никогда не заслуживали смерти так, как они», - заявил Хагрид, прежде чем прочистить горло, и Гарри выругался он увидел слезу, стекающую по большой щеке Хагрида. «Имейте в виду, они так защищали вас, чтобы это было не так уж плохо».

«Я уверен, что это не так», - легкомысленно прокомментировал Гарри, чувствуя себя так, словно шокировал Хагрида, чтобы узнать больше.

«Это я спасла тебя из дома, не намного больше моей руки», - заявил Хагрид, показывая ему, и Гермиона улыбнулась, прежде чем задуматься о том, что делает Гарри.

«Итак, вы мне благодарны», - ответил Гарри свежим и прохладным голосом, но он не мог допустить, чтобы его волнение накапливалось в Хагриде слишком долго.

«Ничего страшного, - ответил Хагрид, наливая себе напиток, и Гермиона вмешалась.

«Так что я уверена, что в этой школе у тебя много всего интересного», - ответила Гермиона. она улыбнулась, прежде чем она добавила. «Будучи геймером и отправляясь в лес, я уверен, что у вас есть шанс встретить всевозможные интересные существа».

«Ну, я не хочу хвастаться, но да», - ответил Хагрид, когда выглядел довольно скромно.

«О, я уверен, что у вас есть несколько интересных историй, чтобы рассказать нам о вашем времени, и, возможно, несколько интересных историй о моих родителях», - прокомментировал Гарри, внимательно глядя на него и подвинув чашку к Хагриду, напиток был немного немного интереснее и полнее алкогольного содержания, чем то, что он подавал Гарри и Гермионе.

Хагрид сделал глоток напитка и начал рассказывать свои истории об интересных существах, с которыми он столкнулся. Разумеется, они были знакомы с тем, что было в Лесу. Хотя слухи о том, что оборотни жили в лесу, всегда были фантастическими, учитывая тот факт, что оборотни были проклятыми людьми. Молодой волшебник слышал все больше и больше сказок.

«Очаровательные существа, которых ты встретил», - заявил Гарри, увидев, что Хагрид расслаблен. Волшебник внимательно наблюдал за ним, прежде чем он предложил открытие. "Вы когда-нибудь сталкивались с собакой с третьей головой?"

«Трехголовая собака, на самом деле, я мой питомец», - сказал Хагрид гордым голосом, поскольку только Хагрид мог гордиться тем, что эта трехголовая вещь - это домашнее животное. Гарри понял, что он становится более расслабленным, более спокойным в отношении того, что он им говорит.

"Какую цель будет иметь трехголовая собака?" - спросила Гермиона, понимая, что имел в виду Гарри.

«О, все виды вещей», - заявил Хагрид, глядя на них двоих с улыбкой на лице. «Они верные спутники и могут охранять сокровища».

Гарри улыбнулся, когда подумал, что достиг той точки, в которой он нуждался, когда налил Хагриду еще один напиток. «И если бы кто-то могущественный хотел что-то охранять, они бы поняли, что ничто не может лучше, чем использовать такого верного питомца для его охраны. Я уверен, что это был бы идеальный инструмент для того, чтобы что-то охранять.

«Да, это так и называется в греческой мифологии», - сказал Хагрид, он так много знал.

«Очаровательно», - заявил Гарри заинтересованным тоном. "Итак, как можно успокоить дикого зверя?"

«Ах, с Пушистым он довольно легкий», - признался Хагрид, наблюдая за ними налитыми кровью глазами. «Все, что тебе нужно сделать, это сыграть немного музыки, и это убаюкивает его. Из-за этого Дамблдор достал все книги, так что не говорите никому».

«Я бы не мечтал об этом», - ответил Гарри с улыбкой, чувствуя, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, просто чуть больше, и у него будет то, что ему нужно. «И я уверен, что Дамблдор доверял тебе больше всего на свете, полагая, что твой питомец будет достаточно компетентен для работы».

«Поверь мне, Пушистый более чем компетентен», - сказал Хагрид, выпив немного больше, и Гарри наложил на бутылочку немного очарования, чтобы помочь Хагриду. Не то, чтобы пол гиганту нужно было много подталкивать.

"Кому бы Дамблдор доверял больше, чем тебе?" - осторожно спросила Гермиона, подбирая следующие несколько слов.

Хагрид ответил кровавым выстрелом и напряженным выражением в глазах. «Ну, сначала« Росток », потом Флитвик и МакГонагалл, они здесь уже давно. Квиррелл тоже здесь уже много лет».

«Я думал, что слух о том, что работа в области обороны проклята», с интересом сказала Гермиона.

«Он был учителем маггловедения в течение многих лет, но в этом году он поменял предметы; после этого у него развилось такое заикание, что он должен был остаться в своем другом классе», - добавил Хагрид со смехом. «И Снейп… Дамблдор тоже доверяет Снейпу».

«Так что, если Дамблдор доверяет Снейпу, это должно означать, что ты должен доверять ему», - добавил Гарри небрежным тоном.

Хагрид не видел в этом ничего дурного. «Снейп может показаться немного изменчивым, но у Дамблдора есть свои причины».

«Я уверен, что он делает,» Гарри согласился, прежде чем он налил Хагриду еще выпить. «Значит, кто-нибудь из них доверял вам настолько, чтобы рассказать вам о своем небольшом вкладе? Или они были менее доверчивы, чем Дамблдор, из ваших талантов?»

Хагрид нахмурился, пока не закашлялся и не достал себе другую бутылку, на этот раз что-то более сильное, и Гарри наложил на него легкое заклинание принуждения. Гарри и Гермиона держали свои покерные лица, не зная, сколько информации они получили от него.

«О да, я слышал об этом, Росток, это дьявольская ловушка с ней», - проговорил Хагрид, слегка икнув. "Гадкий маленький подонок, огонь - лучший способ".

Гарри улыбнулся, у него было идеальное оружие под рукой или, вернее, в глаза.

«Флитвик, какой-то шарм, он мастер анимации, просто поймай правильный ключ, и он станет дверью к твоему успеху», - ответил Хагрид, икнув, прежде чем скрестить руки. «Я действительно не должен был говорить тебе это».

«Хагрид, все в порядке, поверь мне», - ответил Гарри с понимающей улыбкой, которую Хагрид неверно истолковал как невинное выражение «шубак». "Вы доверяли моим родителям, и они были нормальными людьми, не так ли?"

«Да, МакГонагалл, она преобразила этот живой шахматный набор, я никогда не играла в эту игру сама», - признался Хагрид, когда его кровоточащие глаза расширились, и он выпил еще раз. «И Квиррелл, ну, у него есть этот тролль, больше, чем тот, который напал даже на Хэллоуин. И Снейп, ну, я не знаю, но я подумаю, что это было какое-то зелье. У Дамблдора тоже было что-то, но он не сделал». не могу сказать. Он держит свои карты близко к груди ".

«Ну, я уверена, что у Дамблдора сложнее всего пройти мимо», - ответила Гермиона, желая, чтобы у нее было больше информации, как и у Гарри.

Они поговорили еще немного, пока Хагрид не сказал, что ему нужно лечь. Гермиона и Гарри вышли на улицу, и он улыбнулся.

"Вы получили то, что хотели?" Гермиона прошептала Гарри на ухо.

«Конечно, я сделал», - ответил Гарри, внимательно наблюдая за ней.

"Так философский камень?" Гермиона спросила с интересом. "Какие планы вы собираетесь иметь с этим?"

«Планы, которые откроют двери, которые, я думаю, многие в этой школе не могли себе представить», - ответил Гарри самым загадочным голосом. «Итак, давайте сделаем нашу домашнюю работу».

«Я не могу поверить, что мы откладывали это так долго», Гермиона ответила, поворачиваясь, но Гарри улыбнулся.

«Гермиона, мы сделали работу быстрее, чем кто-либо другой», - добавил Гарри спокойным тоном.

«Конечно, мастер», - ответила Гермиона, наклонив голову, зная, что если Гарри считает, что все прошло хорошо, значит, все прошло хорошо.

«Только в спальне, Гермиона», - со смехом заметил Гарри, и Гермиона кивнула.

"Так, Ним не собирается присоединиться к нам?"

Гарри и Лукреция собирались отправиться в коридор на третьем этаже, под прикрытием плаща-невидимки Гарри. Они двинулись медленно, осторожно, чтобы плащ не соскользнул. Блондинка повернулась к нему с улыбкой на лице и прикусила губы, прежде чем повернуть голову.

«Нимфадора нанесла ответный удар по Близнецам Уизли и одной из их очаровательных шуток», - заявила Лукреция, едва скрывая свое веселье. «Она не была достаточно искусна, чтобы избежать обнаружения. Поэтому она проводит свое время в заключении. МакГонагалл не была слишком счастлива».

«Я уверен», - ответил Гарри, когда пара пошла своим путем, прислонив уши к двери. «Я думаю, что люди могут прийти к такому же выводу, как и я, и вот они могут напиться Хагрида».

"Так ты думаешь, что кто-то преследует этот камень?" Лукреция спросила его, но взгляд Гарри повернулся к ней. «Конечно, вы думаете, что кто-то за камнем».

Гарри с удовольствием уточнил свою теорию, когда смотрел, как блондинка идет к нему. «Ну, на самом деле все довольно просто. Камень не доставят в школу, и Дамблдор не смог бы сделать из него огромное производство, если бы он не пытался кого-то выманить на улицу».

"Так, Снейп?" Лукреция спросила его, но Гарри покачал головой.

«Нет, Снейп, похоже, не из тех, кто заботится о золоте, и он слишком несчастный ублюдок, чтобы хотеть жить вечно», - коротко ответил Гарри, вставая, осторожно следя за тем, чтобы Филч или миссис Норрис или любой из учителей дулся вокруг.

Если бы это было до Гарри, у него был бы другой охранник помимо очень противной трехголовой собаки. Не то чтобы он отрицал эффективность этого, но все же можно было бы подумать, что они добавят немного больше, чем это. Зубы и три головы отпугнули больше всего, но если они пришли к такому же выводу, как и другие, и напился Хагрид, должен был быть запасной план.

Лукреция взмахнула палочкой и произнесла заклинание, которое успокоило Пушистика спать.

«Следи за этим, я позабочусь о том, что там внизу», - ответил Гарри, когда Лукреция обратила свое внимание на Пушистика, который уснул рядом с люком.

Гарри посмотрел вниз и увидел виноградные лозы, они были на вид безвредны, но не все было так, как казалось. Он внимательно прищурился, наблюдая за ними, изучая виноградные лозы, прежде чем нацелить глаза. Сильный всплеск зрелища позаботился о дьявольской ловушке. Мгновение он ждал, пока лозы увядут, а затем развернулся.

«Побережье чистое».

Лукреция кивнула, когда Гарри обнял ее за талию, и они мягко упали на землю. Он не просто заставил отступить дьявольскую ловушку, он, возможно, уничтожил ее.

"Так что здесь было?" - спросила Лукреция, и Гарри повернулся к ней, прежде чем улыбка появилась на его лице.

«Дьявольская ловушка», - ответил он, и ее глаза оживились, прежде чем он ответил на ее вопрос без ответа. «Не волнуйся; я использовал заклинание пламени, чтобы заставить его отступить».

Гарри направился к комнате с крылатыми ключами. Слышно было жужжание над ним, и он осторожно оборачивался, изучая его. Он искал определенный ключ и знал, чего хочет.

Он схватил метлу, она была лишь немного лучше, чем школьные метлы, которые они терпели за уроки летания. Гарри сел на метлу и взлетел, мгновенно схватив крылатый ключ. У него не было шансов.

Еще одним плавным движением Гарри бросился вниз и направился к двери, прежде чем вставить ключ в замок. Он повернул его, и дверь открылась.

Лукреция последовала за ним внутрь, прежде чем она посмотрела на шахматные доски. Учитывая, что Минерве Макгонагалл придумал это конкретное задание, все будет не так просто, поэтому она повернулась к нему.

«Шахматы на самом деле не мое», - призналась Лукреция, она немного играла в нее, но на самом деле это была не ее чашка чая. «Я ненавижу это говорить, но это один раз, когда идиотские склонности Уизли пригодятся».

Гарри покачал головой, он играл в шахматы, но он ненавидел волшебную версию игры. В движущихся фигурах было что-то, что приводило к потере всей шахматной точки, но он обернулся, глядя на то, что он должен был сделать. Его руки скрестились, когда он наблюдал за этим, кусая губы. Он задавался вопросом, был ли простой способ.

Кто-то, кто хочет усложнить себе задачу, попытается заплатить за игру в шахматы на всем протяжении.

Что-то подсказывало Гарри, что тот, кто охотится за камнем, не захочет играть в эту игру до конца. Вот почему он пытался придумать другую тактику, чтобы он мог победить куски сундука.

"Так ты думаешь, мы должны играть?" Лукреция спросила, когда она смотрела на него.

Гарри покачал головой. «Нет, у меня есть идея, ужасная идея. У меня есть замечательная, ужасная идея».

"Как идея может быть прекрасной и ужасной?" - спросила Лукреция с поднятой бровью.

Гарри напомнил себе, что чистокровные не были такими культурными. "Маггловская вещь, неважно."

«Ах», - заявила Лукреция, прежде чем возник вопрос. "Итак, что ты собираешься делать?"

«Я собираюсь побить шахматную игру МакГонагалл за один ход», - ответил Гарри, и это заставило Лукрецию поднять бровь.

"Шутки в сторону?"

Гарри просто улыбнулся, когда его рука сияла фиолетовым светом. Раздался громкий взрыв, разорвав шахматные фигуры одним выстрелом. Она повернулась к Гарри с улыбкой, когда блондинка Слизерин откинулась назад и наблюдала, как все взрывается, оставляя шахматную доску чистой.

Гарри вышел на доску и увидел, что они не регенерируют себя. Это дало им возможность пройти через их поиски.

«Видишь, я ударил его одним движением», - ответил Гарри с улыбкой.

"Очень хорошо сделано,"

Они прошли мимо пыли и мусора. Это не регенерировало, и это позволило дуэту переместиться в следующую комнату.

Ворчание тролля отозвалось эхом через ухо, и он подождал, прежде чем сказать Лукреции отойти назад.

Гигантский клуб тролля качнулся в его сторону, но Гарри увернулся от него, используя рефлексы, порожденные неделями практики квиддича. В конце концов, иметь близнецов Уизли, чмокать летающие болдары рядом с ним, было хорошей практикой. Он ослепил тролля мгновенным ударом, а также слегка заблокировал зрение Лукреции, прежде чем отправил зрение тепла через зверя.

Он был нарезан пополам. Управляя тепловым зрением, он мог наносить вред только зверю, не поджигая ничего другого.

«Итак, еще одно очарование пламени», - с улыбкой заявила Лукреция, сморщив нос от запаха сожженной плоти троллей. «Это, кажется, ваша специальность».

Она поклялась, что в том, что сделал Гарри, было что-то еще, но если бы она узнала, она узнает об этом в свое время. Теперь двое продолжали идти вперед, до второй, последней части процесса, который был загадкой для Зелий Снейпа. Это был тот, который мог оказаться проклятым.

"Итак, яд в двух из них?" Гарри сказал, когда он быстро прочитал загадку и отсканировал их. «Пробки отличаются от этого и от этого. Остальные никогда не были открыты, никогда не трогались. Никогда не были запечатаны магией или иным образом».

"А откуда ты это знаешь?" Лукреция спросила Гарри, не обвиняя его, ей было любопытно, вот и все.

Гарри загадочно улыбнулся, прежде чем он посмотрел через плечо на нее и дал ей ответ. «Я хорошо разбираюсь в деталях».

Эти ловушки были не самыми сложными в мире, что позволило Гарри сделать одно заключение. Все они должны были заманить человека в ложное чувство безопасности. Ловушки в начале и конце были самыми опасными. Хотя, если бы кто-то был хорошо прочитан или достаточно умен, чтобы понять это, они могли бы пройти мимо Пушистика. Но большинство не может, хотя за горизонтом было что-то еще. Он шагнул вперед и внимательно наблюдал, принимая зелье, которое позволило бы ему пройти сквозь черное пламя.

Он стоял перед красивым зеркалом, и на его лице появилась улыбка.

На него смотрело отражение от зеркала, а рядом стояла темноволосая девушка с короткими волосами и черными одеждами. Рядом с ней стояла высокая белокурая девушка с голубыми глазами, которая была одета в комбинацию красного и синего. Гарри увидел их, улыбаясь ему в ответ, прежде чем он подошел к зеркалу и положил на него руку. Они стояли высоко и гордились миром, который они создали и помогли расти. Он узнал их обоих, Фаора и Кара стояли по другую сторону зеркала. Они спали, но однажды они встали бы рядом с ним.

«У меня должен быть Камень, чтобы он не попал в чужие руки», - заявил Гарри, и Кара кивнула, прежде чем она указала на Гарри в зеркале.

Каким-то образом камень упал в карман Гарри. Это был трюк с зеркалом. Чтобы получить камень, им нужно было его защитить. Желание сердца было сильным, и это то, чего Гарри желал больше всего на свете.

Лукреция наблюдала, как Гарри выскочил, фальшивый камень остался в зеркале.

"Так у вас есть это?" спросила она его, и Гарри обнял ее, обняв.

«Да, у меня это есть», - ответил Гарри, прежде чем наклонить ее назад и поцеловал в губы. Она ответила на поцелуй голодно. «Мы сможем выяснить, как это работает, и вернуть его Фламелю, когда Дамблдор уничтожит обман».

"Итак, мы собираемся сделать наш собственный?" - спросила Лукреция с поднятой бровью.

«Между нами двумя мы должны быть в состоянии понять это», - ответил Гарри с улыбкой, когда они вернулись, прежде чем их пропустили.

«Отец происходил из длинной череды военачальников с наградой», - объяснил Фаора Гарри, пока они шли через кристаллизованную деревню перед ними. Кара осталась в стазисной трубке, но он также чувствовал слабую связь с ней. «Я должен знать, я слышал о них постоянно, он был довольно горд. Его отец заставил его пойти в военную школу в возрасте, который был чуть старше, чем вы сейчас. Он был доволен результатами».

Гарри обернулся, прежде чем у него был вопрос, чтобы спросить ее. Его глаза смотрели на ее фигуру, она носила черные одежды, стянутые вокруг ее тела. «Итак, я должен спросить вас о моих силах».

«Желтое солнечное излучение увеличивает ваши и без того огромные физические качества», - сообщила она ему, когда они шли. «Хотя наш отец сообщил мне, что отказоустойчивость была реализована так, что ваши силы не будут полностью раскрыты, пока вы не будете тренироваться. Силы теплового зрения, рентгеновского зрения, улучшенного слуха и зрения, силового дыхания и полета придут к Вы в свое время. Я так понимаю, вы недавно получили намеки на эти полномочия.

«Да, тепловое зрение, усиление слуха и рентгеновское зрение», - подтвердил ей Гарри, и она положила руку ему на плечо, прежде чем она кивнула в подтверждение. «Хотя с тепловым зрением и рентгеновским зрением, оно приходит и уходит. Тепловое зрение срабатывает только тогда, когда я нахожусь в ситуации высокого напряжения, и требуется некоторая концентрация для контроля, поэтому я не сжигаю всех вокруг себя к хрустящей корочке. "

Фаора выглядела задумчивой, прежде чем села на камни и пригласила Гарри сделать то же самое. Два родных брата сидели рядом друг с другом.

«Тепловое зрение вызвано сильными эмоциями», - ответила Фаора, положив руку Гарри на ладонь. «Одна из этих эмоций может быть гневом, другая - страхом, другая - похотью. Несмотря на то, что ваши силы все еще развиваются, когда вы их осваиваете, вы можете включать и выключать их по своему желанию. Однако, учитывая, что вы подключились к эти способности в гораздо более молодом возрасте, правила могли бы измениться. И это не считая ваших магических способностей, которые сильно меняют игру. Мы с Кара ходили на подобные вещи, когда тренировали свои силы, как магические, так и другие ».

Фаора положила руку ей на подбородок и выглядела задумчивой.

«Вы можете улучшить его. Реализованные сейфы позволят заблокировать определенный процент ваших полномочий, пока я не смогу должным образом обучить вас».

"Сколько?" - спросил Гарри, но Фаора прикусила губу и подумала об этом.

«Хотелось бы, чтобы генерал был более откровенен с этой информацией, но как только я проснусь, это путешествие, которое мы трое узнаем», добавила Фаора, когда она провела руками по волосам и откинула плечи назад, глубоко задумавшись. , , «Рентгеновское зрение, это простой процесс. Вы должны сосредоточиться на объекте и активировать этот триггер в своем мозгу. Но не делайте это очевидным. Люди начнут задавать вам вопросы, если вы это сделаете. Я Конечно, мы можем согласиться с тем, что многие люди не предпочитают, чтобы на них смотрели ".

Гарри вздрогнул, он обнаружил, что немного жутко сам подумает об этом, и его сестра крепко схватила его за руку. Она убедилась, что Гарри проследил за ее взглядом.

"Сфокусируйся на этом выступе там, что ты видишь за ним?" Фаора сказала ему, указывая ему в правильном направлении. «Я сообщу вам, если вы не правы или нет».

Гарри сосредоточенно сосредоточился, пытаясь погрузиться в каждую деталь.

«Я вижу несколько скорпионов и яйца, оставленные какой-то птицей», - ответил Гарри, сфокусировав свое рентгеновское зрение.

"Очень хорошо, есть что-нибудь еще?" Фаора спросила, когда она внимательно следила за ним, приближаясь к нему.

«Есть ящерица, он территориален в том, что он считает своим гнездом», - ответил Гарри, и она схватила его за руку.

«Продолжай фокусироваться до такой степени, и все получится к лучшему», - сообщила ему Фаора, осторожно приложив палец ко рту. «На самом деле все будет хорошо, нет никаких сомнений в том, насколько хорошо все получится».

Она прочистила горло, прежде чем решила сменить тактику.

«Супер слух, это может быть полезным инструментом, каким бы улучшенным он ни был, если вы сможете сосредоточиться на одном отдельном звуке», - ответила Фаора, прежде чем повернуться и махнуть рукой. Они сместились на астральном плане, прежде чем стали призраками в городе. «Я хочу, чтобы вы сосредоточились на звуке плачущего ребенка».

Гарри попытался сфокусировать свое суперслушание, это была тяжелая работа.

«Помни, чтобы блокировать все звуки из твоей головы, ничего кроме этого одного звука не имеет значения», - сказала Фаора, прежде чем осторожно добавила. «Как только он улучшится, вы услышите миллионы и миллионы разговоров и звуков одновременно, и они могут заставить ваш мозг нервничать, если вы не будете осторожны, поэтому есть необходимость сосредоточиться. Есть много шума, но сосредоточьтесь на этом одном звуке и на нем». будет твоим. "

Гарри сделал так, как она просила, сосредоточив свое выражение в сторону, и он услышал звон и треск, движущиеся машины, крики людей, разговоры по мобильным телефонам, лай собак, щебетание птиц - практически все, что можно услышать в городе. Темноволосый волшебник выдвинулся вперед, и он изолировал один звук. Он ушел со своей сестрой, следуя за ним близко позади.

«Очень хорошо, вы нашли это», - заявила она оценивающим голосом. «Вам потребовалось много времени, чтобы изолировать звук, но это связано с вашей неопытностью в использовании этой силы. Давайте посмотрим, сможете ли вы найти лай собаки, используя те же методы».

Гарри обернулся и сосредоточился на лающей собаке, их было несколько, но он добрался до ближайшей.

«Парень, который ругает свой автомобиль за то, что он не заводится», - заявила она, и Гарри обнаружил это гораздо быстрее. Она схватила его за руку. «Отлично, теперь давайте продолжим».

Она заставила его найти несколько звуков, становясь все более тупыми.

«Найти кого-то щелкающего пером от скуки».

Гарри бросился в офис и нашел этого человека.

«На сегодня этого достаточно, вы добились приличных успехов», - ответила Фаора, оглядываясь на мгновение, прежде чем повернуться к нему. «Но, естественно, даже совершенство можно улучшить многими способами».

«Конечно», - ответил Гарри и улыбнулся.

«Вырежь этот символ в этот камень своим тепловым зрением», - сказала Фаора, подняв листок бумаги, позволяя Гарри сжечь этот символ в своем разуме. «Тщательно сфокусируйтесь, помните, что вы можете нанести вред окружающим. Постарайтесь не делать этого, если только вы намеренно не собираетесь нанести вред, который в этом случае обязательно нанесет максимально возможный ущерб».

Гарри улыбнулся, он думал, что это была общая идея, учитывая все обстоятельства, поэтому он повернул голову и сосредоточился на большом камне, который она подарила ему. Камень был его холстом, а жара - его долотом. Он улыбнулся, когда сосредоточился на своей задаче. В некотором смысле это было похоже на Преображение, где нужно было иметь хорошие навыки визуализации готового проекта. В противном случае они остановились бы на сто процентов пути. Гарри щелкнул языком и прицелился, осторожно принявшись врезаться в скалы.

Постепенно, чтобы не разбить их на части, Гарри начал высекать символ в скалах, он знал, что с одним несчастным случаем он может все испортить. Вот почему он не торопился и следил за тем, чтобы он ничего не сказал о том, что он делает. Волшебник аккуратно вырезал его в скале, используя глаза, чтобы проследить устойчивый рисунок. Он чуть-чуть покачал головой, прежде чем вырезать на фигуре легкую букву "U". Это выглядело довольно кривым, прежде чем он укусил язык, медленно высекая символ в скале.

Теперь он понял, легко делает трюк, и он приближался, вдавливая букву «U» в скалы, она аккуратно изгибалась вверх ногами. Молодой волшебник тщательно сделал его своим полотном и проработал его, один за другим.

Он легко отодвинулся, когда позволил камню осесть.

«Немного кривовато, но в остальном совершенство», - заметила Фаора, поворачиваясь к Гарри. «Это была гораздо лучшая попытка, чем я мог предположить ранее».

«Ты не веришь в меня», - ответил Гарри с дразнящей улыбкой.

Она покачала головой и улыбнулась ему. «Вся вера в мир, мой дорогой брат».

«Это приятно знать», - ответил Гарри, но как только эти слова пронеслись у нее во рту, Фаора села на колени и крепко обняла его.

«Твой прогресс потрясающий», - заметила она, наблюдая за ним, и медленно расстегнула его рубашку, даже если это было больше для шоу, чем для чего-либо. Темноволосая девушка провела руками по груди Гарри, чувствуя его мышцы под своими мягкими руками. "В более чем один путь."

Фаора хрипло прошептала Гарри на ухо.

«Думаю, тебе пора быть вознагражденным», - прошептала ему Фора, слегка облизывая его за ухом. «Люди говорят о влажных снах, но я не думаю, что они когда-либо испытывали что-то, что я собираюсь вам дать».

Она слегка обняла его, но Гарри обернулся и схватил ее за талию. Его губы нашли ее в горячем горячем поцелуе, и она нетерпеливо застонала. Это было то, о чем она мечтала, не просто идеальный любовник, но идеальный любовник для нее.

Фаора осторожно отодвинулась назад, скользя по земле, прежде чем она ослабила крепления на своей одежде.

«Думаю, нам лучше сделать это правильно», - ответила Фаора, опуская халат с плеч. «Займись со мной любовью, как только сможешь».

Smut / Lemon начинается.

Гарри выпил при виде ее зрелого тела, черных волос, обрамлявших ее лицо, прекрасных голубых глаз, которые смотрели на него. Ее груди просили прикосновения, и он положил на них руки, проводя их по ее телу. По ее насмешливому животу, ее длинным красивым ногам, и он скользнул по ее киске.

«Видишь, он очень хочет тебя», - прошептала ему Фаора, и она села рядом с ним, раздвигая ноги, чувствуя удовлетворение от того, как он прикоснулся к ней. "Как насчет того, чтобы сначала побаловать себя вкусом?"

«Я был бы в восторге, но я думаю, что это будет справедливо, если вы попробуете то, что я тоже могу предложить», - ответил Гарри, снимая мантию, чтобы показать свое мускулистое тело, с эрекцией, пульсирующей к ней.

Она протянула руку, слегка дразня его ногой, прежде чем наклониться и крепко сжала его. «Восхитительно, я думаю, что эта небольшая проба будет очень вкусной. Ты благословен».

Она откинулась назад, его член и яйца зависли над ее лицом. Фаора глубоко вдохнула его, и он начал покалывать, пока она не сунула его в рот, и начала сосать его, чувствуя, как его член давит на ее заднюю часть горла. Криптонская девушка попала в нее, восемнадцать лет, и хотя у нее было много игрушек, это была первая, к которой она прикоснулась. Единственный, кого она когда-либо хотела бы коснуться, ее брат был создан для нее, и она была воспитана, чтобы быть его.

Гарри без лишней паузы распахнул ее горячие киски губами и сунул язык в ее ядро. Вкус не отличался от всего, что он когда-либо испытывал прежде, его язык обвился вокруг нее, делая круговые движения. Его действия были вознаграждены громкими стонами в задней части ее горла, которые поднимали его член, в то время как он ударил его по ее горлу. Он схватил обе стороны ее лица, накачивая ее в нее, заставляя ее раскачиваться от удовольствия, от восторга и желания.

Фаора продолжала ощущать это олицетворение мужского облечения, оно пульсировало у нее во рту. Вены пульсировали и дергались, когда она взяла его в горло. Она чувствовала ощущения, которые он испытывал, а затем ощущения его собственного языка, искусно работающего с ее киской. Он переключил тактику, засунув в нее пальцы, и нетерпеливо сосал свой клитор. Ее тело реагировало на его прикосновения больше, чем что-либо еще, она чувствовала, как она развлекается.

«О, да, ты хорош для меня», - выдохнул Фаора, когда его член вонзился ей в горло. Она крепко обхватила его губами, действительно работая с ним. Она сделает ему лучший минет, какой только сможет, хотя это сводится к тому, что они могут дать друг другу в реальном мире.

Ее губы, обернутые вокруг члена Гарри, походили на чистое небо, и он почувствовал, как ее жидкость пролилась на его лицо. Ее запах заставил его разум стать более диким, чем обычно. Ее рот чередовался между сосанием его яиц и его члена, и это чувство заставило его погрузиться в ее киску на несколько секунд. Он мог есть эту киску весь день и всю ночь, и его сестра хотела, чтобы он это делал. Он обхватил ее задницу, когда она подняла ее, и сжал ее твердые щеки в своей руке.

Его яйца напряглись и пропустили поток его семени по ее горлу. Его бедра дернулись вперед, и она высосала его всухую, издавая непристойные звуки своим ртом. Темноволосая красотка действительно извлекла максимальную пользу из своей работы и действительно вытянула всю сперму из его шаров.

Она отстранилась и села с похотливым выражением лица, когда она раздвинула ноги и сунула пальцы в нее. Фаора поднесла соки ко рту и сосала их, облизывая их с пальцев.

Гарри должен быть внутри нее сейчас, это был единственный путь. Он не покинул этот мир снов, пока не испытал прелести ее киски.

Он схватил ее за запястья и прижал к себе. Она застонала, когда он удержал ее, и ее киска стала влажной от мысли о ее собственной плоти и крови, доминирующих над ней, что делает ее его. Несмотря на то, что это было только умственно, они могли сделать физическую часть позже, когда она проснулась.

«Расширяй нашу связь», умоляла она, и, конечно же, она чувствовала, как его член входит в ее киску, врезаясь в нее. Он ударил ее в нужных точках и прикоснулся к ней так приятно. "ДА!"

"Вы были такой грязной маленькой девочкой, не так ли?" Гарри хмыкнул, когда он нашел рот на ее груди и зацепился за сосок, сосущий его.

Она застонала, чувствуя, как огонь поднимается из ее живота, когда его член пронзил ее внутренние камеры. Ее киска сгорела от желания, желание ее младшего брата трахало ее во всех отношениях. Его яйца ударились о ее бедра, когда ему понадобилось несколько мгновений, чтобы раскачиваться и врезаться в нее, осторожно толкая ее внутрь. Темноволосый криптониан закрыл глаза и покачал бедрами, встречая его удары головой вверх, прижимаясь к нему. Она прикусила губу и похотливо застонала.

«О, да, стучите в меня», - простонала она, обхватив руками его спину и вонзив ногти ему в спину, почесывая спину, что добавило очарования.

Она могла заставить его чувствовать себя так, как мало кто другой. Гарри получал удовольствие от женщин, с которыми спал так далеко, но это выглядело гораздо иначе. Все криптонцы были бы такими, что имело смысл. Он сунул свой член в ее узкую киску, вбил в нее, сверлил в ее узкую киску и работал в ее центр. Его толчки становились все глубже, интенсивнее и затрагивали каждый ее кусочек.

Гарри почувствовал, как ее пизда плотно обхватила его, и она была доведена до огромного оргазма, который вызывал каждый нерв, заканчивающийся в ее теле.

Фаора погрузилась в ощущения, что его пенис принес ей, она никогда не думала, ей никогда не снились. Кара принесла ей много удовольствия, когда они играли, но это было совсем другое. Он схватил ее за бедра и вонзился в ее центр, осторожно проникая в ее центр. Его член пронзил ее центр, когда он плотно работал с ней.

"Любите это, больше, коснись моей груди", - похотливо застонала Фаора.

«Ты такой возбужденный, мне это нравится», - заявил Гарри, ускоряя свои удары в нее, осторожно прокладывая ровный путь в ее капающую горячую киску. Его яйца ударились о ее бедра, когда он вытащил ее и толкнул в нее. "Дерьмо, детка, ты так хорошо себя чувствуешь."

Фаора прикусила губу, обрадованная тем, что ее брат был восприимчив к этому. К счастью, его поместили в общину, где слово «инцест» использовалось только для обозначения названия группы. Это было смешно, но это было правдой. Она задавалась вопросом, получила ли это свою справедливую долю поднятых бровей от поднятого мирского.

Не было времени по-настоящему волноваться об этом, все, о чем она волновалась, это пример мужественности, толкающего ее между ног, сжигающего ее. Его член глубоко уткнулся в ее киску, и она тяжело дышала, поднимая бедра, чтобы он мог глубоко проникнуть в ее ждущее ядро. Она хотела почувствовать это, она получит это, каждый дюйм врезался в нее. Гарри осторожно схватил ее за бедра и приподнялся, прежде чем она вонзилась в ее тугую пизду.

Он чувствовал блаженство, и это обвивало его, он мог чувствовать ее оргазм, ее плотные стены сжали его твердый камень. Ее чистые жидкости смазывали его и позволяли его стремительным огневым ударам проникать в нее все больше и больше. Он создавал собственное освобождение, но он знал, что это будет средством вырвать их из страны мечты, по крайней мере, на сегодня.

«Собираюсь кончить», простонал Гарри, толкаясь в нее с быстрой яростью.

«Я хочу, чтобы это было внутри меня, наполни меня своей липкой слизью», - выдохнула Фаора, когда она качнула бедрами, тяжело дыша, когда она крепко сжала его и сжала его твердый камень между губ.

Гарри хмыкнул, убедившись, что довел ее до очередного оргазма и еще раз побаловался чудесами ее груди. Он толкнул в нее, быстрый, жесткий, толкая в нее. Ее киска сжимала его и доила его член, пока его сперма не выплеснулась, разбрызгивая его семя на ее внутренние стены сначала струйкой, а затем наводнением, когда он разбрызгал свой тяжелый груз между ее кремовыми бедрами.

Он рухнул ей на грудь и почувствовал, что проснется в полном беспорядке в своей постели.

«Я люблю тебя», выдохнула Фаора, уткнувшись лицом в его шею. «И скоро мы будем вместе, и мы их возглавим».

Smut / Lemon Ends.

Экзамены быстро приближались, и Гарри готовился сдавать экзамены второго года, как и Гермиона. Двое из них надеялись сохранить свою роль как самого лучшего в том, что они сделали со своими экзаменами. Был шепот, что Гермиона спала с Гарри, и она получила предпочтительное лечение, потому что она была с Гарри Поттером. Хотя спящая с ним часть была правдой, тот факт, что Гермиона нуждалась в дополнительной помощи в учебе, был для него откровенным оскорблением. Это заставило его хотеть обернуть руки вокруг горла людей, которые сделали это и задушить жизнь из них ..

Он сохранял спокойствие и сидел позади класса Защиты от темных искусств, когда он повернулся и посмотрел на класс. Квиррелл поднялся на ноги, но поднял руку, пока Гарри собирался выйти за дверь.

«Мистер Поттер, минутку вашего времени, если вы, пп, пожалуйста», - заявил Квиррелл, скрестив руки на груди, и Гарри задумался, что же это такое. «Мисс Грейнджер, вы можете уйти».

Гермиона нервно посмотрела на Гарри, но тот покачал головой.

«Все хорошо, Гермиона», - ответил Гарри, и она кивнула, прежде чем уйти.

«Итак, мистер Поттер», - заявил Квиррелл, пристально глядя на Гарри. «Я хотел поговорить с тобой».

Гарри встал на ноги, прежде чем он увидел что-то из-под тюрбана. Это было бесчеловечно, и он едва мог понять это. Это заставило его насторожиться.

"О чем ты хотел поговорить со мной?" - спросил Гарри, стоя напряженно и бдительно.

«Он знает, что ты дурак, возьми его, пока железо горячо», - прошептал голос под чалмой Квиррелла. «Я хочу поговорить с ним лицом к лицу».

«Мистер Поттер, я отмечаю, что вы умнее всех ваших сверстников, поэтому мой учитель хочет поговорить с вами», - заявил учитель, прищурившись к Гарри прищуренными глазами, и волшебник немного сместился. Он держал руку на своей палочке, что было ожидаемой позицией.

«Под своим хозяином ты имеешь в виду, что зловоние под твоим тюрбаном», - холодно ответил Гарри.

Это заставило Квиррелла скривиться и заставить его атаковать этого наглого парня. Когда Волдеморт поместил человека под свое заклинание, он полностью подчинил их и внушил большую преданность; это было доказано снова и снова. Конечно, были случаи, когда клятва верности исчезала и ломалась, когда волшебники и ведьмы не подчинялись должному делу.

«Позвольте мне поговорить с ним», - громко прошипел голос.

«Мастер, вы недостаточно сильны».

«Нет, у меня есть силы для этого», - прошипел он низким и мучительным голосом.

Тюрбан развернулся, и Гарри отступил назад.

«Дай угадаю, это прыщик, который действительно вышел из-под контроля», - ответил он голосом, не выражавшим страха.

«Гарри Поттер», - сказал призрачный шепот. «Посмотри, кем я стал из-за твоей руки. Посмотри, во что я превратился, просто из плоти и пара».

«Итак, ты - он», - осторожно ответил Гарри, сдвигая руки вместе и ожидая, пока другой ботинок упадет. Он был готов к атаке, хотя ему было больше интересно услышать, что он хотел сказать. "Вы лорд Волан-де-Морт."

«Да, так что вы сделали свою домашнюю работу, но я не ожидал ничего подобного от вас», - медленно и мучительно прошипел он. «Потому что ты тот, кто был отмечен, чтобы победить меня, но мы не должны быть врагами. Вместе мы можем быть грозными вместе, мы можем управлять ими. Я вижу это в твоих глазах; ты знаешь, что ты особенный».

«Я особенный», Гарри ответил, прежде чем он добавил с улыбкой. «С другой стороны, вы - специальное образование».

Гарри улыбнулся в ответ испарившейся форме Волан-де-Морта с понимающим выражением на губах. Молодой волшебник пристально следил за ним, положив руки ему на бедра, прежде чем он стал ждать и наблюдал за ним.

«Я не думаю, что вы цените масштаб того, что я могу вам предложить», - ответил Волдеморт, повернувшись к Гарри. «Вместе мы можем многое сделать, вместе мы можем быть королями над теми, кто под нами».

Гарри задумался об этом на секунду, прежде чем ответил.

«Допустим, я согласен с предположением, что к нам будут относиться как к равным, что я получу от этого?» Гарри ответил, прежде чем он остановился и исправил свое заявление. "Поцарапайте это, я хочу знать кое-что еще. Что вы получаете от этого?"

Волдеморт был быстр с ответом, его противное туманное лицо исказилось.

«Что касается того, что я получаю из этого, возвращение к полному телу, которое было уничтожено той ночью Хэллоуина много лет назад», - прокомментировал Волдеморт, глядя на Гарри, прежде чем его лицо изогнулось в злобной усмешке. «Что касается того, что ты получаешь, я могу заставить все это уйти. Я могу вернуть твоих родителей».

«И тогда я был бы в вашем долгу, если бы вы были способны творить магию, способную воскрешать мертвых», - осторожно ответил Гарри, не сводя глаз с врага, не позволяя ему двигаться. «И я очень в этом сомневаюсь».

Волдеморт смотрел на него, щелкая языком, прежде чем он двинулся вперед.

«Он - ключ к камню, хватай его!» Волдеморт зашипел, преследуя противника.

Гарри схватил Квиррелла за руку и неожиданно сжег его руку. На его лице появилась улыбка, прежде чем он сосредоточил свой ум и свои силы на глазах.

Волдеморт вспоминал ночь Хэллоуина и пытался маневрировать, пока не стало слишком поздно.

"Хватай его раньше ..."

Волан-де-Морт так и не закончил, а Гарри запустил чистый жар в затылок. На этот раз его глазные яблоки немного болели, но он сосредоточил тепло на теле Квиррелла. Учитель Защиты от темных искусств умер, как только он позволил Волан-де-Морту проникнуть в его сердце и душу. Черный дух исчез, едва сдерживая себя. Это прошло через Гарри.

Через его шрам ощущалась колющая боль, как будто что-то пыталось вырваться, чтобы воссоединиться с черным духом. Был громкий стук, который эхом отразился в его ушах, еще один громкий стук, прежде чем он упал назад, потеряв сознание.

Гарри оказался в самолете сна, где Фаора скрестила руки и опустила голову с легким вздохом, вырвавшимся из ее губ. Она откинула голову назад в небольшом количестве разочарования, она боялась, что что-то подобное может произойти.

«Как я и боялась», - ответила она, и Гарри посмотрел на нее с поднятой бровью.

"Не могли бы вы быть более конкретным?" Гарри спросил свою сестру, которая улыбнулась.

«Этот змей с лицом змеи, когда его тело взорвалось, это создало связь, часть его души вошла в твой лоб и зацепилась за этот маленький разряд молнии прямо здесь», - заявила Фаора, прежде чем она значительно провела пальцем по молнии для акцента. «Что не обязательно плохо, если вы способны усвоить знания без каких-либо вредных побочных эффектов».

Фаора обернулась и улыбнулась, прежде чем повернуться к Гарри, чтобы продолжить.

«Я не уверена, как это произошло, но это создало связь, и не такая хорошая, как у нас», - легкомысленно сказала Фаора, когда она положила руки на лоб Гарри и провела руками по его телу, чтобы убедиться, что он полностью там. Она нежно поцеловала его в лоб, как будто она пыталась успокоить его боль. «Так что его душа прижалась к твоей голове. Я уверен, что это является следствием того, что он использовал какую-то извращенную форму магии, чтобы разделить свою душу на несколько частей. Если она разрывается по какой-то прихоти и цепляется за что-то».

«Это объясняет, как он дважды пережил самовозгорание», - ответил Гарри, когда она села рядом с ним.

«И я извиняюсь за то, что ты потерял сознание. Кажется, что кусочек души у тебя на лбу, имеет отрицательную реакцию всякий раз, когда он находится рядом», - ответила Фаора, прежде чем наклонить голову мягким вздохом. «Живое существо, человек, это не должно было случиться таким образом. Если я могу рискнуть предположить, они не должны были быть контейнером души».

Гарри оставался вдумчивым; он верил, что этот тип магии не будет чем-то, что предназначено для общественного потребления. Он повернул голову, прежде чем он посмотрел вверх.

«Ваше тело испытало шок», - ответила она, пока криптонианец наблюдал за ним, прежде чем добавила свежим голосом. «На самом деле это то, чего я не предвидел. Если бы я знал, я бы предпринял дальнейшие шаги, чтобы защитить вас, когда смогу, но как только я стану достаточно сильным, я сделаю все возможное, чтобы удалить бит души из вашей головы. Пока вы сохраняете знание. Но в то же время я сделаю все, что в моих силах, чтобы подавить вашу связь с ним. Ваше мастерство в искусстве ума не полностью закроет эту связь, потому что это было не то, что было созданный естественным путем. Это была случайность, если бы это случилось миллион раз, обстоятельства никогда не выстроились бы совершенно правильно ».

Гарри позволил всему этому сесть, прежде чем он обернулся.

«Я не могу поверить, что я был достаточно слаб, чтобы потерять сознание», - ответил Гарри, но она положила руку ему на щеку.

«Ты не слабый, ты довольно сильный», - ответила она твердым голосом, поглаживая его щеку и с любовью глядя в его зеленые глаза. «Но у самых сильных из нас есть моменты, когда мы немного угасаем, да, я могу в это поверить. И придет время, когда вы проснетесь и сделаете то, что всегда делали. Камень безопасен, не это?"

Гарри ответил кивком.

«И он будет возвращен законному владельцу», - ответил Гарри, прежде чем добавить. «Лукреция и я близки к тому, чтобы выяснить это. Это нужно сделать незаметно, чтобы никто не узнал. Но мы должны быть в состоянии взломать код до лета. Еще месяц или около того, и мы сделали восемьдесят процентов».

«И я мог бы предположить, что этот Фламель мог бы пойти дальше, учитывая, что он позволил охранять этот Камень», - ответила Фаора, прежде чем она добавила и переместилась. «При условии, конечно, что Дамблдор не интерпретировал никакие директивы, которые Фламель дал ему творчески».

После минуты мысли он ответил.

«У Дамблдора много сильных сторон и много недостатков», - заявил Гарри дипломатическим тоном.

«Большинство мужчин, обладающих властью, справляются», согласилась Фаора, прежде чем она положила руки ему на лицо. «Идея состоит в том, чтобы сделать эти недостатки менее заметными, а сильные стороны - более очевидными, когда вы отправляетесь туда и делаете то, что вам нужно. Однако это можно сделать, вам одиннадцать лет, будьте терпеливы. У вас есть все время в мире, особенно с вашей долголетия ".

«Я сделаю,» ответил Гарри, прежде чем он провел рукой по подбородку, когда он ответил осторожно. «У меня есть чему поучиться у него, нравится вам это или нет».

«Да, это мудро, многому научиться у своих друзей, но у врагов можно многому научиться», - ответила Фаора, наблюдая за Гарри. «Я верю, что есть время до того, как вы проснетесь, поэтому я расскажу вам немного больше информации о нашем семейном происхождении, лучше всего я смогу узнать это сам. Я считаю, что я сказал вам, что Дом Зода украшал военных командиров на протяжении всего История Криптона. "

«Да, ты сказал это», - согласился Гарри, кивнув, прежде чем она продолжила.

«Мы были одной из самых украшенных семей Криптона, там было много домов, дом Зода был одним, наряду с Домом Эль и Домом Зе, который состоял из браков», - объяснил ему Фаора. «Были и другие влиятельные семьи, семья Ка, семья Ур, линия Велл и другие. Но Дом Эль и Дом Зе представляли две наиболее могущественные и выдающиеся линии. Брак между родителями Кара был очень политически мотивирован, потому что Зор-Эл женился на ней только из-за политических связей, которые получила ее семья, и ее родители заставили ее жениться на дворянине. Истинным взглядом Зор-Эла была молодая женщина по имени Лара Лор-Ван. то, что вы могли бы назвать средним классом, но Лара вышла за рамки этих связей и стала одной из лучших учениц своего года в академии. У нее не было связей, но у нее был интеллект и стремление превзойти ожидания своего социального класса. Она стала тем, что будет считаться врачом или целителем на Земле ".

Фаора сделала паузу.

«Это должно вызывать восхищение», - осторожно ответил Фаора. «Итак, Зор-Эль нацелился на Лару, но на самом деле, она только приукрашивала присутствие Зор-Эла. Лара влюбилась в старшего брата Зор-Эла, Джор-Эла».

«Ты выглядишь так, будто не одобряешь этих отношений», - ответил Гарри, но она улыбнулась.

«Не так сильно, как я и многие другие были удивлены, мы предполагали, что Джор-Эл в лучшем случае бесполым», - ответила Фаора, подумав об этом. «Он был женат на своей работе, и некоторые задавались вопросом, заметит ли он привлекательную женщину, если она танцует голой перед ними. Их отношения были настолько научными, насколько можно было ожидать, и у них был сын, после многих попыток, его Меня зовут Кал-Эл. Если я не ошибаюсь, Джор-Эл сумел освободить его от Криптона, и ему сейчас будет около шести или семи лет ".

Гарри откинулся назад и ждал, когда ему дадут дополнительную информацию.

Гермиона и Гарри прибыли в офис МакГонагалл; они были вызваны туда еще раз после экзаменов.

«Гермиона, в последний раз я в порядке», - ответил Гарри раздраженным голосом.

«Извините, мне нужно убедиться, что мой хозяин не пострадает», - ответила Гермиона, опустив голову. "И мой друг."

Гермиона чувствовала, что потерпела неудачу, но Гарри обнял ее.

«Эй, ты знаешь, ты не мог знать», - ответил Гарри с короткой улыбкой на лице, стараясь успокоить ее. - И кроме того, Волдеморт убил бы тебя, ты думаешь, я этого хотел?

Она пожала плечами и немного повесила голову. "Нет, я думаю, нет".

Они вошли в кабинет МакГонагалл, прежде чем они вышли вперед. Они шли к ней.

«Мистер Поттер, мисс Грейнджер, присаживайтесь», - ответила Минерва, когда кивнула им. Сегодня она почему-то казалась немного не в себе. «Прежде всего, я хотел бы извиниться за данный инцидент».

"Что Дамблдор делает с этим?" - спросила Гермиона, и Минерва нахмурилась, но она могла понять, откуда взялся стресс молодой ведьмы.

«Директор заверил меня, что он делает все возможное, чтобы лично расследовать этот вопрос», - ответила Минерва, глядя на него. «Камень был снят с зеркала и разрушен. Дамблдор заверил меня, что Фламель считает, что это к лучшему».

Гарри действительно задавался вопросом об этом, но он знал бы, встречался ли он с этим человеком лично позже этим летом.

«Вы, кажется, сегодня не в восторге, профессор», - сказал Гарри, заметив выражение тоски на ее лице и склонившей голову к нему.

«Мои извинения за то, что проецировали это на вас, мистер Поттер», - ответила Минерва, глубоко вздохнув и вздохнув. «Сегодня день, когда мой муж умер, и это тяжело для меня примерно в это время года. Думать о том, что мы могли бы иметь. Я бросился в свою карьеру, свою страсть после этого».

«Значит, у тебя не было времени на интимность», - ответил Гарри, наблюдая за ней, зная, что со всеми ведьмами после достижения ее третьей зрелости ее возраст замедлился до ползания.

Учитывая, насколько могущественным он подозревал Минерву, он подозревал, что, хотя ей было семьдесят в хронологическом смысле, она будет женщиной в середине или конце тридцатых физически. Гламурные заклинания, которые она использовала в классе, заставили ее выглядеть намного старше, хотя она расслабляла их, пока она была в уединении своего офиса, как сейчас.

Минерва кивнула, хотя женщина могла бы лгать, если бы у нее не было мыслей, но чем больше у нее было мыслей о Гарри, тем больше педагог блокировал их. Открытие ее сердца было чем-то, что она не думала, что она будет иметь какое-либо отношение к. Это приводит к тому, о чем она даже не хотела думать. Даже если она заметила, что у Гарри были лучшие качества обоих его родителей.

Не говоря уже о том, что его интеллект был необычным и привлекательным. Однажды она подслушала его в Астрономической башне в гостях у профессора Синистры, эти встречи случались не так часто, возможно, раз в пару недель. И все же они были чем-то, к чему Минерва пристально следила и что-то, что вдохновляло ее воображение. Звездные взгляды, которыми они делились, вдохновляли это.

«Но все же, ты желаешь чего-то большего, чем жизнь, которую тебе дали», - ответил Гарри, положив руки ей на талию.

«Мистер Поттер, это очень…»

Гарри прижал свои губы к ее, встречая ее губы поцелуем. Минерва не отстранилась, даже если ее разум кричал, что это потенциально неправильно. С другой стороны, возможно, некоторые из лучших вещей в мире были неправильными.

Минерва обнаружила, что отвечает на поцелуй, каким бы неправильным он ни был. Она не позволяла себе этим заниматься, потому что был кто-то, кто предлагал ей то, чего она давно хотела.

Гарри осторожно снял с себя одежду, чтобы показать, что у нее черный бюстгальтер и пара черных трусиков. Несмотря на преклонный возраст, ее тело было молодым и здоровым, как и прежде, многие женщины в возрасте за тридцать могли бы позавидовать, это было волшебство. Он провел руками по ее темным волосам, и Минерва позволила его языку проникнуть в ее рот, возвращая поцелуй.

«Мистер Поттер, если мы собираемся сделать это, мы собираемся сделать это правильно», - ответила Минерва после того, как он разорвал поцелуй, и она обняла его, чтобы почувствовать его. «Ты весьма благословен. Десять очков за Гриффиндора».

Гарри не мог поверить, что она сказала что-то подобное, но она упала на колени, чтобы спустить его штаны.

Smut / Lemon начинается.

Строгим учителем Преображения была другая женщина, которая стояла на коленях как распутница. Она стянула с него штаны и показала его боксеры. Она сняла его коротышку и позволила его прямому члену выпрыгнуть.

«Прошло много времени с тех пор, как у меня была возможность сделать это, поэтому я надеюсь, что вы поможете мне в этом уроке», - заявила Минерва, когда потерла его член, но затем она почувствовала прилив холодного воздуха между ног.

Гермиона уже нырнула между ее ног и облизывала ее киску. Она не могла думать о моральных последствиях этого, нет, это была самая далекая вещь из ее разума. Скорее она почувствовала, как язык Гермионы заставил ее замолчать.

Она восстановила свои способности достаточно долго, чтобы увидеть, как его пульсирующий член отскакивает к ней лицом, и взяла его в руку, медленно, осторожно поглаживая, прежде чем облизать голову. Минерва хотела попробовать его на вкус и почувствовала, как он растет. Учитель Преображения наклонился, чтобы обвести ее языком по яйцам.

«Ты… ну естественный», - прошипел Гарри сквозь зубы, она облизнула язык вокруг него, прежде чем почувствовала удовольствие и сняла лифчик, чтобы раскрыть грудь. Они были гибкими шарами с веселыми сосками, которые просили прикосновения.

Грудь Минервы чувствовала себя нежной, их не трогали после смерти ее мужа. Не так глубоко, и затем она почувствовала, как ее бедра сжались вместе, когда она разбилась.

«Гарри, ты нужен мне», - заявила Минерва, обернувшись, осторожно закрывая глаза.

«Вот, профессор, пора вернуть услугу», - ответила Гермиона с застенчивым выражением на лице.

Член Гарри был правильно подогрет, а Минерва склонилась над своим столом, а Гермиона сидела, раскинувшись перед ней. Губы брюнетки-ведьмы ждали осторожно и были готовы потрогать и порадовать.

Язык Минервы пробрался в дыру Гермионы, и она начала лизать ее, чтобы доставить удовольствие младшей девочке наивысшего из ее талантов. Когда она попробовала нежную и молодую киску рядом с ней, она также почувствовала, как руки Гарри обвивают ее задницу и его горячее дыхание над ее привлекательной дырой.

Член Гарри вонзился в тугую и едва касающуюся киску учителя, врезаясь в ее молодое, но зрелое тело сзади. Он схватил ее за бедра и пронзил ее, когда она оказалась за столом. Он ударил ее сзади, чувствуя, как ее плотное ядро обвилось вокруг него. Он плотно обнял его член, когда он продолжил вонзаться в ее тугую киску.

«О, да, профессор, о, вы чувствуете себя так здорово», Гермиона вздохнула, чувствуя, как МакГонагалл сосет свой клитор, и это доставляет удовольствие, которое невозможно описать всем телом. "Хватай ее сиськи, Гарри, Иисус, это так жарко."

«Я знаю, нам нужно устроить еще ... задержания», - ответил намек Гарри, но МакГонагалл могла только пожрать киску Гермионы, сосать ее клитор и шлепать по ней пальцами.

Гарри схватил ее сиськи и врезался в нее, чувствуя удовольствие от плотной киски, обнимающей его большой член, его шлепки по ее бедрам. Жар наполнил его тело, и он понял по ее разуму, что она постепенно пристрастилась к нему, его прикосновениям и его члену, который давил между ее ногами и закапывался внутри нее.

Минерва чуть прикусила губу после того, как убрала лицо с киски Гермионы Грейнджер. Этот жесткий столб, пронзивший ее сзади, привел ее к беспрецедентному оргазму.

"Я сломал вас, профессор?" - спросил Гарри, когда он замедлился, когда она упала на стол.

«Вряд ли, продолжай», - выдохнула она, прежде чем прикусила губу, и Гарри вонзился в нее еще сильнее. "О, сладкая Моргана."

«Думаю, что-то пренебрегают, профессор», - с улыбкой ответила Гермиона, и Минерва положила рот на киску Гермионы и продолжила осторожно ее есть. «О, да, это место».

«Так жарко, две умные девушки идут на это так», - ответил Гарри, снова обхватывая ее грудь и врезаясь в нее. Она откинулась назад на него, сжимая его член. Давление ее тесных стен на его вторгшегося члена заставило его яйца покалывать. «О, черт, это было мощно… о, блин».

Гарри уткнулся в нее своим членом, сосредоточился на ней и доставил ей удовольствие. По ее стеклянному выражению лица и легкому дыханию он мог сказать, что она все еще в этом, хотя и едва ли. Это оказалось многообещающим, когда он врезался в нее так глубоко.

Минерва почувствовала, что оценивает себя от удовольствия и давления ее влагалища, сжимающего его, ее жидкости выплескиваются, и он легко врезался в нее. Она никогда не чувствовала ничего подобного раньше, и она жаждала меня. Ей нужно больше.

«Поттер, не замедляйся», - выдохнула Минерва, пытаясь сохранить фасад строгости, но постепенно исчезая, прикусив губу. "Пожалуйста…."

Гермиона заставила ее замолчать, засунув рот в киску и съев ее.

Гарри врезался в нее, будучи могущественной ведьмой, у нее была блудная выносливость, но даже у нее были свои пределы. Своими толчками он бил ее по пизде, разрывая ее движениями, которые становились все более быстрыми. Он замедлился достаточно, чтобы позволить ей спуститься с оргазма, прежде чем он ускорился обратно.

«О, да», - простонал Гарри, когда вытащил и толкнул обратно. Этот толчок заставил его сперму выстрелить с большой громкостью и разбрызгать ее киску.

Минерва рухнула от удовольствия, держась. Она знала, что ей может быть немного трудно сидеть прямо без помощи облегчающего движения, но эта густая и сочная сперма, попавшая в нее, стоила того. Особенно когда его руки двигаются по всему ее телу, отправляя приятные толчки, чтобы сделать этот опыт намного больше.

Smut / Lemon Ends.

Последний учебный год в Хогвартсе полностью остановился, и Гарри вызвали в кабинет Альбуса Дамблдора. Он видел Дамблдора несколько раз в течение года, и он чувствовал, что его почти следует почитать. Возможно, было бы более честью, если бы он встретил Дамблдора в расцвете сил, когда его действительно уважали еще больше. Теперь он был в нескольких шагах от того места, куда он хотел пойти.

Он подошел к горгулье через то время и улыбнулся, прежде чем сказать пароль.

«Шоколадная лягушка», - ответил Гарри, и горгулья распахнулась, это позволило ему войти. Вошел молодой волшебник, одетый в свои лучшие одежды и спокойное, четкое выражение лица. Он шел вперед, пробираясь в комнату.

Дамблдор внимательно осмотрел Гарри с другой стороны стола, прежде чем он предложил ему одно выражение. Он дал то дедушкин выражение, которое было слишком милым и привлекательным. Это почти дало ему ощущение, что директор что-то замышляет.

«Садись, Гарри, будь как дома», - заявил Дамблдор, указывая на то, что Гарри садится. Он подвинул блюдо вперед, предлагая Гарри пот, но он проигнорировал его. «У вас был чрезвычайно насыщенный учебный год».

«Можно и так сказать», - осторожно ответил Гарри, не сводя глаз с Дамблдора. «Чем я обязан этому визиту, директор?»

Дамблдор выглядел удивленным, ему нравилось, когда кто-то был прямым. Это было освежающее изменение.

«Нам действительно нужно обсудить характер вашей жизни на лето с семьей», - ответил Дамблдор, но прежде чем Гарри что-то сказал, он поднял руку. «Прежде всего, я хотел бы принести свои извинения за ваши условия проживания. Я надеялся, что Петуния была бы… немного более искусной в том, чтобы отпустить свой гнев из-за того, что ей не позволили приехать в Хогвартс со своей сестрой. Она разочаровал меня."

Гарри заметил, что Дамблдор признал, что он был не прав, но не признал, что он был неправ. Он нашел, что это было проницательное заявление, и он заявил это.

«Мое время в этой резиденции с моими родственниками не было совершенно бесполезным», - ответил Гарри, чувствуя, что набрал приличный импульс.

«Да, учитывая законы Министерства о книге, вы не могли быть отправлены куда-либо, кроме Дурслей», - заявил Дамблдор, и Гарри увидел эти законы, они были приняты за двадцать лет до его рождения. Это препятствовало тому, чтобы чистокровных детей отправляли в приюты магглов. Учитывая, что большинство чистокровных семей были взаимосвязаны, у них будут родственники, которые будут найдены. "Но все же, это было возможно ... неудачно".

Гарри решил, что Дамблдор не хочет так сильно расстраивать яблочную повозку. Он был тем типом, который сохранял статус-кво без изменений, вплоть до грустного абсурда. Молодой волшебник внимательно осмотрел старшего. Учитывая его окклюменцию, Гарри смог выдвинуть ложные мысли, которые заставили Дамблдора поверить, что он принял все сказанное за чистую монету.

«Ограждения вокруг вашего дома, Андромеда Тонкс проинформировала вас о них», - заявил Дамблдор. Он не слишком обрадовался тому, что Андромеда воспользовалась этой свободой, но у нее есть влиятельные друзья в министерстве, которые могут сделать его жизнь довольно неудобной. А в его возрасте некомфортная жизнь не была тем, чего хотел Дамблдор. «Тебе будет достаточно прожить там месяц».

«И учитывая тот факт, что в этом году на меня напал один из ваших учителей, я мог бы чувствовать себя немного уязвимым этим летом», - ответил Гарри, осторожно разыгрывая свою следующую карту. «И я чувствую, что было бы разумно позволить кому-то переехать ко мне».

Дамблдор подозревал, что это произойдет, и Андромеда намекнула, что она позволит Гарри вернуться к Дурслям или, по крайней мере, пока не будет бороться с ним так же тяжело, если он допустит ему определенные уступки. Конечно, в конце концов, это было совсем не то, что позволял Дамблдор. Несмотря на то, что многие смотрели на него сверху, были и другие, которые хотели его каким-либо образом убить. Для некоторых он был просто школьным учителем, и это было его лучшим наследием.

Его ранние годы были не то, что он был горд и Дамблдор упорно трудился, чтобы выкупить себя каждый шаг пути. Он думал, что если он избавит себя от манипуляций с Томом Риддлом и от того, что случилось с его сестрой, он может умереть на куски. Во многих отношениях он чувствовал, что Гарри был этой возможностью, хотя он действительно задавался вопросом, что он вызывал.

«Естественно, Гарри, я бы не позволил тебе нести бремя прошлого года в одиночку этим летом, и вечером 31 июля тебя выпустят», - ответил Дамблдор, внимательно наблюдая за Гарри. Молодой волшебник посмотрел на него, и на его лице появилась улыбка.

«Спасибо, директор», - ответил Гарри, он наблюдал за его движениями, за тем, как он двигался, за тем, как он говорил. У Дамблдора было много чего узнать о том, как очаровывать людей. Фаора упоминала об этом в своих общих мечтах. "И это ты послал мне мой Плащ-невидимку?"

Дамблдору было грустно с ним расставаться, но Джеймс заставил его пообещать. «Да, это был твой отец и очень старая семейная реликвия».

Это заинтересовало Гарри, у него сложилось впечатление, что у Плащей-невидимок достаточно короткий срок годности. Насколько он знал, они просуществовали всего пятнадцать-двадцать лет, пока не исчезли. Ему придется немного исследовать плащ и что это значит, потому что в этом плаще было что-то особенное.

«Я полагаю, у вас есть свои экзамены, чтобы подготовиться», ответил Дамблдор, наблюдая за Гарри.

Старый директор должен был признать, что ему хотелось знать о скором пути из Хогвартса, когда он уехал. Он бы взял это. В то время от него было мало секретов, но он почувствовал разочарование, когда узнал об этом, когда стал учителем.

Опять же, только несколько человек справятся с нагрузкой курса.

Гарри готов сдать эти экзамены на втором курсе и начать подготовку к третьему году обучения. Он вернется обратно к Дурслям, но это будет только на месяц, и он не будет одинок.

Это было похоже на шахматы, пожертвовать одной незначительной вещью, чтобы выиграть общую игру. Дамблдор понятия не имел, он понятия не имел вообще.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Voznesenie/

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

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

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

**Глава – 6: Лето до второго года**

Лето шло полным ходом, но Гарри сидел на краю скалы с Фаорой. Он задал ей вопрос, который плыл в глубине его сознания с тех пор, как он разговаривал с ней, но он не мог до сих пор. Теперь это, казалось, было идеальным временем для этого вопроса. Он повернулся к своей сестре с выражением удивления и любопытства на лице, прежде чем он озвучил, что было вопросом всех вопросов, по крайней мере, насколько Гарри был обеспокоен.

"Как Криптон умер?"

Фаора выглядела вдумчивой, обдумывая это утверждение, это было не так сухо, как думали бы люди. На ее лице появилось недовольство, когда она размышляла над тем, что он спросил в ее голове. Криптониан задумчиво прижал ладонь к подбородку, а потом откинул голову назад.

«Смерть Криптона - сложная ситуация», - ответила Фаора, внимательно наблюдая за ним. «Было много инцидентов, но я полагаю, что основной причиной было невежество. Невежество привело к гибели многих великих цивилизаций. Криптон должен был существовать еще миллион лет. Как ни странно, это утверждение было дано примерно за двадцать пять лет до Планета уничтожена. Была война с «Черным нулем», а затем попытка генерала переворота, которая ввергла планету в гражданскую войну ».

"Так генерал умер?" Гарри спросил, он так и не смог получить четкий ответ по этому поводу.

Она предложила сардоническую усмешку, прежде чем сообщить ему о судьбе их отца. «О, нет, гораздо хуже, он был лишен своего тела до того, как его отправили в Призрачную Зону. Думаю, я говорил вам об этом. Это измерение, которое находится между мирами, где одни из худших преступников в двадцать восемь галактик отправлены. Наш отец совершил невыразимые злодеяния согласно Совету. Конечно, он чувствовал, что это необходимо. Он оставил свой след прежде, чем его отправили в Призрачную Зону. Когда мы с Кара сбежали из Криптона, мы знали, что до взрыва планеты оставалось всего несколько дней, потому что он вмешался в ядро планеты ... "

Фаора осторожно обернулась, когда скрестила руки на груди и помирилась.

«Ядро уже было нестабильным из-за добычи полезных ископаемых, а также из-за многих лет разрушений и неисправностей», - ответила Фаора, прежде чем кратко закусила губу. «Столица Кандор была разрушена и перестраивалась бесчисленное количество раз на протяжении веков. В одном из этих случаев была разрушена одна из главных линий разломов, что вызвало нестабильность. Гравитационное притяжение нашей планеты было изменено, когда один из наших спутников был также взорван ".

Гарри обернулся, чтобы наклонить голову.

«И миллионы людей никогда не должны умирать», - ответил Гарри, но Фаора повернула голову, прежде чем повернулась к Гарри.

«В некотором смысле, вы говорите правду, но по-другому, нужно смотреть на большую картину», - ответила Фаора, наблюдая за ним. «Криптон был замечательной цивилизацией, в которой было много научных достижений, достижений и всего, что между ними. Когда пришло время его падать, оно упало».

Гарри подумал, что это досадная правда, но она не закончила говорить с ним.

«Эксперимент, который привел к вашему творению, был следствием растущей нестабильности планеты», - добавила Фаора, скрестив руки и улыбнувшись. «Я бы не сказал, что твое отсутствие существования было бы оправданной жертвой, чтобы сохранить планету, которая была обречена на смерть».

Гарри кивнул головой, с этим ему пришлось согласиться, но она еще не закончила говорить.

«Я не стану слишком подробно останавливаться на том, что было, кроме как учиться на ошибках прошлого», - заметила Фаора, закрыв глаза на мгновение, прежде чем повернулась к Гарри, оставаясь вдумчивым. «И эта огромная ошибка может быть обнаружена с Криптоном, когда вы снимаете слои, где лежала проблема. На кухне было слишком много поваров, о чем люди могли бы сказать. Или вот еще одно высказывание, что люди на любой планете могут понять. Было слишком много последователей и недостаточно лидеров. Будут люди, которые позволят другим беспокоиться о проблемах Криптона, пока они почивают на лаврах. У Совета были все ответы, поэтому у немногих из них было столько вопросов. И именно это в конечном итоге привело нас к нашему проклятию и к нашей цели ».

Гарри позволил всему этому погрузиться, но у него был свой вопрос. «И все же Зод пытался быть этим лидером».

«Да, Зод так и сделал», - ответила Фаора, не поправляя Гарри в том, что именно этот человек является их отцом. Она много лет уважала его, но возникшая мания и тот факт, что он допустил несколько небрежных ошибок, которые были безосновательно, испортили ее мнение о нем.

Никто не был идеален, так что наверняка было много, но были времена, когда здравомыслие уходило на задний план. Зод сорвался с поезда здравомыслия давным-давно, и он стал по уши в нестабильности, которая заставляла всех сомневаться, был ли он когда-нибудь хорошим лидером. Он сделал много вещей правильно, но много вещей, которые он сделал неправильно, о, мальчик, они показали, и о, мальчик, они перевесили то, что он сделал правильно.

«Проблема в том, Хар-Зод», - сказала Фаора, когда она положила руки ему на плечо, пока она смотрела прямо в его глаза. Двое братьев и сестер смотрели друг другу в глаза. «Он попал в ту же ловушку, что и другие криптонцы, что и Совет. Он думал, что все было гарантировано, и завтра будет новый день».

«И он был не прав», - ответил Гарри, и она оставалась спокойной.

«Абсолютно неправильно», подчеркнула она, когда выглядела задумчиво «Наш отец должен быть уважаемым как великий лидер, но к концу он обошел поворот. Любое чувство блестящего полководца, который спас жизнь графине Криптониан за двадцать пять лет до того, как разрушение планеты было полностью потеряно. И его заменили бред сумасшедший, полный и полный сумасшедший ".

Она подумала об этом на секунду.

«Это не так сильно, это стремление к власти подорвало его», - добавила Фаора, размышляя про себя. «Это был тот факт, что он думал, что он превосходит все остальное. Он сделал то, что многие великие лидеры сделали в прошлом, что сделало их менее великими. Он начал верить в свою ажиотаж, и когда это произойдет, мой дорогой брат все остальное упадет вскоре после этого. "

Было мгновение, когда она остановилась и снова начала или собиралась, но Гарри избил ее до удара.

«Он не мог справиться с неудачей», - заключил Гарри задумчивым взглядом.

«И именно здесь он потерпел неудачу, где мы добьемся успеха».

Это был третий голос, ни Фаоры, ни Гарри, и они увидели ее на короткую секунду.

«Как мило с вашей стороны присоединиться к нам, Кара, но я боюсь, что эту встречу между вами и Хар-Зодом лучше оставить на другой раз», - ответила Фаора, и Гарри исчез из пейзажа сновидения, прежде чем он смог должным образом взглянуть на другой криптонианец, когда она предложила яркую улыбку и помахала ему, но он исчез.

Это дало ему кое-что, чтобы с нетерпением ждать их следующей встречи.

Время, проведенное Гарри на Первом Драйве номер четыре, никогда не дало бы атмосферу теплых и нечетких детских воспоминаний. Единственной причиной, по которой он вернулся, были защитные палаты, которые делали то, что должны были, даже если Дурсли должны были пострадать за них. С каждым годом они все больше походили на свою внутреннюю личность, и этот факт заставлял Гарри чувствовать себя довольно довольным, даже если это было немного самодовольно. Он почти надеялся, что они собираются выучить уроки, но он почему-то сомневался, что ему повезет. Они были не из тех, кто очень хорошо усваивал уроки.

Платежи от Гринготтса были прерваны, поскольку гоблины определили, что Дурсли нарушили их контракт. Учитывая, что Вернон был готов вскрыть кровеносный сосуд, Гарри предположил, что отсечение платежей сделало жизнь Дурслей довольно неудобной. Тем временем Гарри решил купить себе новую маггловскую одежду за деньги, которые собирались пойти на Дурсли, или другими способами, он решил использовать средства по назначению.

В настоящее время Лукреция переехала на лето, и пока Вернон ворчал себе под нос о происходящем, он почти ничего не мог с этим поделать. Несмотря на то, что это его собственный дом, он действительно не имел власти. Особенно учитывая тот факт, что Гарри технически владел документом о доме, учитывая, что его мать купила его для Дурслей в качестве свадебного подарка, о чем он случайно напомнил им, поскольку Вернон начал немного раздражаться по поводу сокращаемых денег. ,

Это прекращение огня оставалось довольно прохладным, и он подозревал, что, когда придет время, плотина снова сломается, и они вернутся на круги своя.

"Они действительно не самые яркие лампочки в коробке, не так ли?" - спросила Лукреция, наблюдая, как Дурсли уходят от Гарри, словно он был заражен.

"Магловское выражение, моя дорогая?" Гарри спросил, и она кивнула. В настоящее время она носила маггловское одеяние, чтобы сочетаться с коротким белым топом, который натягивался на ее большой бюст, и узкими джинсовыми шортами, которые изгибались вокруг ее задницы. Это было восхитительное сочетание, и Гарри оказался очень доволен этим. В настоящее время она ходила без всякой обуви.

"Ты уже получил какие-нибудь письма этим летом?" - спросила Лукреция, глядя на Гарри, надеясь подтвердить теорию, которая у нее была.

«Нет», - ответил Гарри, и она решила раскрыть ему секрет.

«Ну, домовой эльф матери, Добби, кажется, взял на себя ответственность за то, чтобы быть твоим защитником, учитывая, что есть какой-то гнусный план, который планирует Люциус», - заявила Лукреция, когда она села на колени Гарри, когда двое бездельничали в городской комнате. Они уже завершили работу по дому Гарри, взмахнув палочкой Лукреции.

Андромеда попросила одолжить Гарри разрешение использовать магию во время каникул, чем Гарри не собирался злоупотреблять. И хотя было соблазнительно повторить маленькое выступление МакГонагалл прошлым летом, Гарри решил, что не собирается этого делать, по крайней мере, не сейчас. Возможно, он подумал бы о том, чтобы сделать это в будущем, но теперь ему нравилось, что этот меч нависал над головами Дурслей, с угрозой, что он может сделать что-то очень привлекательное.

"А как мы узнаем, что Люциус что-то замышляет?" - спросил Гарри, он лишь мельком увидел старшего Малфоя. Хотя, если что-то напоминало его больную икру, Гарри полагал, что он не встретится с Люциусом лицом к лицу.

«Ну, тот факт, что он дышал, может быть признаком, но это может быть только мое мнение», - ответила Лукреция, но именно тогда она услышала стук в дверь. «И наш гость здесь, когда она появилась».

Лукреция помогла себе в дверях к огорчению Петунии Дурсли. Этот урод пригласил себя в этот дом, когда ее и Вернона не приветствовали. Вернон попытался напугать ее, но она отказалась сломаться, и все, что она сказала Вернону, заставило его испугаться. Это на самом деле напугало Петунию, немного подумав, и это не было чем-то, что она собиралась оспорить в ближайшее время. Мальчик был более опасным и хитрее, чем когда-либо, с тех пор как он пошел в эту странную школу.

Их попытки вытолкнуть его из него оказались неудачными.

Лукреция открыла дверь и увидела Вегу, стоящую на другой стороне. «Вега, это здорово, что ты смог это сделать».

«Я уверена, что ты рад меня видеть», - ответила Вега, надев черную майку с кожаной черной юбкой и сапоги на высоком каблуке. Она пошла вперед и поздоровалась с Гарри, прежде чем она крепко обняла его. «Гарри, приятно снова встретиться с тобой, на этот раз правильно. Я не думаю, что наша встреча на Рождество поцарапала поверхность».

«Я тоже рад тебя видеть, Вега», - ответил Гарри, когда почувствовал, как ее изгибы прижались к нему, прежде чем она прислонилась к нему, и на ее лице появилась улыбка, когда трио двинулось вперед.

«Я пришел, чтобы помочь Лукреции с вашими потребностями», - сказал Вега с понимающим выражением лица, которое Гарри сразу понял.

«Я с нетерпением жду этого», Гарри ответил с понимающей улыбкой, когда он обернулся.

Дадли стоял в расслабленном состоянии, его двоюродный брат стоял там с двумя старшими девочками. Он не мог найти способ выразить свои слова, но с другой стороны, Дадли часто испытывал недостаток в способности формулировать последовательные предложения в подавляющем большинстве случаев. Был момент, когда Вега вмешалась, чтобы нарушить тишину.

«Почему бы тебе не помочь себе и не принести нам немного закуски? Это жаркий день, и у меня был долгий путь».

Вега хлопнула в ладоши, и Дадли обернулся, абсолютно не в силах ни с чем спорить. Трио село на диван, и они наслаждались прохладительными напитками, рассказывая о школьном году.

«Другими словами, довольно без происшествий», сухо ответил Вега, приближаясь к Гарри. Четырнадцатилетняя, почти пятнадцатилетняя девушка улыбнулась Гарри. «Ну, вы живете насыщенной жизнью».

Она еще раз выпила газировки, которую ей дали, прежде чем задумчиво поставила ее на стол. Темноволосая ведьма повернулась к Гарри, прежде чем она слегка улыбнулась. Было мгновение, когда она откинулась назад, чтобы позволить ее рубашке немного подняться, и это показало намек на ее впечатляющий раскол, когда она обернулась.

«Почему бы нам не подняться наверх, а ты проведешь меня по городу», - ответила Вега, понимая, что смотрит на Гарри. «И это может закончиться спальней».

Лукреция не могла удержаться от нескольких собственных слов. «Я сделал некоторые необходимые изменения. Это место было довольно тесным, но я могу заверить вас, что кровать находится в рабочем состоянии».

«Я должен помочь вам проверить это, но я уверен, что Гарри не будет жаловаться», - ответила Вега с блеском озорства, танцующего в ее глазах, она сунула руку в Гарри, заперев ее. Лукреция заперла руку в другой Гарри рука и трио пробились вообще.

Само собой разумеется, у Гарри не было никаких жалоб об этой ситуации; с чего бы это? Он был в положении, которому большинство парней позавидовало бы, с каждой стороны от него было две девушки, и он ел это с каждым мгновением. Блондинка была на одной руке, а брюнетка на другой, и они продолжали подниматься по лестнице, осторожно делая каждый шаг.

Лукреция отодвинула руку от Гарри, когда они вошли в комнату, и Вега вошел внутрь.

"Погода очень плохая, не так ли?" - спросила она, снимая рубашку, чтобы показать, что на ней нет ничего, кроме кружевного черного бюстгальтера под ней, который окружал ее удивительный бюст.

«Тонко», - ответила Лукреция с сухой улыбкой и пожав плечами, но Гарри положил руки по обе стороны от ее талии.

"Я сомневаюсь, что Гарри все это так возражает, верно?" спросила она его, и Гарри покачал головой, прежде чем он сел на кровать и потянул Вегу вперед, чтобы она села на колени. Он положил одну руку на ее талию, а другую - на ее бедро.

Без предупреждения он втянул ее во внушительный поцелуй, и Вега остановилась, ее тело было залито удовольствием. Его рот должен быть оружием, другого способа описать не было. То, как его язык воздействовал на нее, заставляло ее испытывать удовольствия, которые она не имела ни малейшего представления.

Лукреция спустилась на пол, сняла юбку, которую носили ее кузина / сестра, и затем начались игры.

Smut / Lemon начинается.

Поцелуй Гарри на Веге стал более заметным, когда он оттолкнул ее обратно на кровать, а затем снял с нее лифчик. Ее загорелые груди были крепкими и пригоршней, и он сжал их, чтобы почувствовать упругую плоть в своей руке. Его сжатие ее получило отклик, когда ее глаза закрылись, и она тихо застонала.

«О, да», - прошептала Вега, чувствуя прилив холодного воздуха между бедер и Лукрецию между ног, прежде чем ее язык вошел в привлекательную дыру Веги. Она уже была мокрой от возбуждения от прикосновения Гарри к ней, и ее двоюродная сестра, облизывающая ее очень заманчивую дыру, вызывала у нее еще большее возбуждение.

Брюки Гарри были стянуты вместе с трусами-боксерами, что означало, что она увидела его полный член.

«Я вижу, у вас был всплеск роста», - заявила Лукреция, облизнув губы и уставившись на вздернутый член. Вега схватила его рукой и медленно начала поглаживать ее ладонью, прежде чем толкнуть ее рукой вверх и вниз, когда Лукреция вернулась к своей киске.

«О, черт, да», - начал Гарри, увидев, как Лукреция съела киску Веги, когда ведьма держала член в его руке. «Ну, не сиди там, соси мой член».

Вега схватил его член и поглаживал его несколько раз, чтобы привести его в полный размер. Она облизнула губы, прежде чем дразнить его член своим языком, отряхивая его по бокам и голове, прежде чем сунуть его член между губ. Она немного заткнула рот от огромного размера, но затем позволила себе погрузиться в удовольствия этого массивного члена, спускающегося по ее горлу, с каждым мимолетным движением.

На вкус она была так хорошо обернута вокруг ее губ, как горло, и Вега была полна решимости дать Гарри наилучший возможный опыт, которым она могла бы управлять. Ее рот засосал и гудел, когда она качала головой вверх и вниз по его толстому члену. Она качалась взад-вперед, чтобы вонзить ему горло, а его член скользнул по ее горлу.

Лукреция вышла из киски Веги и начала ласкать яйца Гарри.

«О, черт, да, вот и все», - тяжело вздохнул Гарри, когда он протянул руку вперед, и она стянула трусики вниз, чтобы показать свою мокрую киску. Он сунул два пальца в ее влагалище и начал быстрыми движениями выкачивать из ее лихорадочного центра.

Две девушки лизали и сосали его частную часть, делая с ним удивительные вещи ниже его талии. Он почувствовал, как его тело нагревается, когда они работали над его чреслами. Их языки и рот были великолепны, и они оба знали, чего он хочет. Гарри накачал их киски, когда они работали над ним. Вега вложил свой член в вакуум, как движение, и опустил рот на его член, пока он не вошел в ее заднюю часть горла. Лукреция облизала его яйца, используя свой язык, чтобы стимулировать его.

«Ах, ах, да», - проворчал Гарри, чувствуя, как они оба кончают ему на руки и пропитывают его соками. Он вытащил свои пальцы и попробовал их, его глаза застыли в чистом блаженстве, когда они некоторое время работали над ним, стимулируя его шариковый мешок и его член, чтобы выманить сперму из него.

С мощным толчком Гарри взорвался в рот Веги, послав семя в ее рот. Он ворвался в ее рот, посылая ей сперму по ее горлу с каждым проходящим толчком. Удары врезались ей в рот, когда он схватил ее за лицо, и с каждым мимолетным движением в нее заливалось все больше спермы. Она полощет горло спермой, прежде чем откинуть голову назад и осторожно проглотила ее.

Две девушки обернулись и горячо поцеловали друг друга, чтобы вернуть член Гарри в полное прошлое. Лукреция провела руками по темным волосам Веги, затем провела ими по телу и потерла тело, обхватила бедра и между ног, прежде чем осторожно потерла губы своей киски пальцами.

Лукреция и Вега заняли сексуальную позицию шестидесяти девяти и дали Гарри шоу, которое он хотел. Две красавицы горячо жевали персики друг друга, балуясь прелестями под ними.

«Гарри, ты мне нужен внутри меня», умоляла его Вега, медленно раздвигая губы, и Гарри не собирался отказываться от этого приглашения. Он двинулся вперед.

«Какая красивая киска, и она моя», - ответил Гарри, прежде чем схватить ее за руки, прижимая к себе, прежде чем вонзить свой толстый член в ее пизду, прежде чем он толкнул ее вверх и вниз в ее центр.

"Да, твой, трахни меня, трахни меня!" Вега пел, пока он вонзил свой толстый жезл в ее зияющий центр, вытянув ее узкую дыру. На мгновение она почувствовала боль, но это сменилось удовольствием.

Затем, прежде чем она успела произнести еще одно слово, киска Лукреции была накинута на ее рот, и она знала, что делать. Ее язык проник в киску ее двоюродного брата, облизывая ее изнутри, когда она прижала насыпь к губам. Темноволосая ведьма ощущала все больше удовольствия, когда чувствовала, что эта масса мужественности погружается в ее горячий центр.

Гарри работал в ее киску; ее тугой центр сжал его пульсирующий стержень, когда он ускорил шаг, поднялся и погрузился в себя. Он почувствовал ее стоны, а затем жар от ее кургана, когда она брызнула его член своими жидкостями. Он немного остановился.

«Стучите по ней, не показывайте ей пощады», - подтолкнула его Лукреция, положив руки на сиськи Веги и грубо сжав их. Гарри протянул руку и сделал то же самое с ней. "О, ешь мою киску любви".

«О, черт, крепко», - проворчал Гарри, направляясь в ее горячий центр, чтобы привести ее к еще одному впечатляющему оргазму, и он почувствовал, что она в значительной степени ощущает удовольствие, проходящее сквозь нее.

Вега оказалась в ловушке на небесах, член внутри нее был хорош, когда она ела центр Лукреции, облизывая свой язык в свою киску. Вкус лимонов, капающий ей в рот, захватил ее разум и заворожил ее чувства, когда он потянулся, чтобы схватить ее за бедра, прежде чем вонзиться в нее. Гарри поднялся и погрузился в ее узкую киску, толкаясь в ее центр, когда он снова погрузился в нее.

«О, он меня так сильно растягивает», - подумала она, чувствуя, как ослабла от желания, когда его член продолжал врезаться в нее. Он схватил ее за бедра, вонзился в нее и приземлился в нее.

Она почувствовала, что ее сотрясает несколько оргазмов, каждый из которых более мощный и продолжительный, чем предыдущий. Ее тело было подвержено удовольствиям, о которых она едва ли могла мечтать, но это было правдой, ее капающий центр начал работать.

Гарри работал в ее тесном центре, действительно сильно вонзаясь в нее, и он знал, что она устала. Он избил ее киску своими мощными толчками.

«Не замедляйся, любимый, ей это нравится», - заявила Лукреция, прежде чем прикусила бедро и откинула голову назад со страстным криком, когда почувствовала, как язык Лукреции заставляет ее над киской. "О да, это верно, это то самое место, блин, да, дай мне это так!"

"Тебе не нравится это? Тебе не нравится, когда я бью свою шлюшку своим членом?" Гарри зарычал, когда он пронзил ее так быстро, как мог, не разрывая ее.

«Да, о да, о, дорогая Моргана», - выдохнула она, когда он вонзил свой член в нее, работая в ее центр, скручивая и врезаясь в нее, как буровая установка.

Она подняла бедра, чтобы встретить его глубокие толчки, и его яйца напряглись, прежде чем он пролил свой сливочный восторг между ней. В ее киске прогремело несколько ударов, и она еще больше напрягла бедра, мышцы ее пизды напряглись. Она чувствовала себя пороком, и она доила его член на каждом шагу.

«О, у меня должно быть кое-что из этого», - заявила Лукреция, когда она обняла Гарри не раньше, чем он вытащил и прижался губами к нему с очень горячим и расплавленным поцелуем. Она втирала свою киску в его член, чувствуя трение между ними двумя и мгновенно заставляя его чувствовать себя тяжело.

С легкостью Гарри проскользнул в ее центр, и она опустилась на него, подпрыгивая с повышенной бесчувственностью. Ее светлые волосы вспыхнули, когда она ехала на нем, ее бедра работали против него, ее бедра соединились с ним, когда она покачивалась взад-вперед, чувствуя наслаждение от удара члена в него.

«Черт, я люблю эту киску», - выдохнул Гарри, схватив ее за бедра и заставив его упасть на толстый и длинный член.

«Эта киска любит тебя», - простонала она, обхватив пышные бедра вокруг основания. "И это нуждается в тебе, о да, это нуждается в тебе, трахни меня, трахни меня так сильно."

Гарри сделал, как его просили, было грубо подвести даму, и он вонзился в ее центр, прижав свой член к ее стенам, потирая его о ее горячий восторг. Два мощных половых органа позволили получить незабываемые впечатления, когда блондинка, катаясь на волшебнике, как его член, вылечила все беды мира, а затем и многое другое.

Лукреция откинула голову назад, стонала и скрежетала, о, ей нравилось это ощущение, ей действительно нравилось, как его член бил в нее. Она приподнялась, прежде чем сунуть бедра в основание его члена. Она почувствовала, как она врезалась в ее центр, поражая ее в самых приятных местах, какие только могла. Она играла и поправляла свои соски, чувствуя каждый оргазм, который сотряс ее тело.

Если бы она позволила ему, он мог бы трахать ее в кататоническом состоянии.

Гарри схватил ее груди и лепил их, что вызвало приятные стоны из ее горла.

"Любите меня играть с вашими сиськами, не так ли?" Гарри застонал, когда он толкнул ее в узкий центр.

"Да, да, да!" она скандировала, она откинула бедра назад, и в ответ он врезался в нее.

S Ун он пришел, последние оргазма, хотя Гарри будет пополняться довольно скоро. Он откинулся на нее, чувствуя, как она напрягается против него. Он почувствовал ее грудь, запоминая каждый закоулок ее напряженного тела, когда продолжал качаться в ее центр, набирая скорость, прежде чем его яйца напряглись, и он вонзился в нее, прежде чем пролил свою плотную сущность в нее.

Оргазм был лишь началом веселой ночи, когда Вега была освежена.

«Моя очередь снова», - сказала она, кусая губу, когда повернулась к Гарри.

Smut / Lemon Ends.

Дорогой Гарри.

Опять же, я сомневаюсь, что вы даже знаете смысл скучной жизни, поэтому я не думаю, что мы снова пройдемся по этому вопросу. Хотя я кусал губу, когда увидел рассказ о том, как вы встретились лицом к лицу с человеком, который напал на ваших родителей и убил их. А потом пытался убить тебя. Вам повезло, не так ли?

Что касается гарема, хорошо, у вас есть мой интерес, но, очевидно, это позор, что мы не можем встретиться. Я сейчас нахожусь здесь, в Готэме. По крайней мере, учебный год прошел хорошо. Конечно, это было не так волнительно, как у тебя. Если не считать того факта, что какой-то парень принес нож в школу и угрожал учителю за то, что он дал ему «А-», а не «+»

В большинстве вузов это было бы событием, не так ли? В Готэм-Сити, это еще один понедельник. Я хотел бы преувеличить об этом, но это правда. Я не знаю, что в воде в этом городе. На самом деле я надеюсь, что нет ничего плохого в воде, учитывая тот факт, что я пью ее.

Как будто твоя школа могла бы соответствовать Готэму, если подумать об этом. Это действительно странно, когда вы думаете об этом. Вы получили высшие оценки на экзаменах, как если бы были какие-то сомнения. Мне интересно, почему твоя голова не такая большая. Мой будет после того, как вы получили оценки, которые вы сделали.

В следующем году они могут быть достаточно хорошими, чтобы я мог поступить в Готэмскую академию в частной школе. Скрещенные пальцы. Мои родители купили бы меня, но я хотел доказать свою точку зрения.

Лютор проигнорировал мою петицию, но чего вы ожидаете? Я не уверен, что хочу знать, что в этом удобрении его растения в Смолвиле торгуются. Я слышал слухи, но их достаточно, чтобы перевернуть желудок любого.

Надеюсь поговорить с вами в ближайшее время. Напиши обратно.

Памела.

Гарри получил это письмо и осторожно обошел двух спящих соседей по комнате. Он увидел Хедвига на подоконнике и поблагодарил ее за сову за всю тяжелую работу, которую она выполнила. Не то чтобы она выглядела так, как она думала, Гарри заметил, что его сова казалась довольно гордой и преданной ее работе.

Как человек, как хозяин, или что-то в этом роде.

Он улыбнулся и прикусил губу, прежде чем он взял ручку на бумагу. Бутылки с чернилами и иглы, это было не его дело. На самом деле он очень предпочитал компьютеры, но Дурсли копили деньги, чтобы получить его между «когда свиньи летят» и «когда ад замерзает». Он предполагал, что может купить один, но эти идиоты, вероятно, заложат его, когда он будет в школе, или Дадли "случайно" сломает его. Тогда Гарри придется «случайно» сломать Дадли. Несмотря на это, Гарри приложил ручку к своей бумаге и начал писать на бумаге.

Дорогая Памела.

Нож в школе закончился не так хорошо, как класс. Вау, даже я не настолько серьезно отношусь к учебе. Если подумать, моя подруга Гермиона не очень серьезно относится к учебе, и она может стать довольно одержимой, когда им представится такая возможность. До такой степени, что было бы немного страшно, если бы это не было так мило, но эй, Гермиона хороший человек. Она усердно работает.

Она все еще не собирается побить мои оценки, но она усердно работает.

Мудро не думать о том, что положено в удобрения в Люторкорпе, хотя, учитывая некоторые странные слухи, которые я слышал из Смолвиля, я даже не знаю, что вам сказать. У них был метеорный поток около трех, четырех лет назад, и значительная часть города была выровнена. Я читал об этом, когда ты начал рассказывать о Люторе.

Теперь я наслаждаюсь своим временем с двумя моими девочками. Они делают мое время в доме животных зоопарка, с которым я, к сожалению, делюсь ДНК, немного терпимо. Ну, технически Петуния - это та, с кем я делюсь ДНК, но вы понимаете. Я думаю, что однажды они забрали Дадли на бойне.

Лукреция превратила мою комнату в нечто обитаемое, эта девушка удивительна во многих отношениях, чем одна. Вега тоже очень весело; она напугала Дадли, чтобы он выполнял работу по дому. Это требует таланта, чтобы фактически заставить этот кусок сдвинуться с места любым способом. Это заставляет меня улыбаться.

Я готовлюсь ко второму, технически третьему году обучения. Древние Руны, Арифманция и Забота о Волшебных Существах - это курсы, которые я посещаю. Я все еще могу сдать экзамен по изучению магглов, потому что они меня подняли, так что вот так. Что касается гадания, я не верю, что будущее было заложено в камне.

Гермиона хотела пройти каждый факультативный курс, но, к счастью, в этом преобладал смысл.

Это все, что я должен сказать сейчас. Надеюсь услышать от вас скоро.

Гарри.

По ее мнению, Тонкс оценила идею стать аврором как увлекательный карьерный ход, хотя ее учителя не шутили, когда говорили о дополнительной работе, которую она влекла. Она работала над точильным камнем, чтобы получить лучшие тритоны, какие только могла, но это был лишь легкий шаг к ее целям. Она бы хотела еще несколько уроков уровня NEWT по сравнению с мучениями, которые должны были пройти после ее обучения аврорам.

Конечно, не то чтобы она обижалась на тяжелую тяжелую работу, но Муди мог быть ведомым водителем со своей тренировкой. Он был на пенсии, что означало, что он приходил в министерство, чтобы пытать новобранцев каждые несколько дней. Министерство позволяло ему делать то, что он делал, потому что он был лучшим в мире в том, что он делал, хотя то, что он делал, было не очень приятно.

Она посмотрела на «Привет Драйв номер четыре», три недели ада, известные как базовое обучение, закончились, и она не могла дождаться, чтобы пожинать плоды после вечеринки. Она пошла вперед, чуть не споткнувшись о ноги. На этот раз это было не из-за ее обычной неуклюжести, совсем не из-за ее неспособности не торопиться.

«Три недели, но худшее позади», - подумала Тонкс, и Муди отметил, что эти три недели базовой подготовки были процессом, чтобы отсеять тех, кто не был вырезан в качестве авроров. Она поняла, откуда он идет; у них не могло быть никого, кто складывался бы как карточный домик, входящий в корпус авроров. На ее лице появилась улыбка.

Было раннее утро, и она увидела первые намеки на солнечный свет. Она бы попала сюда раньше, если бы у нее не было мотивации встать и идти сюда до сих пор.

Дверь открылась для нее, она была введена ее матерью. Дурсли не оценили этого, но Тонкс не оценила Дурсли. Так что это было так же хорошо для нее. Интересно, хорошо ли уживаются Гарри и ее кузены? Зная Гарри, он втянул их обоих в ступор.

Это было то, что она одобрила на сто процентов пути.

Тонкс поднялась по лестнице. К счастью, Дурсли все еще спали, что было хорошо. Она хотела избежать конфронтации. Триггер счастлив, поскольку она была после тренировки Муди, теперь она должна была проклясть и никогда не задавать вопросы. Это был образ мыслей, в котором она находилась сейчас, и она подошла ближе к Привет-Драйв номер четыре, думая обо всем и думая о том, что она хотела бы сделать.

Или, скорее, кого она хотела сделать?

Тонкс поднялась по лестнице и увидела, как Гарри прошел через комнату. Лукреция и Вега были на кровати, крепко спали, и мудрому волшебнику не потребовалось выяснить, что там произошло. Улыбка расплылась по лицу Тонкс, прежде чем она ускорилась. Она чуть не запнулась, не из-за своей поспешности, а из-за того, что обняла Гарри.

Гарри удивленно поднял глаза, он был почти готов встать с постели, чтобы выпить воды, но он наткнулся на что-то гораздо более приятное. Тонкс прижала ее губы к его, ее язык работал в его рот, когда она обняла его за спину. Он был уже голым от своих прежних занятий и все еще хотел секса.

Ее одежды исчезли вокруг ее тела, и веселье началось.

Smut / Lemon начинается.

«Привет, Гарри», - подумала Тонкс, прежде чем почувствовала, как рот Гарри пробирается к ее шее, облизывает ее и сосет ее шею.

«Ним», - выдохнул Гарри, когда обхватил ее мокрую киску, он мог сказать, насколько она возбуждена. "Вернуться от основного?"

«Да, поговорим об этом позже, время заняться любовью сейчас», - выдохнула Ним, поглаживая член Гарри до полной мачты, хватая его в руке и накачивая его вверх и вниз. Она получила это хорошей и жесткой, дразня его с медленным облизыванием, как ребенок экспериментирует со своим первым леденцом.

Гарри закрыл глаза, было так приятно, когда она лизнула и дотронулась до него таким образом, что он никогда не хотел, чтобы это прекратилось, хотя он чувствовал, что это может остановиться в любое время. Он тяжело дышал, когда ее рот обхватил его, и она начала его сосать.

«О, ты не потерял свое прикосновение», - выдохнул Гарри, пока ее рот качался вверх и вниз по его мясистому полюсу, облизывая и сосая его нежный член, пока он не задвинул ее в горло, прежде чем подпрыгнуть вверх и вниз Это.

Тонкс была рада слышать это и была готова подарить ему самый приятный опыт, который она дала кому-то, она знала, что Гарри будет из тех волшебников, у которых было сексуальное мастерство, о котором только шептали в мифах. У кого были сотни на сотни любовников, и он мог справиться с ними полностью. Она взорвала его, пытаясь вырвать первый глоток спермы из его горла.

Гарри не спешил с нагрузкой в течение многих минут, и она использовала свой контроль над горлом с ее способностями, чтобы действительно поработать над ним. Ее голова покачивалась взад-вперед, когда она спрыгнула на его член, работая над ним, и это сжало его вокруг. Он был почти готов, а ее опытный рот собирался работать с ним.

«О, черт», - выдохнул Гарри, стиснув зубы, и почувствовал, как его яйца напряглись, прежде чем груз упал в ожидающий рот Тонкс и выстрелил несколькими веревками по ее горлу.

Тонкс отстранилась, издавая непристойный хлопающий рот, но ее киска не собиралась ждать времени. Она увеличила свою грудь до размера чашки DD, прежде чем она разбила член Гарри между ними.

«О, дерьмо, это так здорово», - выдохнул Гарри, когда ее большие груди увеличивались с каждым проходом, разбивали его член и терли его до полной эрекции. Она трахала его, как будто не было завтра.

Он схватил ее за руки и толкнул ее обратно на кровать, рядом со спящими формами Лукреции и Веги, кровать была расширена. Ее киска была в чашке.

«Я ничего тебе не дам, пока ты меня не попросишь», - ответил Гарри, глядя на нее с улыбкой на лице.

Тонкс задрожала, ее киска горела от желания к нему. "Пожалуйста, Гарри?"

"Прости, что?" - спросил Гарри, проводя большим пальцем по ее щели, чувствуя, как влажные соки скатываются по ней. Он поднес его ко рту и попробовал, прежде чем положить в ее рот. Она слегка высосала соки.

«Пожалуйста, трахни меня», - простонала Тонкс, чувствуя, как его член прижимается к входу в ее киску. "Пожалуйста, держи меня и трахни мои мозги, сделай меня своей шлюхой, Гарри!"

Гарри прижался губами к ее губам, прежде чем он сунул свой член внутрь нее, чувствуя, как ее стены расширяются, прежде чем ее силы напряглись против него. Его член вонзился в ее очень узкую киску, поднимаясь и впиваясь в нее. Его член погружался в нее с каждым проходящим выстрелом, и он погружался в нее еще глубже с большим количеством передач. Он прикусил губу, когда набрал темп и поднялся, прежде чем врезаться в нее.

Тонкс с удовольствием прикусила ее губу, когда он врезался в нее, удерживая ее на кровати. У него был свой путь с ней, его член врезался в ее киску. Он погрузил его в нее и заставил ее внутренности обернуться вокруг него. Ее мышцы напряглись и разбрызгали его внутренние соки, когда она почувствовала, как удовольствие омывает ее тело.

Она обернула ее вокруг него и тяжело закричала, когда он толкнул ее.

«О, я думаю, нам нужно сменить место проведения», - выдохнул Гарри, наколдовав кляп для мяча и положив его в рот Тонкс.

Тонкс застонала, когда ее руки и ноги были связаны, и он обнял ее за бедра. Она лежала на кровати лицом вниз, а он вонзился в нее сзади.

Лукреция проснулась и увидела, как ее кузина врезается в толстый член Гарри. Она наблюдала за происходящим, ее рука потянулась вниз к ее киске, а затем сунула пальцы в губы, и она потерла одну. Когда она наблюдала за прогрессом Гарри, в ее голове возникла идея.

Она потянулась, чтобы схватить палочку и постучала по ней клюшкой, чтобы превратить ее в фаллоимитатор с ремешком. Она обернула его вокруг себя, учитывая его магические свойства; через нее распространялись приятные ощущения.

«Соси его, сука», - выдохнула Лукреция, протаранив фаллоимитатор Тонкс, разбивая ей рот.

Тонкс громко застонала, когда она отсосала своему двоюродному брату, и теперь Вега встала, и она была в действии. Она надела второй ремень и вонзила его в задницу Лукреции сзади, заставляя чистый сексуальный огонь подниматься между ними.

«Так чертовски жарко, да», - выдохнул Гарри, ударяя ее сзади, ее киска обвивала его член, когда он снова и снова трахал ее. Вега соответствовала его движениям с другой стороны, вспахивая задницу ее кузины, в то время как Тонкс сосала фаллоимитатор.

«У нее такой хороший рот, о да», - вздохнула Лукреция, чувствуя, как приближается ее оргазм, и она направила свою сперму через фаллоимитатор, прежде чем он выплеснулся в горло Тонкс. "Смирись с этим."

Из-за этих движений Гарри поддерживал горячий темп, вставляя свой член в ее киску сзади, проникая в нее. Он держал хороший темп, работая с ее киской, и она обернулась вокруг него, когда он набрал обороты. Он думал, что он держал довольно хороший темп, учитывая все обстоятельства, и ее тело было покрыто потом.

Вега и Лукреция обменялись похотливыми поцелуями, лаская груди друг друга, пока Тонкс сосала фаллоимитатор вокруг Лукреции. Она глубоко заглотила это с экспертной точностью и была вознаграждена еще одной дозой горячей сочной спермы ее кузины вниз по ее горлу.

"Блин, черт возьми, сожми меня, вот твоя награда!" Гарри хмыкнул после того, как прошло много времени, и врезался в нее, прежде чем послать свою сперму в тело сзади, распыляя на нее свой горячий груз.

Тонкс дала дрожащий оргазм и тяжело спустилась с ее пика.

Smut / Lemon Ends.

Они продолжали свою деятельность в спальне все выходные, будь ты проклят Дурсли. К счастью, Лукреция упаковала несколько зелий выносливости, в случае с девушками; они собирались нуждаться в этом.

Гермиона была на булавках и иголках, когда она ждала, чтобы добраться до дома своего друга Гарри, где ее мать ехала туда. Учитывая особую связь, которую они разделяли, она не знала, как объяснить это своей матери. Конечно, когда Гермиона подумала об этом, настоящая проблема была именно у ее отца, но Гермионе было сообщено о том, что она вернулась домой.

Было забавно, что она не могла точно сказать, хорошие это или плохие новости, но она подозревала, что слишком рано выяснит плюсы и минусы этого. , Тем не менее, несмотря на этот факт, ее родители были настроены на развод, и это было в значительной степени завершено. Адвокаты ее отца побили ее мать за определенные вещи, и ей пришлось пойти на уступки. Это было удивительно, учитывая то, как ее находчивая деловая практика привела к тому, что стоматологическая практика превратилась из почти неудачника в одну из самых успешных во всей Европе; деловая смекалка ее матери была настолько впечатляющей.

Шарлотта Грейнджер была красивой женщиной около тридцати, хотя она выглядела так, словно может сойти за середину и конец двадцатых. У нее были шоколадные светлые волосы, свисавшие с ее шеи, и темные глаза, которыми очаровывали многие мужчины. Черная блузка, обернутая вокруг нее, дополняла ее изгибы, ее большую грудь, которой завидовали многие женщины моложе ее. Она немного подвинулась, чтобы показать немного кожи, которая показала ее пупок. Юбка обвивала ее стройные бедра и задницу, с черными чулками, которые покрывали ее ноги.

«Я с нетерпением жду встречи с этим Гарри», - ответила Шарлотта, повернувшись по соседству. «После всего того, что вы рассказали мне о нем, он кажется хорошим уловом».

«Да», - ответила Гермиона с понимающей улыбкой на лице.

Шарлотта надеялась, что Гермиона не ошиблась в Гарри, как она была в Дэвиде. О, Дэвид сказал все правильные вещи, сделал все правильные вещи и купил ей бесчисленное количество дорогих подарков, но в их отношениях было что-то пустое или, скорее, неудовлетворительное. С одной стороны, Шарлотта могла рассчитывать, сколько раз она занималась сексом со своим мужем, и у нее все еще остались пальцы.

«Я надеюсь, что у нас будет нормальное лето, и мне жаль, что твоему отцу пришлось все испортить», - ответила Шарлотта, выезжая на подъезд № 4 к Привет-Драйв.

Шарлотта вышла из машины, и Гермиона тоже. Все газоны выглядели идеально скошенными, почти слишком идеально скошенными, чтобы думать об этом. Это немного беспокоило ее, и она осторожно подошла к входной двери, прежде чем поднять руку и постучать в дверь.

К несчастью для них, Вернон Дурсли открыл дверь и сделал это довольно грубо.

«Я узнаю тебя, ты та девушка, которая обнимала мальчика, когда он выходил из поезда», - резко сказал Вернон.

«Да, Гермиона и я приехали, чтобы забрать Гарри, чтобы он посетил наш дом», - ответила Шарлотта, наблюдая за Верноном с безразличием и небольшим количеством ужаса, она задавалась вопросом, что это за скотное животное в его кровной линии.

"Так ты забираешь мальчика?" - спросил Вернон, как обычно, немного медленно. Если мальчик ушел, это означало, что его ужин мог пойти по плану. И это означало, что ни одна из тех шлюх, с которыми был мальчик, больше не будет домом. Не то чтобы Вернон называл их шлюхами на лицах, он слишком ценил свою жизнь, чтобы делать такие вещи.

«У него есть имя», - ответила Гермиона, она вообразила, что превращает Вернона в действительно большую крысу и кормит его действительно большой кошкой. Хотя она не хотела бы давать бедняжке несварение желудка.

«Гермиона», - ответил Гарри, когда подошел и посмотрел на Шарлотту с улыбкой на лице. «Вы не сказали мне, что у вас есть старшая сестра».

Шарлотта предложила хихиканье несмотря на себя, когда она посмотрела на Гарри.

«О, да, мамочка любит», - подумала она про себя, возможно, ей придется попробовать товар. Ему может быть двенадцать, но эмоционально и физически ему будет около пятнадцати или шестнадцати лет, возможно, больше в зависимости от силы его магии. Когда Гермиона сделала это, она получила несколько книг в Косом переулке, она хотела узнать все, что могла, о мире своей дочери и о том, как отличалась культура. Поскольку ее дочь будет частью этого, важно было получить образование в конце концов.

Затем Шарлотта заинтересовалась некоторыми аспектами, а именно магическими коллективами или гаремами, как их называли в мирском мире. Это был очень политический процесс, хотя с учетом того, что магические заклинания были чем-то вроде тридцати трех процентов мужчин и шестидесяти шести процентов женщин, по крайней мере, при печати книги, которую она получила, тот факт, что одному мужчине будет много женщин мужчины имели смысл.

"Ну, ты совсем льстец, не так ли?" - спросила Шарлотта, глядя на него, принимая каждый дюйм его тела, включая толстые мышцы под его узкой рубашкой.

"Он уйдет на все лето, не увидит его до следующего года?" - спросил Вернон, наблюдая за Гарри.

«Да, ты ужасный человек, ты не будешь», - ответила Гермиона в ответ.

«На самом деле так ты учишь свою дочь уважать», - ответил Вернон, презрительно глядя на Шарлотту. «Как родитель, я потрясен».

Шарлотта посмотрела на то, что, как она считала, был сыном Вернона, смахивая мороженое с его рта, как мусор. Она немного сморщила нос, прежде чем закрыла глаза.

«Поверьте мне, это чувство взаимно», - с отвращением заявила она. Глядя на этого ребенка, она на некоторое время перестала есть. «Как только Гарри получит свои вещи, он не будет украшен вашим очаровательным присутствием до следующего лета».

Гарри не мог собраться достаточно быстро, и через тридцать секунд он был готов. Вега и Лукреция уже ушли, его день рождения будет завтра у Андромеды, и они намекнули, что для него будет особый сюрприз.

"Готов идти?" - спросила Шарлотта, глядя на Гарри.

«Я был готов в течение долгого времени», - вздохнул Гарри.

Всего через два года у него будут свои тритоны, и в глазах закона он станет взрослым и никогда больше не будет вынужден быть с Дурслями. Он мысленно отсчитал это в затылке.

Двенадцать лет, хотя по какой-то причине это было немного дольше, чем это. Гарри готовился начать третий год занятий, но после перерыва, который у него был этим летом, он надеялся, что не станет слишком ржавым. Хотя он чувствовал, что его девушки будут достаточно гибкими в своих действиях. Вечеринка по случаю дня рождения, которая состоялась в резиденции Тонкс, была приятным делом с тортом и подарками, правда, это было просто, но было довольно здорово.

Первая настоящая вечеринка по случаю дня рождения, которую устроил Гарри, не считая той, которая была у него, когда ему был год, закончилась небольшой катастрофой. Он вспомнил об этом, его отца вызвали по делам Ордена, так что это был он, его мать и шестилетняя Нимфадора. Казалось, целую жизнь назад все обдумано, но больше воспоминаний о его раннем детстве возвращалось к нему, хотя воспоминания о его матери были самыми сильными, и даже они были похожи на кусочки мозаики. Ему нужно было больше триггеров, чтобы запомнить это с большей ясностью, поскольку некоторые детали потеряли себя.

"Так когда же ты вернешься на второй круг тренировок?" Гермиона спросила Тонкс, когда они сидели и ели пирог.

«Я уезжаю до первых выходных августа, а потом вернусь в следующий понедельник», - ответила Тонкс, обернувшись, слегка изогнув шею. «И, к счастью, мне не нужно будет навязывать эту проблему слишком много. У моих синяков есть синяки».

«Ах, я уверен, что ты справишься с этим», - ответил Гарри с улыбкой, и она предложила ему насмешливый надутый нос. "Тебе нравится торт, Невилл?"

Невилл Лонгботтом был приглашен на вечеринку, когда Гарри узнал, что случилось с его родителями, и он почувствовал к нему немного сочувствия. Хотя, честно говоря, по сравнению с другими мозговыми хирургами в этой школе на мужском факультете, он был меньшим из многих зол.

«Спасибо, Гарри», - ответил Невилл, глядя на Гарри с довольно робким выражением лица. В конце концов, Гарри Поттер был больше жизни, поэтому присутствие в его присутствии было честью, как напомнила ему его бабушка.

«И спасибо, что пригласили моего внука на твой день рождения, это честь, не так ли, Невилл?» Огаста Лонгботтом заявила, когда она оценила своего внука.

Хотя приглашение на день рождения было также частично политически мотивированным ходом, так как важен был блок Лонгботтом в Визенгамоте. Августа провела его после того, как ее сын Фрэнк потерял сознание. До сих пор не было никакого прогресса ни с одним из родителей Невилла, хотя были случаи, когда Алиса узнавала людей.

Судя по тому, что сказала Августа, министерство не очень хорошо справлялось с этим и задержало более часа, чтобы позволить Лестранжу и Краучу-младшему повеселиться. Они отклонили это, потому что Пожиратели Смерти не могли атаковать, потому что Волдеморт был мертв. Хотя это тоже оказалось ложью, но это совсем другое дело.

«Да… да», - ответил Невилл, глядя на Гарри. "Почему не Рон?"

"Что насчет него?" - спросил Гарри, глядя на Невилла.

«Я был под…»

«Такое впечатление, что мы были друзьями, а не Невиллом, не были», - ответил Гарри, посмотрев на своего одногодка. «Может быть, в своих собственных мечтах о заблуждении, но это тот же самый фэнтезийный мир, где Драко Малфой на самом деле чего-то стоит».

«Было бы разумно держаться подальше от Уизли», - предупредил Огаста Гарри и Невилла строгим взглядом на обоих мальчиков. «Особенно Молли, есть причина, по которой ее двое старших детей устроились на работу из страны, когда они это сделали».

Гарри подумал так же много, но Вега и Лукреция стояли рядом друг с другом, с Андромедой и Тонкс, когда группа наблюдала за Гарри с широко улыбающимися лицами.

«Ну, это была веселая вечеринка, но я думаю, что эти четверо хотят подарить мне подарок на день рождения, наедине», - ответил Гарри, поймав подсказки, которые ему дали четверо.

Огаста тоже поняла, хотя Невилл, казалось, немного отсталый в этой области. Во время учебы в Хаффлпаффе он наблюдал за девушкой, но ему не хватало гордыни. Она надеялась, что у ее внука будет по крайней мере три или четыре девочки, это было слишком много для бабушки, чтобы спросить? Она думала, что нет.

Гарри, Вега, Лукреция, Ним и Андромеда направились к комнате.

"Итак, Энди, что у тебя для меня сегодня вечером?" Спросил Гарри, и она взмахнула палочкой.

На девочках были одеты одежды, похожие на оберточную бумагу, которые блестели на заднем плане. Ним был в красном сете, Андромеда - в черном, Лукреция - в зеленом, а Вега - в синем халате. У всех были одинаковые луки в волосах.

«Я верю, что возраст и мудрость - это первое», - ответила Андромеда с сексуальной улыбкой по отношению к Гарри. "Давай, Гарри, ты собираешься развернуть свой подарок?"

Гарри сделал это с нетерпением.

Smut / Lemon начинается.

Гарри распахнул мантию Андромеды, чтобы показать, что под ней ничего не было надето. Он выпил при виде ее прекрасного тела, ее грудей, ее ног, каждого ее дюйма, его руки ласкали ее, прежде чем он втянул ее в поцелуй.

Они поцеловались, и Гарри провел руками по телу этой милфы, работая между ее ногами и обхватив ее киску рукой. Это движение позволило Лукреции, Ниму и Веге развернуть свои собственные вещи, распутывая одежду Гарри, чтобы показать его тонированное тело.

Вега опустилась на колени и обхватила его яйца, а Лукреция схватила член своего любовника и ласкала его. Тонкс облизнула голову и сосала ее, глядя на Гарри широко раскрытыми глазами.

Гарри схватил Андромеду и притянул ее к себе на колени, а потом поцеловал. Ее тело было готово, и три девушки по очереди на полу целовались. Внимание молодого волшебника было на сорок шестилетней мамочке, которая оседлала его и провела руками по его груди.

«Трахни меня, Гарри», - умоляла его Андромеда, и он поднял ее, обхватив руками ее талию, а затем бросил ее на свой член. "О да, трахни меня!"

Андромеда тяжело вздохнула, когда его член пронзил ее, и она сжала его, похотливо стоная.

«Давайте поможем нашей кузине, малышке», - выдохнула Лукреция, когда она взяла в руки киску Веги, в то время как она стянула одежду обратно.

"Разве это не распутывает подарок Гарри?" Вега вздохнула, вставив свою пизду в теплую и талантливую руку Лукреции, когда она манипулировала складками.

«Да, но я думаю, что он немного озабочен заботой», - заявила Тонкс, прежде чем она пристегнула фаллоимитатор и потерла задницу Веги. Лукреция нацепилась на себя.

Глаза Веги расширились, когда она почувствовала свою пизду и задницу от этой тандемной атаки. Обе стороны зажгли ее и заставили ее стонать от огромного удовольствия. Она тяжело вздохнула, прикусив губу, когда они вдвоем врезались в ее пизду с обеих сторон. Молодая ведьма приземляется против них, чувствуя, как они работают против нее. Двое из них врезались в нее сзади.

Тем временем Андромеда ехала на члене Гарри, покачивая бедрами вверх и вниз, а ее зрелое тело подпрыгивало над ним. Гарри схватил ее задницу, ущипнул ее, когда он толкнул ее вниз.

«Твоя киска моя», - прорычал Гарри, когда его член пронзил ее внутрь, и Андромеда тяжело вздохнула, когда она подпрыгнула вверх и вниз, его твердый член рванулся в ее центр.

«Да, вбей свое мясо в меня», тяжело вздохнула Андромеда, когда он вонзил свой член в нее, работая в ее центр. Темноволосая ведьма ездила на коленях вверх и вниз, ее плотная коробка обвивала его центр, сжимая и прижимаясь к нему, ее киска сжималась вокруг него.

Ее плотные стены сжали его член, и она соскользнула, прежде чем снова опустилась на него. Он оттолкнул ее назад и ударил в нее сильно, наказывая ее киску. Андромеда обхватила его ногами и вонзила ногти ему в спину, когда она действительно сильно врезалась в него. Гарри подтолкнул вверх и вонзил свой член в нее.

«О, черт возьми, да», - простонала Андромеда, чувствуя, как ее жидкости пролились на него, и он вытащил.

«Ним, здесь», - приказал Гарри, и Тонкс повиновалась, когда она встала на кровать и наклонилась. Гарри отступил, чтобы изучить ситуацию.

"Вы хотите, чтобы я вылизала грязную пизду моей матери?" Тонкс спросила его похотливыми глазами, и Гарри кивнул, кратко поцеловав ее, прежде чем она обернулась.

«Нимфадора, такой хороший рот, дорогой», - простонала Андромеда, когда рот Тонкс воздействовал на ее киску и облизал ее внутренности. Она сунула бедра в рот, пожирая свою киску с каждым проходящим лизанием, каждым проходящим языком в ее центр.

Глаза Нима расширились, когда член Гарри отодвинулся и вонзился в ее приглашающую штангу сзади, бьющую в ее центр. Он прорезал приличный путь, когда работал с ней, осторожно вдавливая свой член в ее заднюю часть. Молодой волшебник действительно втянул себя в нее и ударил в нее; он раздвинул предел, осторожно работая с ней сзади.

Вегас закричал, когда Лукреция уткнулась в нее фаллоимитатором, смазывая волшебное мясо в ее киску и толкая ее вперед и назад. Она наблюдала за тем, как ее двоюродная сестра питалась пиздой своей тети, боже, это так ее разжигало, и она не могла дождаться, когда в нее попадет член Гарри, ей нужен был этот большой член.

Тонкс лизнула и прихлебнула, ее язык начал двигаться, когда она смирилась со всей своей матерью, которую ей пришлось отдать. Она была на небесах, и ноги ее матери обхватили ее.

«О, да, дорогая, о, да, трахни меня», Андромеда тяжело вздохнула, когда она подтолкнула бедра, чтобы прислонить насыпь к его лицу. "Вот и все, о, это место."

Гарри хмыкнул, когда он вонзил свой член в центр своего любовника, она отодвинула бедра назад и сжала его член своими стенками киски, работая над ним, и она яростно потерла его, она хотела, чтобы его сперма разбрызгивалась между ее стенами. Ей нужен был его груз, и она сделает все, чтобы его получить.

Он пронзил свое могучее мясо между ней.

«Вот так, держу пари, что ты делаешь это, отращивай свои волосы, вот и все», - заявил Гарри, схватив обеими руками ее волосы и толкнув ее сзади. Он врезался в нее своим пульсирующим членом, что заставило ее закричать от восторга.

«Отлично… продолжай так делать», - выдохнула Тонкс, наслаждаясь тем, как ее волосы тянут, когда он толкнул ее. Его руки коснулись ее груди, и она сжалась вокруг него, ее жидкости текли в него.

«Лукреция», - ответил Гарри, изгибая ее пальцем, и она взобралась на кровать, обняла Гарри и поцеловала его в губы.

«Гарри, моя киска жаждет тебя», - умоляла его Лукреция, и Гарри схватил ее за бедра, прежде чем вонзить в нее свой член. Она чуть не потеряла его при первом толчке, и более глубокие толчки вызвали удовольствие, чтобы заполнить ее разум.

Вега потерла свою киску, совсем одна на полу, но ненадолго, скорее она вскочила на кровать и нырнула между ног своей тети.

«Моргана, сладкая… да, детка», выдохнула Андромеда, схватившись за волосы Веги, и погладила ее по волосам, когда темноволосая девушка начала жевать пизду своей тети.

"Трахни меня, Гарри, трахни меня, разрушь мою киску своим членом, ты жеребец!"

«У нее грязный рот», - выдохнул Гарри, проникая в нее, оглядывая Тонкс.

«Давай заглушим это», - с усмешкой заявила Тонкс, прежде чем навести свою капающую киску на рот Лукреции.

Лукреция застонала, когда киска ее двоюродного брата накинулась на ее рот, и она облизнула внутренности, прихлебывая ее, складывая соки внутри. Она обхватила тонкую задницу Тонкс и потерла ее, работая над ней, когда она коснулась ее лица.

Гарри переключался между тем, чтобы играть с грудями двух красивых девушек, ближайших к нему, прежде чем он снова и снова вплетал свой член в киску Лукреции. Блондинка крепко сжала его, когда она закричала наверху легких, когда ее глаза покраснели от желания. Скорость, с которой его член пронзил ее, была поразительной.

Лукреция тяжело вздохнула, когда она прижалась к его члену и ударила его своей киской, откидываясь назад на него, и она закрыла глаза, чувствуя удовольствие сквозь чресла. Каждый нерв, заканчивающийся от ее пальцев ног до макушки, был в огне.

«Съешь меня, продолжай делать это, не смей останавливаться», - приказала Тонкс, потирая свою киску по лицу Лукреции, и она жадно грызла его.

Лукреция потеряла сознание от ощущения, как член Гарри воздействует на нее, и он подтолкнул вверх, прежде чем вонзиться в нее. Он врезался в нее еще более бешеными ударами.

Вега сложила соки, стекающие по бедрам ее тети, и облизнула язык вокруг нее, прежде чем уделить мгновение, чтобы попробовать все, что пролилось на нее. Темноволосая ведьма обвела языком ее центр, пробежала по бедрам, затем схватила ее за задницу и пронзила языком глубоко в мокрую дыру.

"Черт, детка, сделай это, съешь мою пизду".

Лукреция издала пронзительный оргазм, когда ее киска плотно обернулась вокруг шеста Гарри, когда он врезался в нее еще несколько раз, избивая ее киску, пока она не стала сырой. Он поднялся и опустился на нее еще несколько раз.

«О да, вот и все», - выдохнул Гарри, чувствуя, что его твердый твердый член все еще движется и без предупреждения, погрузившись в Вегу сзади.

Вега похотливо застонала от радостного вторжения в ее киску, когда она напряглась вокруг него.

«Продолжай есть, я хочу, чтобы твоя тетя потеряла сознание, сука», - проворчал Гарри, врезаясь в киску Веги и направляя свой член в ее киску сзади, работая в нее, а его член врезался в нее сзади, закопавшись в нее сзади.

Вега тяжело вздохнул, когда Гарри покачнулся и погрузился в нее. Он был глубоко зарыт в нее, и не было ничего лучше. Она хотела, чтобы этот член бил в нее сзади весь день и всю ночь. Она ничего не хотела, кроме этого, она застонала и почувствовала, как соки от киски Андромеды попали ей в лицо.

Лукреция и Тонкс расположились на шестидесяти девяти позициях, жуя друг друга на груди и попадая в места удовольствия, которыми они оба очень наслаждались. Они держали друг друга занятыми до тех пор, пока в следующий раз не побалуют себя петухом Гарри. Они едва могли этого ждать, их киски горели желанием его.

«О, о, о,» выдохнула Андромеда, играя с ее прямыми сосками, но Гарри протянул руку к Веге одной рукой, в то время как другой рукой он обнял ее за талию и врезался в четырнадцатилетнюю девочку.

Андромеда почувствовала удовольствие от того, как сильные руки Гарри покатились по ее груди, обхватив их ладонями, работая над ними и сжимая их вокруг себя.

«Трахни Гарри, о да, Вега», выдохнула Андромеда, потеряв себя от удовольствия, которое заставило ее ум взорваться.

Группа потратила время на удовольствие друг друга, пока Гарри втиснул свой член в киску Веги сзади. Он почувствовал, как его яйца напряглись, и они низко висели, готовые выпить его удовольствие в нее.

«Вот оно, детка», - выдохнул Гарри, когда он погрузил свой член в тугой центр Веги, ее плотная коробка оргазмировала, когда он ворвался в нее.

Она закричала, рухнув на колени своей тети. Лукреция и Ним скользнули, как стервятники, с вытянутыми языками, прежде чем слизнуть его сперму с кровати, а затем двинулись к члену Гарри.

Впереди у них было еще много вечеринок, когда они продолжали гуляние до поздней ночи и на следующее утро.

Smut / Lemon Ends.

Фаора и Кара приветствовали Гарри, когда он наконец заснул после своих торжеств с яркими улыбками.

«С днем рождения, Хар-Зод», - ответила Фаора, приветствуя его. «Я уверен, что у тебя был насыщенный день».

«Да, можно так сказать», - ответил Гарри, и Кара направилась к нему, но вспышки ее астральной формы прошли сквозь него.

«И я не могу к тебе прикасаться», - ответила Кара, закрыв глаза, и Фаора похлопала ее по спине. «Я почти клянусь, что вы сделали это специально, поэтому я буду настолько возбужден, что выпрыгну из стручка, когда проснется мое тело».

Фаора улыбнулась таинственной улыбкой, когда она похлопала по воздуху, она бы похлопала своего друга по спине, если бы у нее был шанс. Кара скрестила руки на груди и надула губы. Гарри подумал, что это выглядит довольно восхитительно.

«Рад встретиться с тобой, Кара», - ответил Гарри, глядя на ее светлые волосы, голубые глаза и стройное тело с хорошо развитым бюстом, тугим животом, стройными бедрами и длинными опущенными ногами, без туфель, которые показывали. ее ноги. «Несмотря на то, что мы не можем касаться друг друга, но я уверен, что через достаточно времени мы сделаем все, с чем сможем справиться».

«Тебе лучше в это поверить», - ответила Кара, наблюдая за Гарри, мысленно раздевая его глазами, представляя все, что она хотела бы сделать с ним, и что она хотела бы сделать с ним.

«Когда вы двое покончите с собой, мы можем приступить к делу», - ответила Фаора, откашливаясь от горла, и Гарри и Кара посмотрели на нее, но она ни на секунду не переставала шагать. «Великая война с Черным Зеро или война, которая привела к гибели биологического сына Зода».

«А без этого не было бы меня», - ответил Гарри, и Фаора ответила улыбкой, когда она встретилась с ними.

«А без этого тебя бы не было», - согласилась она с улыбкой на лице, когда все трое сели. «Эта война была одной из худших в Криптоне, я думаю, это был четвертый или пятый раз, когда Кандор был уничтожен».

«На самом деле, в-шестых, мы с родителями переехали туда через год после его восстановления, мне будет три или четыре», - ответила Кара, пожав плечами.

«Вот, пожалуйста», - ответила Фаора, пристально следя за двумя из них, чтобы посмотреть, как они будут жить вместе. «Так Зод спас неблагодарную шкуру Джор-Эла от Совета».

"Что заставило Джор-Эл все-таки тикать?" - спросил Гарри, и Кара выглядела задумчивой.

«Он был блестящим человеком, но тщетным, как все могло быть», - дипломатично ответила Кара, не сводя глаз с Гарри и на мгновение задумчиво откинула голову назад. Психоанализ ее дяди вызвал у нее головную боль. «Джор-Эл был… хорошо, его разум работал таким образом, что я не думаю, что многие из нас могут это понять».

«Блестящий человек, хотя я не уверен, что его гениальная идея создать спасательную капсулу, в которой может жить только ребенок, действительно подожгла мир», - сухо ответила Фаора с улыбкой на лице, и Гарри наблюдал за ними. «Джор-Эл, весь Дом Эль, там была своя доля великих людей, но есть доля темных сил».

Кара улыбнулась, она знала, что, чтобы быть более правдивым, чем кто-либо еще, Дом Эль мог быть блестящим, когда они хотели быть, но были демоны, демоны, которых они едва ли могли использовать.

«С другой стороны, наша семейная линия имеет свою долю…» ответила Фаора, пытаясь найти правильное слово.

«Безумие?» Гарри предложил ее, и Фаора ответила с яркой улыбкой.

«Вот так», - сказала Фаора, когда она откинулась назад. "Так есть ли какие-то другие силы, которые развиваются?"

«Пока нет», - предложил Гарри, прежде чем что-то ударило его. «Хотя я, кажется, немного быстрее».

Фаора предложила ему дразнящую улыбку, она не удержалась. «Я надеюсь, что это связано с переходом из одного места в другое, а не с определенным уровнем производительности».

Гарри предложил ей с улыбкой.

«Поверь мне, мое выступление проходит очень далеко, на самом деле очень большое расстояние, так как я уверен, что ты сможешь испытать все слишком рано», - заметил Гарри, глядя на Фаору, и она покачала головой, улыбка пересекала ее. лицо, прежде чем она предложила еще одну улыбку, глядя на него от голода.

«Обещания, обещания».

«Думаю, она немного выходит за рамки», - ответила Кара, глядя на Гарри. "Думаешь, мы должны связать ее и отшлепать, пока она не поведет себя, Гарри?"

«Учитывая то, как ты наслаждаешься шлепками, я не должен удивляться, что ты предложишь такую вещь, Кара Зор-Эл», - ответила Фаора с игривым взглядом в глазах. «С другой стороны, вы обычно находитесь на принимающей стороне, а не на отдающей».

«Ну, вы были непослушной девочкой», - ответила Кара с улыбкой.

«Не говорите мне, что вам это не нравится», - ответила Фаора, желая коснуться Кары и наоборот, но хорошие вещи пришли к тем, кто ждал.

Гарри наблюдал за взаимодействием.

"Я думаю, что между нами мы можем преподать ей урок, не так ли?" Спросила Кара, наблюдая за ней. «Я имею в виду, что она единственная, кто дает нам эти уроки истории».

«Я думал, что ты знаешь все об истории, учитывая, что ты там», - заявил Гарри, глядя на блондина, но Фаора фыркнула.

«Пожалуйста, на ее столе большое пятно слюны, которое я представляю себе после всех тех случаев, когда она кивала в истории», - ответила Фаора, удивленная ментальным образом, который она получила в своей голове. «Конечно, весь класс мог замерзнуть с этим учителем, и он все еще продолжил бы свою лекцию. Официальная история, по мнению Совета, такая смешная, такая сухая».

Фаора насмешливо зевнула, обернувшись, не сводя глаз со своего лучшего друга и брата.

«Я знаю достаточно, чтобы знать достаточно, - ответила Кара, слегка пожав плечами, и она скрестила ноги, прежде чем положить руку на подбородок. - Конечно, я не уверена, какая часть истории является официальной и какая часть ее это просто угадай работу. "

«У семьи Зод была библиотека, но победители в конечном итоге пишут историю», - мудро заявила Фаора, и оба кивнули в знак согласия. «И именно поэтому мы должны победить, чтобы мы могли контролировать восприятие того, как нас будут помнить в истории. Это должно быть сделано деликатно».

Кара кивнула, сначала она была немного неохотна, но чем больше она думала об этом, тем больше она думала, что Фаора приведет к ее свободе. Проще говоря, ее отец был немного строг с ней, хотя это было в его хорошие дни. В его худшие дни, чтобы позаимствовать термин у людей, он был своего рода контролирующим придурком. Это была одна из его гораздо более раздражающих черт характера.

«Конечно, тот учитель, который не обращал внимания на то, что происходило в классе, имел свои преимущества, не так ли, Кара?» Фаора ответила, когда она внимательно посмотрела на своего друга и любовника.

Кара ответила с бесстыдной усмешкой, когда Фаора откинула юбку назад, спрятавшись под столом, чтобы разбудить ее забавным способом. Они были соседями по комнате по всей Академии, поэтому веселье, которое они получили, было огромным. Никто из них никогда не думал о другом парне, они копили себя на Хар-Зода, поэтому, когда пришло время ему прибыть, у них троих была бы самая глубокая связь и они изменили бы вселенную.

«Я помню это, помню ли я это когда-нибудь», - с легкой улыбкой ответила Кара, обернувшись и желая обнять Гарри, но кости не было. Он сидел там, вне ее досягаемости, но вскоре она ухватилась за него.

Их время в этом самолете сократилось, и вскоре Гарри вернулся в реальный мир. Связь крепла, но, учитывая ограниченные возможности мира грез, они едва могли поцарапать поверхность.

Шарлотта Грейнджер села на диван; получать почту после развода не было чем-то, чего она с нетерпением ждала. Ей понадобилось время, чтобы перечитать бумагу, которую она получила и нахмурилась, она хотела, чтобы у нее были какие-то хорошие новости, но все же, когда шел дождь, она выливалась, и это было то, что она цеплялась за руку.

Ее муж и тесть пытались отвезти ее к уборщикам с их дорогостоящими адвокатами, и если она не сделает что-то довольно быстро, ее выкинут на улицу. Ее родители умерли несколько лет назад, и у нее не было живых родственников, о которых она знала.

"Плохое время."

Шарлотта развернулась и увидела, что подруга ее дочери, из-за отсутствия лучшего термина, стоит там. Хотя она поймала небольшую демонстрацию того, что Гарри и Гермиона собирались принять в душе этим утром, ей пришлось взять свою простуду после того, как они покончили со своими праздниками. Все это время она воображала, что Гарри делает с ней что-то подобное. Она покачала головой, чтобы убрать эти извращенные мысли из своей головы.

«Просто некоторые проблемы, связанные с моим бывшим мужем, нет ничего такого… Я не хочу вас останавливать на время вашего пребывания», - ответила Шарлотта, пытаясь одарить Гарри сердечной улыбкой.

Были некоторые вещи, которые она хотела бы сказать о своем муже, но она чувствовала, что они не подходят для того, чтобы говорить о двенадцатилетнем ребенке. Несмотря на то, что у Гарри был красочный словарь, о котором она слишком много слышала во время инцидента в душе. Молодой волшебник сел рядом с ней, и Шарлотте напомнили о том, чем они отличаются от обычных немагических или мирских людей. Опять же, называя немагических нормальных.

"Это нормально, я здесь для тебя, что тебе нужно?" - спросил Гарри, потирая ее шею, и она немного расслабилась, закрыв глаза. Она медленно поддавалась удовольствиям его пальцев. Ей было легко с ним в доме.

«Мой муж пытается выгнать меня из дома», выдохнула Шарлотта, потеряв себя от ощущения рук Гарри, кружащих вокруг ее шеи. Это было так хорошо, не было никаких сомнений, кончики его пальцев слегка коснулись ее шеи, прежде чем он оторвался от нее.

стянул с себя куртку, чтобы показать ее обнаженные плечи, над которыми он работал. Стон сорвался с ее губ, когда он обхватил ее плечи круговыми движениями. «Мне нужно… Я помог ему построить свой бизнес, без меня… у него не было бы ни копейки на его имя».

Она тихо застонала, когда Гарри потер шею и плечи, прежде чем обвести руками. Шарлотта подвинулась так, что ее ягодицы коснулись промежности Гарри, и он очень слегка потер ее, проводя руками по ее темным волосам, прежде чем опустить руку вокруг нее.

«Значит, ты был тем, кто построил ему жизнь, а теперь он неблагодарен», - ответил Гарри, продолжая чувствовать ее гладкую кожу, и он слегка коснулся ее нижней части спины, потирая ее спину.

«Да, мы бы вышли на улицу, если бы не я», - хныкнула Шарлотта, чувствуя, как его руки касаются ее ягодиц.

Шарлотта Грейнджер почувствовала, как удовольствие течет против нее, и его руки немного соприкоснулись с ее частными частями.

"Хочешь, я тебе немного помогу?" Гарри вздохнул ей на ухо, и она вздрогнула, чувствуя, как его горячее дыхание проходит против него. Это вызвало определенное количество тепла, чтобы заполнить ее тело.

"Да, пожалуйста."

Шарлотта почувствовала, как ее рубашка натянулась над ее телом, оставив ее только в черном лифчике от пояса вверх и юбке и чулках от пояса вниз. Она потеряла себя от удовольствий, которые Гарри предложил ей.

«Я думаю, что могу… сделать все возможное, чтобы помочь вам, но я думаю, что вам нужно расслабиться», - заявил Гарри, снимая юбку с ее тела, и скользнул пальцами по краю ее трусиков, чтобы дать ее милый маленький дразнить.

«Расслабься, да расслабься», - выдохнула Шарлотта, обернувшись, и Гарри стянул с себя рубашку, чтобы показать свой лепной живот и широкие плечи. Она провела руками по груди Гарри, опуская его тонированное тело. "Ммм, у тебя отличное тело, Гарри."

Гарри стянул штаны, и она увидела выпуклость в штанах.

Ее губы встретились с ним в яростном поцелуе, ее ноги обвились вокруг него, и они оба откинулись на диване. Они обменялись косой, их языки танцевали вместе для господства, и их руки бродили по телам друг друга.

Smut / Lemon начинается.

Рот Гарри наложил правильную степень всасывания на ее шею, заставив ее стонать и обвивать его рукой, когда он работал над ее шеей. Он наклонился и коснулся пальцами края ее трусиков. Гарри почувствовал, как влажные соки катятся по ее ногам, и юный волшебник с трудом мог ждать, чтобы испытать восхищения, которые скоро скатятся по ее ногам.

«Да, Гарри, вот и все», - скулила Шарлотта, чувствуя, как его пальцы касаются ее клитора, осторожно прикладывая необходимое количество давления, когда он терся о нее. Она выгнулась, чувствуя удовольствие.

Шарлотта никогда не испытывала подобных ощущений, когда ее трусики были свернуты. Он был так внимателен к ее движениям, и один палец вошел в ее киску, потом два, потом три, и он накачался глубоко в нее, прежде чем его рот переместился.

«Боже», - простонала Шарлотта, прикусив губу, и Гарри почистил рот вверх и вниз по ее клитору, посасывая его и доводя ее до извращающего оргазма пальца, воздействуя на нее. Молодой человек осторожно уловил свои движения, работая над ней и проводя руками по мокрой капающей щели, вызывая у нее удовольствие скатываться.

Освободилась рука бюстгальтера со свободной рукой Гарри, и ее большие груди свободно отскакивали. Он переместил руку и сжал ее сиськи, один, два, три раза, схватив их вокруг себя. Он действительно схватил их, заставляя ее киску гореть от желания.

«Ты мне нужен во мне», выдохнула Шарлотта, когда Гарри схватил ее за бедра и прижал ее обратно к дивану.

"Какое волшебное слово?" - спросил Гарри, схватив ее за бедра и коснувшись головой своего члена по краям ее входа, заставляя ее чувствовать удовольствие.

«Пожалуйста, мне это нужно во мне».

Гарри увидел ее киску, влажную и готовую к нему, ее теплые губы были привлекательны, и он поднялся, прежде чем вонзиться в ее киску. Она вскрикнула, когда он вошел в нее и начал качать ей в бедра, сначала сначала медленно, потому что он чувствовал, что она никогда не чувствовала настоящего члена внутри себя. Затем при ее поддержке Гарри ускорился.

«О, это так хорошо, стучать по моей распутной киске, стучать по ней», выдохнула Шарлотта, обхватив его ногами, прежде чем начала царапать его спину.

«Вы поняли, моя богиня ИФОМ», - заявил Гарри, поднимая свой член, прежде чем погрузить его в ее центр, сокращая темпы. Снова и снова его член проникал в ее центр, вытягивая ее, когда его член неуклонно врезался в нее.

Шарлотта подтолкнула бедра вверх, прежде чем его член уткнулся в ее киску, а его член проник в ее стены. Тридцатипятилетняя мамочка прижалась к нему бедрами, сжимая его вагинальными мышцами. Удовольствие наполнило ее тело, когда она испытала сильный оргазм, который был вызван только этим главным выбором мяса, бьющего в нее. Она потянулась вокруг, хватая его за руки и сжимая вокруг него, когда он поднялся и посадил свой член глубоко в нее.

Гарри потерял себя от удовольствий, несмотря на ее возраст и тот факт, что она родила, она была крепкой, и тем более, чем большинство женщин, которые были намного моложе. Ее стены сжали ее, бархатистый центр сжал его, когда он поднялся и вонзился в ее центр. Она вскрикнула, когда Гарри ускорил шаг, толстый жезл пронзил себя в ожидании этой женщины. Она обвила руками его шею и прижалась к телу, трахая ее, их бедра сжимались вместе с первичным желанием.

Гермиона тем временем наблюдала снаружи от дверного проема, на мгновение она была шокирована этим зрелищем, но затем этот шок быстро сменился возбуждением, когда она села и положила руку на свои шорты, прежде чем она начала качать пару пальцев и из мокрой влагалища до того, как Гарри трахает ее мать.

"Больше Гарри, дай мне больше, стучите в мою киску!" Шарлотта закричала наверху ее легких, пока Гарри работал над ее пиздой, действительно врезаясь в нее. Волшебник осторожно подтолкнул вверх, прежде чем он вонзился в ее центр, воздействуя на нее.

Гарри думал, что ему становится жарко и надоело, когда он вонзился в ее центр, вызывая у нее очередной оргазм, который потряс все ее тело. Она потянулась вокруг и схватила его за голову, и он уткнулся лицом в ее груди, всасывая ее сиськи со всей страстью, которую он мог поднять.

"О, вот и все, о, вот и все, о, о, да!" она закричала, когда Гарри накачался на нее, и он пировал на ее потных грудях, облизывая их язык. Его магия, вызванная его языком, дала ей восхитительный оргазм.

Шарлотта вздрогнула от удовольствия после того, как она почувствовала, как ее киска восхитительно сжалась вокруг его члена, и он еще несколько раз накачался на нее, вскарабкавшись на нее и погрузившись в нее. После долгого и продолжительного траха Гарри пришел и послал свой поток семян в ее киску, разбрызгивая ее по стенам.

Брюнетка MILF дрогнула и ее киска содрогнулась от действий, которые совершил Гарри.

Не успел Гарри вырваться, как Гермиона набросилась на него и прижала рот к его члену, сося его. Его член опустился вниз к ее горлу, когда она подтолкнула себя и бросилась назад на его член.

«Дерьмо, Гермиона», хмыкнул Гарри, работая над своим членом.

«Вот, Гермиона, дорогая, позволь маме позаботиться о тебе», - проворчала Шарлотта, прежде чем встать между ног Гермионы и приоткрыть губы, прежде чем сунуть язык между капающих ног ее дочери.

Гермиона потеряла себя от ощущения, как член Гарри спускается по ее горлу, а язык ее матери ест ее киску. Книжный книжный червь с трудом мог в это поверить, она расстроилась и почувствовала прилив, поток соков, которые брызнули по ее бедрам. Сердце ускорилось, когда она взяла больше члена своего любовника в горло, покачиваясь назад и чувствуя, как ее горло обвивается вокруг него.

«Да, люблю это», - тяжело дышал Гарри, когда Гермиона обернула рот вокруг его члена.

Гермиона отпустила свой рот, прежде чем она встала на диван и наклонилась.

«Приди и возьми меня, Гарри», - заявила Гермиона, и Гарри схватил ее за бедра.

Она закрыла глаза, прежде чем Гарри толкнул свой член в ее ожидающую киску. Гермиона от удовольствия закусила губу, когда вонзилась в нее, закачивая свой член в ее киску сзади.

«Пришло время вернуть услугу, дорогая», - выдохнула Шарлотта, расправляя губы и постукивая по ним, приглашая Гермиону побаловать себя в том месте, откуда она приехала.

Гермиона зря потратила время на то, чтобы высунуть рот в киску своей матери, поработать языком внутри и лизать, как будто не было завтра. Шарлотта положила руки на волосы Гермионы, втиснув лицо ее почти тринадцатилетней дочери в свою киску.

Гарри решил дать Гермионе чертовски ее жизнь, он собирался бить ее киску своим членом, и он оттолкнулся, делая это. Хлопок вызвал громкий удар, когда он толкнул ее. Стены обвились вокруг пульсирующего укола и вызвали желание прорваться сквозь него, когда он отшатнулся, чтобы толкнуть ее. Этот минет сильно согрел его, но, как указывалось, Гарри мог пройти дистанцию.

Гермиона захлестнула оргазм после оргазма, и его руки потянулись, чтобы обхватить пару грудей. Пара сильных рук, катящихся по ее телу, заставила ее киску сжаться вокруг него, пока Гарри продолжал набирать темп, прежде чем толкнуть ее. Выстрел за выстрелом, когда его член врезался в узкую киску, а ее плотные стены красиво обвились вокруг него, давя на его член. Он ускорил темп, прежде чем приступить к работе.

«Гермиона, работай со мной, о, вот оно, детка, делай это».

Шарлотта задохнулась, когда ей стало лучше, следя за членом их общего любовника. Она появилась и исчезла в киске Гермионы, избивая ее сырой, и это заставило ее промокнуть от предвкушения. Талантливый язык ее дочери нырнул в ее киску, работая и выходя из нее.

Тяжелое дыхание Шарлотты усилилось, когда Гарри продолжил работать над ее дочерью.

Гарри ускорил темп, он почувствовал, как доносится взрыв, но не раньше, чем Гермиону довели до нескольких более мощных оргазмов. Он хотел бить в ее киску, пока она не могла больше стоять.

«Бьюсь об заклад, ты любишь это, люби, как я разрушаю твою киску, пока ты едва можешь стоять», - прорычал Гарри, врезаясь в Гермиону сзади со всей силой, которую он мог, не сломая ее.

Гермиона не сказала этого, но ее глаза закрылись, и она почувствовала это полностью. Молодая темноволосая волшебница врезалась в нее сзади, осторожно работая в киску девушки на кровати, и она тяжело дышала.

Гарри вонзил свой член в нее, работая над ней, и продолжал набирать темп, двигаясь в нее, все быстрее и быстрее, он ускорил свои удары. Они были почти пятном, когда они врезались в киску Гермионы.

Гермиона была легкомысленна, когда продолжала жевать пизду Шарлотты, ее матери. Ее мать ласкала темные кудри Гермионы, и Гарри ускорил шаг, передавая свои движения, прежде чем снова погрузиться в нее. Он держал в таком темпе до того момента, как его яйца напряглись.

Еще одним ударом он послал свою сперму в нее, брызгая в ее стены. Его член продолжал твердеть, когда он толкнул ее, посылая рывок за рывком своего семени в ее киску.

Smut / Lemon Ends.

Гарри с улыбкой наблюдал, как мать и дочь были бессмысленно трахнуты и теперь заснули. Он увидел документы, которые Дэвид Грейнджер отправил своей жене, и в голове у него возникла идея.

Гарри потянулся к зеркалу связи.

«Принцесса Серси», - заявил Гарри, активируя зеркало.

Серси появился на другом конце. "Привет, Гарри, что я могу сделать для тебя?"

Гарри улыбнулся в ответ на девушку-гоблина. «Мне нужно, чтобы ты помог мне финансово разрушить кого-то».

"Легальный или нелегальный путь?" Спросила Серси, задаваясь вопросом, о чем это все.

«С юридической точки зрения, это маггл по имени Дэвид Грейнджер, и мне нужно убедиться, что этот дом переходит к имени его бывшей жены, поэтому я выкуплю его, если смогу», - ответил Гарри, делая паузу. «И тогда мы раскроем информацию о нем, которая разрушит его на всю оставшуюся жизнь. Хотя я уверен, что у его жены может быть какая-то компрометирующая информация, которую мы можем использовать».

Серси внимательно посмотрела на все, и она кивнула, ожидая увидеть, что у Гарри было в рукаве.

Обычная школьная поездка состоялась в Косом переулке, где останавливались Гарри, Гермиона, Андромеда и Шарлотта. Они мельком увидели Невилла и обменялись несколькими короткими словами с ним и его бабушкой. Они также заметили Драко и его отца, и Гарри подозревал, что они оба что-то замышляли. Как отметила Лукреция, лучший способ узнать, что ее отец что-то замышляет, - это то, что он дышит.

«Подписание книги, ну, это может быть проблемой, особенно в том, что…» Андромеда вздрогнула, закрыв глаза и увидев имя на шатре. "О нет."

"Что это?" Гарри с любопытством спросил свою крестную, и она обернулась и указала на имя. "Гилдерой Локхарт".

"Разве он не был парнем, который написал все книги в нашем списке?" Гермиона спросила с поднятой бровью. «Значит, ему было бы интересно встретиться».

«Поездка к стоматологу более интересна, чем встреча с Локхартом», - с раздражением сказала Андромеда, наблюдая, как линия спускается вниз, прежде чем она обернулась и увидела Шарлотту, которая стояла там, скрестив руки на груди и подняв бровь. «Без обид, значит, естественно».

Она отмахнулась от этого заявления. "Ни один не взят."

Шарлотта услышала крики женщин, пронзительные и отчаянные, которые никогда не были хорошим знаком. Орды одержимых фанатов были в полном разгаре, и Гарри не торопился, чтобы обойти его.

"Эй, Гарри!"

Рон кричал на Гарри, и он съежился при звуке голоса Рона, не говоря уже о том, что его услышали. Он собирался бежать, потому что был уверен, что в переулке Ноктюрн было несколько человек, которые, возможно, не слышали Рона.

"Гарри ... конечно, нет .... Блин мои ссоры, Гарри Поттер, какая честь!"

Они были полностью в книжном магазине, когда мужчина с золотистыми светлыми волосами, одеяниями того цвета, которые не должен носить ни один прямой мужчина, и такими белыми зубами, что они едва не ослепили Гарри. Гарри наполовину ожидал, что он скажет: «Подойди ближе, дети, у меня есть конфеты», и он наблюдал за человеком, который был на шатре. Мультяшное изображение плаката Локхарта позади него было гораздо менее тревожным, чем сам человек.

«Иди сюда, Гарри… вот и все».

Так заманчиво сломать руку, на самом деле Гарри пытался понять, как это сделать, не будучи увиденным. Если бы он мог выглядеть как несчастный случай, у него мог бы быть шанс. Он видел этого человека; да, это был тот тип парня, с которым матери предупреждали своих детей, чтобы они не садились в машину. Тип человека, который должен быть в списке наблюдения за соседями, и Гарри был довольно неудобен.

Гарри пообещал добавить Рона в список людей, которых он собирается серьезно ранить. Травма головы могла бы исчезнуть, но это могло привести к тому, что еще несколько мозговых клеток ослабли. Это означало, что у него была отрицательная сумма, хотя Гарри был совершенно готов уменьшить ее еще больше, хотя, как это было возможно, он понятия не имел, но попытается. Тем не менее, у него будет достаточно времени, чтобы выяснить, как Локхарт неловко обнял его, вторгаясь в его личное пространство.

Теплое зрение к голове теперь было так заманчиво, но, увы, свидетелей было слишком много.

«Большие улыбки, Гарри, вместе мы с тобой стоим на первой полосе».

Гарри скрежетал зубами. Он хотел, чтобы он мог заклинать камеру, чтобы взорвать лицо Локхарта, но Гермиона была рядом, нахмурившись от этого зрелища. Это было все, что она могла сделать, чтобы удержаться от разрыва горла Локхарта магической атакой. Благодаря этой связи она была довольно предана Гарри и могла разорвать любого на части за то, что он что-то пытался для него.

Молодой волшебник посмотрел на Локхарта, его желание убить Роуз, но он не сделал.

«Когда молодой Гарри вошел в этот магазин сегодня, он надеялся получить мою автобиографию, которую он фактически получит бесплатно», - заявил Локхарт, держа в руках автобиографию.

«Отлично, растопка», - подумал Гарри с сарказмом.

«Но 1 сентября он получит гораздо больше, чем Волшебное Я, он получит настоящего Волшебного Я», - ответил Локхарт, глядя на толпу с широкой улыбкой на лице, когда Андромеда проталкивалась сквозь толпу, пытаясь помешать Локхарту сделать то, о чем Гарри пожалеет. «Правильно, он получил меня в качестве совершенно нового учителя Защиты от темных искусств в школе колдовства и волшебства Хогвартса».

Овцы аплодировали и приветствовали, и слышимый звук мог быть звуком разрыва мозга Гарри Поттера при самой мысли об этом. Как ... как ... на самом деле как не было хорошего заявления. Это было больше, почему? Почему кто-то подумал, что это хорошая идея - нанять Локхарт для чего-нибудь? Гарри был совершенно ошеломлен всем этим беспорядком, и ему была вручена полная коллекция книг Локхарта.

«Прекрасно, еще разжечь», - подумал Гарри, пытаясь удержаться от рвоты, но почувствовал, как его ланч поднимается из горла, и оттолкнул Локхарта. Локхарт вздрогнул, от чего Гарри надеялся причинить боль.

"Ну, я думаю, тебе понравилось, не так ли, Поттер?"

Гарри остановился, увидев сумасшедший продукт спермы Люциуса Малфоя. Драко уставился на него, скрестив руки на груди, в тщетной попытке выглядеть лучше.

"Знаменитый Гарри Поттер, не мог бы даже пойти в книжный магазин, не привлекая внимания?"

Самая маленькая Уизли чувствовала себя обязанной говорить, хотя Гарри никогда не говорил с ней в своей жизни и лишь мельком увидел ее на вокзале. Судя по тому, что он слышал, она была влюблена в мальчика-который-жив, что заинтриговало его. Это действительно так, потому что это может стать основой фанатичной лояльности, которую он может использовать в своих собственных интересах.

«Оставь его в покое, он не хотел всего этого», - заявила девушка Уизли, Джинни, если Гарри вспомнил правильно. Она была первой женщиной Уизли во многих поколениях из того, что услышал Гарри.

Драко, будучи идиотом, не мог держать рот на замке. «Ну, Поттер выглядит так, будто у тебя есть девушка».

«Ну, твоя сестра входит в список людей, которых я регулярно костей», - ответил Гарри, глядя на Драко, и он выглядел удрученным от этой мысли, словно он откусил больше, чем может прожевать. - Так как у тебя дела, Крэбб и Гойл? У тебя все еще хорошо, или ты на скалах?

Драко Малфой задействовал те немногие мозговые клетки, которые у него были, и знал, что противостояние с Поттером не станет игрой, в которой он собирается победить. Пришло время выбрать битву, в которой он знал, что сможет победить.

Медленно он повернулся лицом к Рону. «Итак, Ласка, я удивлен, увидев тебя здесь».

"Почему, Малфой?" - медленно спросил Рон, не понимая, как он попал в ловушку Малфоя.

«Я подозреваю, что ваши родители будут голодать год, покупая эти много книг», - ответил Малфой, глядя на Рона.

Рон покраснел, и пока они отвлекались друг на друга, это был сигнал Гарри, чтобы выскользнуть отсюда. Он чувствовал, что его IQ падает на секунду, когда он стоял рядом с этими двумя. Гермиона смотрела рядом.

«Извините, что вы были частью этого Гарри», Гермиона ответила, когда она достигла его.

Гарри дал гримасу . «Ну, ты не так сожалеешь, потому что я являюсь частью этого. Серьезно, я думал, что не уйду оттуда живым. И они делают эту штуку учителем».

«Я бы спросила, что думает Дамблдор, но, учитывая, что никто не хочет эту работу, я могу только представить», - ответила Андромеда, обернувшись к ним лицом. «На работе есть проклятие, никто не мог ее удерживать больше года».

"О, там есть?" Гарри спросил с интересом, он был все более и более заинтригован, услышав это.

«Это только то, что происходит в начале года», - объяснила Андромеда, когда они выходили из магазина, покупали книги, и в задней части магазина раздавался шум. «Были случаи, когда были учителя, которые работали всего шесть месяцев. Подставка приходит и затем заканчивает свой год. Ничего не происходит, а затем они делают еще один год, с чем-то, что происходит».

«Тогда вот когда это пинает», - заключил Гарри, и она кивнула. «Я не могу поверить, что они проклянут всю позицию».

«О, поверьте мне, есть какая-то мощная темная магия», - ответила Андромеда, поскольку им пришлось сделать еще несколько остановок, прежде чем они пробились через Аллею, у них было еще несколько остановок.

Лукреция Малфой присвистнула, увидев впечатляющий особняк, возвышавшийся над ними, когда подошла к нему с Гарри. Они двинулись вперёд, обмотав камень тканью, вспоминая свои исследования.

«Химический состав камня разбит и хранится в дневнике», - ответила Лукреция, проверяя свои записи. «Мы должны быть в состоянии сделать новый».

«Мы узнаем, о чем думал Фламель, когда он передал работу всей своей жизни Дамблдору», - ответил Гарри, выступая вперед с Лукрецией. «Мне действительно интересно, сколько из этого было то, что он охотно сделал».

Люцерия пожала плечами, и они оба узнают в считанные минуты. Поместье было странным, учитывая то, как оно излучало разум. С другой стороны, большинство магических жилищ имели тенденцию делать это.

Она постучала в дверь, и раздался звук шагов.

"Никого нет дома."

Гарри улыбнулся, он мог играть в эту игру, о мальчик, он мог играть в эту игру. На его лице появилась улыбка, даже если это была тень одного из них. Он все еще присутствовал на его лице, когда он наклонил ухо к двери, ожидая звука, любого звука с другой стороны двери.

«Если там никого не было, не должно быть никого, кто бы отвечал за дверь, теперь там?» - спросил Гарри, и когда он развернулся, раздался ворчливый звук.

Дверь открылась, и на ней появился мужчина с темными волосами с оттенками серого и трости, даже если это было в основном для шоу. И отшвырнуть тех любопытных маглов, которые пытались продать ему ненужный мусор, в котором он не нуждался. Это был Николас Фламель, и он смотрел на них глазами бусинки.

"Чего ты хочешь?" - спросил Фламель седым тоном, глядя на них.

«Я Лукреция Малфой, а это Гарри Поттер», - ответила Лукреция с улыбкой, наклонившись вперед к Фламелю.

Фламель некоторое время наблюдал за Гарри, затем внимательно посмотрел на него и кивнул. К его чести, его глаза совсем не касались его шрама. "Удачи с этим."

«Мы здесь, чтобы поговорить с вами о Философском Камне», - ответила Лукреция, и была долгая пауза, когда она боялась, что он каким-то образом обидел его.

Фламель молчал, продолжая наблюдать за их парой, он подозревал, что что-то происходит, хотя он понятия не имел, что это было. Скорее, его отвратительное выражение пристально смотрело на них, на них смотрели пары глаз. Николас Фламель был охраняемым человеком, и у него было много секретов. Философский камень, возможно, был его самым известным открытием, но у него были книги и книги, полные их журналы.

- Мистер Фламель, вы дали Альбусу Дамблдору разрешение забрать свой камень и спрятать его в Хогвартсе?

Лицо Фламеля изогнулось в угрюмый вид. «Нет, этот молодой дурак сказал мне, что он доставил этот камень в безопасное место, потому что у него был разум, что Волан-де-Морт и его последователи могли скомпрометировать гоблинов».

Гарри едва скрывал свое развлечение от того, что Дамблдора называют «молодым дураком», было немного людей, которые были живы, которые могли бы даже назвать Дамблдора молодыми, хотя некоторые могли использовать термин «дурак» в отношении него. Молодой волшебник ждал, глядя на приз, когда он наблюдал за изобретателем Философского Камня и прославленным Алхимиком, внимательно следил за ним.

«У нас есть Камень», прошептала Лукреция, и они вошли внутрь, а Фламель закрыла за ними дверь.

Он собирался сказать, что Дамблдор заставил его поверить, что камень был разрушен, но после всего его пребывания в этом мире Фламель знал лучше.

«Верните его мне, я не уверен, как долго я собираюсь использовать его, но я перестану использовать его на своих собственных условиях», - ответил Фламель, когда ему передали Философский камень. «Не знаю, как ты натянул одну на глаза Дамблдору, но молодец».

Двое из них улыбнулись, было бы лучше, если бы они держали этот вопрос под своими шляпами, по крайней мере, на данный момент. Лукреция и Гарри изучали камень в течение нескольких месяцев, они имели его в своих владениях, делали обильные записи. Это был очень сложный процесс; были десятки различных шагов, чтобы даже понять процесс превращения в золото. Это была самая близкая вещь к науке, с которой когда-либо была магия, и поскольку наука была одной из страстей Гарри, ему нравилось видеть, как она работает.

Эликсир Жизни, это была еще одна интересная вещь, потому что это заняло немного больше времени. Если что-то пошло не так с Эльксиром или если камень был сделан неправильно, то это создаст яд, который убьет их врагов довольно болезненно. Конечно, это было очень хорошо иметь в своем распоряжении, так что Гарри держал это в голове, чтобы иметь возможность использовать его в будущем. Молодой волшебник и его спутник вышли вперед.

Фламель проверил, был ли Камень полностью неповрежденным. Он мог обнаружить подделку, уходящую в миле от его способностей, и он должен был это делать, учитывая, что это был его камень. Имея это в виду, нельзя быть слишком осторожным с чем-то подобным.

Пришло время возвращаться в Хогвартс, лето прошло, но, естественно, Гарри все лето занимался работой. Он стоял на краю Королевской Крестовой Платформы, скользя через Гермиону через барьер. Уизли приближались позади них, но Гарри и Гермиона пробились вперед.

«Я не могу поверить, что Дамблдор наймет такого человека», - в ярости заявила Гермиона, скрестив руки на груди.

«Верь, Гермиона, поверь», - ответил Гарри, едва сдерживая улыбку на лице.

Они вдвоем просмотрели книги, соединили все ошибки, и их было много. Десятки на десятки из них, не говоря уже об ошибках, которые были заметны на временной шкале, но это было чем-то, что не относилось к делу. Ошибки графика времени были ничем по сравнению с фактической информацией или дезинформацией, которые были в книгах. Он не мог поверить, сколько фактов было неверным.

Это был еще один черный знак против людей, которые не проверяли свои факты, но опять же, официальные биографии «Мальчик, который выжил» были полны подобных ошибок. Из болезненного любопытства Гарри прочитал один, один день, и когда он закончил с этим, он хотел, чтобы он не читал это. Было совершенно и совершенно ужасно, как овцы, которые передвигались по этому миру, могли принять эти слова за чистую монету. А потом появились восставшие мундане, которые вошли в мир, которые верили этой пропаганде, потому что ее толкали под нос.

"Гарри, Гермиона!"

Невилл помахал им, и Гарри резко кивнул ему. Дафна ждала рядом с ним вместе с Трейси и еще одной блондинкой, которая была похожа на миниатюрную версию Дафны.

«Поттер, Грейнджер», - ответила Дафна свежим голосом.

«Гринграсс», Гермиона ответила таким же вежливым кивком.

"Привет, Дафни, у тебя было хорошее лето?" Гарри спросил, как он ответил на ее улыбку.

Блондинка улыбнулась ему, прежде чем повернуть голову и откинуться на спинку стула. «Это было довольно насыщенно, Трейси и мне было очень весело вместе».

Естественно, она пощадила Гарри от этих деталей, по крайней мере, на данный момент. Молодой волшебник наблюдал за Дафной, прежде чем повернулся к ее миниатюрному доппельгангеру.

«Боюсь, я не имел удовольствия», - ответил Гарри, полностью сосредоточившись на ней, и на ее лице появилась улыбка.

«Я Астория Гринграсс, я младшая сестра Дафны», - ответила Астория с улыбкой.

«О, Дафни никогда не поднимала тебя в разговоре», - ответил Гарри, при условии, что он разговаривал с Дафной, может быть, меньше, чем несколько раз, но он полагал, что тот факт, что у нее есть младшая сестра, в конечном итоге станет предметом разговора. Хотя, возможно, он ошибся с этим. «Приятно познакомиться с вами, Астория».

Астория взяла его за руку с улыбкой на лице, он опустил губы, поцеловал ее руку и хихикнул.

«Астория, веди себя достойно», - ответила Дафни, глядя на Асторию.

Астория закатила глаза, ее сестра была немного взволнована и никогда не позволяла себе опускать волосы. Опять же, это всегда была цена за то, что ты старшая дочь в чистокровной семье.

Гарри, с другой стороны, она получила несколько писем от Дафни о нем и предчувствии Астории. Она наблюдала за ним, Гарри был всем, о чем она когда-либо мечтала и чего она хотела. У Астории были большие планы на мир, хотя она могла обойтись без нескольких идиотов, хотя об этом можно было заботиться довольно охотно.

Из того, что она узнала, Гарри будет кем-то, кого она с готовностью опустит на колени раньше.

Ее мысли были прерваны, когда Джинни Уизли нервно появилась, почти чувствуя, что она вошла в змеиную яму.

"Кто-нибудь из вас видел Рона?" Спросила Джинни, стараясь сохранять спокойствие и собранность.

«Нет, у нас нет», - ответил Гарри, глядя на нее. "Мы похожи на его хранителя?"

Джинни слегка покраснела, но она удержалась. «Нет, но он… ну, он говорит, что вы двое были лучшими друзьями».

Гарри, Гермиона и Дафна разразились смехом по этому поводу, и даже Невилл коротко рассмеялся, когда услышал об этом.

«Я так понимаю, Рон был… он лежал сквозь зубы», - ответила Джинни, повернув голову и в отчаянии вскинула руки вверх. Она была очень не удивлена. Учитывая то, что она знала о своем брате, это было правильно.

Конечно, это вызвало вопрос, где был Рон? Она могла поклясться, что он был прямо позади нее, когда они собирались сесть в поезд. Мать снова обращается с ней, как будто ей три года.

"Так где же Рон?" Гермиона прошептала Гарри.

«Я не знаю,» Гарри пожал плечами, все, что он знал, это то, что Рона здесь не было, и этого было достаточно для него.

Поездка на поезде продолжалась, и группа говорила большую часть этого без каких-либо перерывов, и Гарри выбросил из головы все несущественные мысли, такие как исчезновение Рона Уизли.

Продолжение следует в следующей главе «Второй год, часть первая».

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Voznesenie/

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

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

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

**Глава – 7: Второй год (Часть первая)**

Поезд прибыл туда без каких-либо происшествий, по крайней мере, с точки зрения Гарри Поттера и других людей в его купе. Молодой маг сел за стол в гриффиндорском доме, а Гермиона села с другой стороны. Невилл сел рядом с ними, и Гарри смотрел, как первые годы сыплются по очереди, с улыбкой на лице.

«Итак, вы понимаете, что кого-то, кто должен быть здесь, нет?» - спросил Гарри, глядя на группу, и глаза Гермионы расширились, когда она об этом подумала, и в результате очень медленно кивнула.

Конечно, Рона не приветствовали, но теперь им было любопытно, что с ним случилось. Гарри чувствовал, что Рон в некотором смысле похож на глупое животное, ему нужно было убедиться, что он всегда знал, где находится. Этот факт был вызван тем, что вера в то, что Гарри думал, что его глупость, угрожает ему осмосом. Молодой волшебник закрыл глаза, немного подумав, и внезапно сосредоточил слух, услышав, как Снейп в ярости.

Обычно Гарри не слишком беспокоился из-за того, что Снейп говорил в любое время, но он слышал имя Рона, и это отвлекало его внимание от сального учителя зелий.

«Мне интересно, был ли Рональд Уизли уронен на голову в детстве», - сказал Снейп Дамблдору и МакГонагалл в подтексте.

«Кто бы мог подумать, что это хорошая идея - водить летающую машину в Хогвартс?» - спросила МакГонагалл, обернувшись вокруг ее лица, обдумывая это. Никакие логические рассуждения не приходили ей в голову.

Это был вопрос на миллион галеонов, который Снейп и Дамблдор даже не хотели поднимать. Ни один из них не дал хорошего ответа ни на то, что произошло, и оба выглядели одинаково смущенными, даже Дамблдор, который всегда видел лучшее в людях. Двое из них закрыли глаза, и на их лице появилось угрюмое выражение лица. Они откинули головы назад, и оба они, казалось, хватались за слова.

«Я хотел бы поговорить с мистером Уизли о его поведении», - ответил Дамблдор, и ни Снейп, ни МакГонагалл не нашли достаточно языка, чтобы спросить, имеет ли в виду Дамблдор отца или сына. Они подозревали, что у Артура будет несколько вопросов, на которые он ответит, когда министерство узнает, что он очаровывает маггловский автомобиль, а Мерлин знает только что-то еще.

"Есть ли какая-нибудь подсказка, куда делась машина?" Спросила МакГонагалл, когда ее глаза расширились от этой мысли.

«Я понятия не имею, и Рональд Уизли не может сказать нам, учитывая состояние его состояния», - ответил Дамблдор, выглядя немного грустным. Он возлагал большие надежды на самого молодого Уизли, но с другой стороны, он возлагал большие надежды на всех своих учеников, и много раз они были неуместны.

"Так как дела Гарри?" Фред или, может быть, это Джордж, Гарри еще не удосужился узнать разницу. С другой стороны, он не был уверен, знали ли они половину времени. Учитывая, что они все время притягивали неправильную шутку о близнецах, Гарри не удивился бы, если бы эти двое пошутили по неосторожности, забыв о своей личности.

«Ну, у меня есть новости о твоем брате», - заявил Гарри, и Фред и Джордж посмотрели на него. "Это был бы Рон."

Фред или Джордж внимательно посмотрели на Гарри, прежде чем один из них сказал. «Джинни сказала, что опоздал на поезд».

Гермионе было любопытно, и она слушала, что Гарри подобрал. Она знала, что у него действительно хороший слух, по крайней мере, это ее лучший друг сообщил ей. Молодой волшебник слегка улыбнулся, прежде чем повернулся к близнецам и решил сбросить бомбу в меру своих способностей. Он был тем, кто наслаждался доением в тот момент, когда он сложил руки перед тем, как сбросить бомбу.

"Твой отец очаровал машину, чтобы летать, не так ли?" Гарри прошептал близнецам.

Один из близнецов ухмыльнулся, и они кивнули в ответ. «Да, это своего рода мания с ним».

«Приводит маму чокнутых… ну, чокнутых больше, чем обычно».

Гарри сложил руки и кивнул, у миссис Уизли было несколько проблем из-за нескольких проблесков, которые он видел о ней. К сожалению для Рона, многие из этих проблем повлияли на него и заставили его не быть хирургом мозга. Молодой волшебник тщательно отреагировал и наполнил предвкушение того, что он собирается сказать дальше.

«Ну, твой брат, взял машину и отвез ее на дерево», - заявил Гарри, услышав больше информации от директора школы, Снейпа и МакГонагалл, несмотря на то, что они продвигались дальше. Несмотря на этот факт, его слух был сильным, как никогда раньше. "Нечто, называемое Хлебной Ивой".

Фред и Джордж расширились и выглядели немного удивленными, а также немного испуганными.

«Что ж, Стонущая Ива не любит, когда ее бьют».

«А если Рон загнал машину в дерево…»

Пауза была долгой, и Гарри наблюдал, как глаза близнецов расширились, как блюдца, прежде чем он улыбнулся. Он действительно не мог сказать больше об этом, и Гермиона пошевелилась, она пыталась смеяться.

"Приветствую студентов Хогвартса!"

«О нет», - подумал Гарри, услышав яркий и солнечный голос Гилдероя Локхарта, когда он поднялся на ноги и помахал рукой. Это было довольно абсурдное зрелище, когда кто-то действительно думал об этом. Не говоря уже о том, что Гарри не ел, потому что у него было желание немедленно перебрать всю свою еду.

«Я знаю, что вы собираетесь поесть, но я взял на себя обязательство рассказать вам немного о себе, даже если бы вы прочитали мою автобиографию», - заявил Локхарт ярким и солнечным голосом, когда он махал им, подпрыгивая. вверх и вниз.

«О великий Рао», - подумал Гарри, стуча головой о стену.

Жаркое зрение было настолько соблазнительным, что теперь было действительно соблазнительно, когда молодой волшебник внимательно следил за ним. Просто сожги его голову, это было так легко, что он мог сфокусировать это и спасти всех, черт возьми, он мог бы получить за это Орден Мерлина.

Локхарту пришлось бы подождать в другой раз, потому что в перекрестном огне было слишком много невинных людей. Плюс, если он случайно ударит Снейпа, жирный огонь может поглотить весь зал.

«Естественно, моя слава не нуждается в представлении, но, поскольку я здесь, я все равно могу украсить вас одной», - продолжил Локхарт, и Гарри увидел Снейпа с похожим выражением на лице.

Для Гарри это было наихудшим из возможных обстоятельств, факт в том, что он и Снейп были вынуждены иметь какую-то общую почву. Он положил руки на голову, прежде чем откинуть голову назад и хотел где-то похоронить себя. Молодой волшебник был только слегка рад, что Локхарт начал это сейчас. Потому что, если бы Локхарт начал эту речь после обеда, была бы самая сильная рвота из когда-либо выпущенных снарядов или, по крайней мере, самая массивная, ну, во всяком случае, это поставило бы какой-то рекорд.

Гарри решил, что на самом деле не собирался это слушать, так медленно и уверенно он вытащил зеркало, которое у него было, прежде чем постучать по краю, с улыбкой на лице.

"Серси, угадай что?" Гарри спросил, когда он вызвал принцессу гоблинов.

Серси улыбнулась, когда подняла зеркало. Она закончила подавать документы в банке, самую скучную и утомительную работу в мире. Слуховая мельница взбесилась. «Был замечен младший брат Билла Уизли, который летал на машине по стране в Хогвартс».

«Ну, это было не то, к чему я стремился, но да, он был», - ответил Гарри, позволяя Локхарту дронировать свою самодовольную речь. "И он врезался в дерево в Иду".

"Значит, он выжил, верно?" - спросила Серси, полагая, что это так. Несмотря на противоположные теории, человеческая глупость не часто вознаграждалась, как это и должно быть, с медленной и мучительной смертью.

Гарри ответил, качая головой. «Да, он врезался в Унылую Иву и получил небольшую травму головы. Никто точно не знает, что на самом деле случилось с машиной, но общая теория, которую я услышал с учителями, заключается в том, что…».

"Это сумасшедший не так ли?" Спросила Серси с удовольствием, пересекая ее лицо.

«Ну, у него есть собственный разум, но да, он сходит с ума не из-за пределов возможного», - выстрелил Гарри в ответ, сдвинув зеркало в руке. Локхарт все еще гудел, и конца ему не было видно. Гарри задавался вопросом, остановится ли когда-нибудь мука или хотя бы немного остановится. Он вздохнул.

«Ты, кажется, в стрессе», - ответила Серси, проводя руками по макушке, принцесса-гоблин смотрела на Гарри расширенными глазами.

«Просто этот идиот произносит эту длинную раздутую и напыщенную речь, которая длится около десяти часов», - ответил Гарри с длинным и довольно пронзительным вздохом.

«Ах, Локхарт, мне посчастливилось прочитать одну из его книг», - заявила Серси с отвращением на лице. Тот факт, что люди позволили этим книгам существовать, заставил другое восстание гоблинов казаться довольно заманчивым. Молодая гоблинская девушка на мгновение откинула голову назад и вздохнула. «Держись там, Гарри, я знаю, что это грубо».

«Я знаю, я всегда так делаю», - ответил Гарри с улыбкой на лице, прежде чем он предложил ей следующий вопрос. "Так как продвигается проект Грейнджер?"

Уши Гермионы оживились, когда она услышала свое имя, и ей стало интересно, что имел в виду Гарри. Серси не терял времени, чтобы подробно объяснить ему ситуацию.

«Что ж, мы получили в свои руки имущество, оно оказалось истекшим», - ответила Серси, когда решила немного подрезать эту точку. Гарри заметил, что местные жители стали очень беспокойными. «Банкиры-люди очень помогли нам получить то, что нам нужно. Кроме того, Дэвид Грейнджер владеет только миноритарной долей в стоматологической практике. Если вы хотите подписать документы, вы можете получить акции у других акционеров. Некоторые из них являются достаточно привязан к наличным деньгам. "

«Подготовь и отправь их мне, я подпишу их», - ответил Гарри с расчетливым выражением на глазах.

"Что ты делаешь именно Гарри?" - спросила Гермиона, она нервно прикусила губу.

«Я учу твоего отца некоторому уважению», - ответил Гарри быстрым голосом, и это позволило Гермионе содрогнуться, она понятия не имела, что это повлекло за собой, но она была уверена, что это может быть неинтересно для ее отца. Не то чтобы она действительно сочувствовала ему так сильно после того ада, что он подверг ее матери.

Гарри продолжил свою встречу с Серси, обдумав некоторые более мелкие финансовые подробности, пока Локхарт рассказывал о самоотверженной истории Гилдероя Локхарта.

Дорогая Памела!

Ваше последнее письмо было интересным, но приготовьтесь, потому что у меня была адская первая неделя, и я не пользуюсь этим термином свободно. О, где быть, с чего начать, о, с чего начать?

Ну, Рон будет скучать больше всего, если не весь его второй год. Он получил сотрясение мозга в третьем классе. Отсутствие клеток мозга, которое он, должно быть, оставил, вызывает тревогу. Я хотел бы сказать, что это его карма, возвращающаяся, чтобы укусить его сзади, после того, как я попал на радар Локхарта. Серьезно, преследование Локхарта плохо. Хотя этот новый первый год, Криви, он может быть худшим.

По крайней мере, если меня преследуют, я хочу, чтобы это была довольно привлекательная рыжеволосая женщина, которая делает это, а не какой-то чувак. Звучит странно, но у меня есть стандарты, которые я хотел бы поддерживать, несмотря ни на что, но Криви ... ну, я не могу сказать, что он вырос здесь, поэтому у него нет оправдания своей глупости.

Возвращаясь к Локхарту, и мне так больно от этого делать. Парень невыносимо находиться рядом, скорее всего, педофил, даже не может разобраться в своих фактах и даже не может преподавать класс. Учитель защиты от темных искусств, и он даже не может справиться с Корниш Пикси. Сначала я подумал, что он нас заводит, потому что они на самом деле не так опасны. Вредителей, которых вы хотите задушить, да, но они не так опасны.

Опять же, учитывая личность Локхарта до сих пор, он находится в довольно хорошей компании с этими пикси. Гермиона, Невилл и я, нам удалось позаботиться о большинстве из них. После Локхарта группа студентов второго курса выполнила свою грязную работу, которая действительно говорит вам все, что вам нужно знать. Знаешь, ты должен быть довольно слепым или глупым, не понимая, что этот парень мошенник.

Опять же, учитывая, что некоторые из этих людей не знают конец своей палочки с конца своей задницы, я не удивлюсь. Он получает почту от фанатов, и половина девочек в этом школьном крике. Вы могли бы подумать, что гребаный Битлз приземлился около 1960-х годов с реакцией этого парня. Он как живой Кен Долл и в два раза глупее.

Достаточно хорошо о важных блондинках. Сезон квиддича снова начался, и хотя я не возражаю против того, чтобы Вуд поднял меня на рассвете для тренировки, мне бы хотелось несколько кровавых хедз-апов. И я все еще пытаюсь выяснить, как он получил доступ к моей комнате. Мне интересно, спросил ли он Минерву, она так же одержима этим кровавым видом спорта, как и он.

Ему придется понять, что он не должен принимать тот факт, что я чуть не сломал ему голову, чтобы быть личным. Просто он разбудил меня из крепкого сна.

Так что, в любом случае, возвращаясь к теме дебилов, с которыми я, кажется, постоянно сталкиваюсь в этом месте; вау моя жизнь звучит довольно запутанно. Но я отвлекся. Также, как ни странно, возвращаясь к теме самозваных блондинок, с которыми мне приходится иметь дело, Драко Малфой входит в команду слизеринцев по квиддичу. Это не потому, что он отличный член команды, нет, это было бы совсем не так. Вам даже не нужно читать между строк того, что здесь происходит. Его отец принес новые метлы и волшебным образом он в команде.

Конечно, шутка может быть с ним, потому что у меня есть немного внутренней информации о метлах Nimbus 2001 года. Видимо, было много качества, которое было принесено в жертву им, в отличие от моделей 2000 года. Таким образом, хотя метлы могут показаться лучше, они, скорее всего, рассыпаются быстрее, чем в 2000 году. Они также могут расколоть чью-то задницу.

Снова, простите за яркие образы.

Я мог бы купить метлы моей команды, лучшие метлы, но они им не нужны. Я мог бить Малфоя обеими руками за спиной и завязанными глазами. Из того, что Лукреция говорит мне, он приличный летчик, но он легко теряет фокус в воздухе. Высокомерие станет его уничтожением, и это то, что я буду использовать, чтобы убить его.

Тем не менее, практика квиддича возросла, хотя я сказал Вуду ни о чем не беспокоиться. Это в сумке и все такое. Поверь в меня.

Но я думаю, что это слишком много, чтобы спросить.

Здесь больше ничего не происходит, кроме стандартной домашней работы, занятия на третьем курсе увеличили нагрузку. Зависит от того, что учитель хочет, чтобы мы с Гермионой делали. Не должно быть слишком плохо, только до четвертого и пятого года, когда все становится сложным, но я буду беспокоиться об этом позже.

Это все на данный момент.

До скорого,

Гарри

Гермиона и Гарри сидели за пределами квиддичных полей под плащом-невидимкой. Они сидели рядом друг с другом, наблюдая за тренировкой слизеринца по квиддичу. Назовите это болезненным любопытством с его стороны, но Гарри было любопытно посмотреть, изменились ли новые метлы или же это было то же самое, что всегда было в отношении Малфоя.

«Я мало что знаю об этих метлах, но они не выглядят наполовину плохо», - ответила Гермиона, но Гарри улыбнулся неопытному глазу, который может показаться не таким уж плохим.

«Они не выглядят наполовину плохо, но именно то, как они работают в долгосрочной перспективе, является ключом», - ответил Гарри, повернувшись к ней и объяснив, что он услышал. «Компания гоночных метелок Nimbus мочится в штаны из-за нового Firebolt, который выйдет в следующем году. Они выпустили модель 2001 года, менее чем через пять лет после оригинала. Обычно они выпускают новый Nimbus каждые десять лет, чтобы они могли усовершенствовать метла «.

"Очаровательно", Гермиона ответила сухим тоном, но Гарри обернулся.

«Ну,« Нимбус »утратил чувство деловой активности, потому что они собираются в конечном итоге выстрелить себе в ногу своими неудачными попытками увлечь ключевую аудиторию Firebolt с помощью грандиозного запуска этой весной», - прошептал ей Гарри. «Они сильно ошибаются».

Это было явно не для неподготовленных глаз, но когда Гарри смотрел это, он видел это. Он видел небольшие недостатки, которые уже возникли в этих современных вениках Nimbus 2001. Модели 2000 или даже 1900 года справились бы намного лучше в долгосрочной перспективе. Скрестив руки, Гарри смотрел, как метлы летают по кругу, но они ушли в сторону, слегка дрожа.

«Малфой не знает, как справиться с такой быстрой метлой», - добавил Гарри, наблюдая за этим, прежде чем внимательно следить за Флинтом и остальной командой по квиддичу. Легкая улыбка появилась на его лице, прежде чем Гарри добавил в качестве запоздалой мысли. «И остальные тоже не знают».

Гермиона увидела, что одна из метел вышла из-под контроля, и Драко закричал, когда он тяжело рухнул на землю. Следующее движение было чем-то, что мог сочувствовать почти любому человеку в мире. Метла отскочила с твердым лязгом, ударившим Драко Малфоя прямо в промежность, причиняя ему боль, блюз и агонию.

«О, это должно быть больно», - шепотом заявил Гарри, вздрогнув, он действительно должен был сказать, что именно в этом случае его симпатии относились к Малфою, иначе они поступили бы так, если бы он не был таким высокомерным сучком. Учитывая, что он был, не было никакого сочувствия, чтобы иметь.

И конечно же, Малфой кричал и ругался, обвиняя Флинта в том, что он отвлек его.

«Просто помни Малфоя, ты только в этой команде, потому что твой отец подцепил нас. Я все еще могу превратить твою жизнь в ад, если ты дашь мне повод!»

Гарри улыбнулся; он мог сказать, что Флинт был в конце своей веревки относительно Малфоя, крик становился все громче и интенсивнее. Его терпение пошатнулось, когда практика продолжала накаляться. Он воспользовался моментом, чтобы по-настоящему разобраться с тем, что произошло, и как он на самом деле не заработал это место в этой команде.

«Если ты не будешь бить Поттера в снитч, когда мы будем играть в квиддич, я не буду счастлив», - заявил Флинт, обнажив Малфоя, выглядя готовым его разжевать и выплюнуть. Учитывая некоторые слухи, которые Гарри слышал о семье Флинта, это ни в коем случае не удивит его.

Гарри решил раскрыть одну тему, которой он некоторое время избегал, но он решил, что, поскольку он сидел здесь рядом с Гермионой, он мог бы также сказать это. Он медленно повернулся к своему другу и сломал лед.

"Так что ты сделал с Криви?"

Гермиона улыбнулась. «М-м.»

"Колин Криви, что ты с ним сделал?" - спросил Гарри с улыбкой на лице, мгновенно увидев невинный поступок Гермионы.

«О, я попросила его очень мило и вежливо отпугнуть и любезно оставить вас в покое», - ответила Гермиона с лживым выражением невинности. Он поднял бровь, и долг жизни заставил ее принять решение сказать правду. «Я наложил заклинание на него, когда он разлетается в ульи каждый раз, когда он чувствует себя обязанным быть любопытным маленьким преследователем».

"О, хорошо, ты думаешь, он усвоит свой урок?" Гарри спросил ее, но Гермиона пожала плечами.

«Только время покажет», - заметила Гермиона, продолжая наблюдать за игрой слизеринской команды по квиддичу, какой бы комичной она ни была.

Гарри наполовину испытывал соблазн делать заметки, но казалось, что единственной стратегией игры слизеринцев на квиддиче было обмануть свою задницу. Не то чтобы это была плохая стратегия, в некотором смысле, Гарри нашел это почти умным, но это не было чем-то, что способствовало долгосрочной игре против более хитрого врага. Это было удивительно, учитывая тот факт, что слизеринский дом гордился тем, что был хитрым домом; Гарри задавался вопросом, нужно ли это переоценивать.

Молодой волшебник наблюдал, да, слизеринцы были группой, которая ценила количество, а не качество, и это было кое-что еще, что он заметил. Грубая сила была для них победой, а не какой-либо стратегией. У Флинта могло быть несколько клеток мозга, но никто не мог сказать. Другие гориллы, которые следовали за ним, не могли сомневаться в том, что у Гарри не было особой заботы о них наверху.

У них могли бы быть метлы, которые были бы в сто раз лучше, чем те, что были вручены им Малфоем и его отцом. Не то чтобы Гарри волновался, хотя метлы действительно хорошо летали. Даже если было несколько явных недостатков, на которые он внимательно следил.

Он сделал несколько заметок мысленно, первый матч в квиддичном сезоне был в начале ноября, и он сомневался, что эти веники хорошо выдержат на морозе. В них была ошибка, из-за которой их было трудно перевернуть в воздухе.

Он схватит снитч и заставит Малфоя дважды подумать о своей ложной браваде. При этом он побьет рекорд скорости, если сможет справиться с этим. Было бы гораздо больше возможностей шпионить за командой по квиддичу под плащом, хотя Гарри заметил, что Флинт в худшем случае был не таким фанатичным, как Вуд. Затем Флинт снова рявкнул на слизеринскую команду по квиддичу за их глупость.

Не то чтобы это было необоснованным, но это была ментальная заметка, которую сделал Гарри. Что-то было в квиддичных капитанах, что делало их чрезвычайно фанатичными.

Дафни знала, что это грядет, а затем снова вызывать людей из-за их глупости, как правило, приводит к тому, что они обижаются на это. В мире было много дураков, и тревожное число их проживали в слизеринском доме, предполагаемом доме хитрости. Она встревожила ее, увидев количество людей, которые помогли снизить репутацию своего дома.

Это случилось сегодня в классе; она решила позвать Локхарта по одному из его требований в классе перед свидетелями. Локхарт не мог опровергнуть или опровергнуть ее заявления о лжи. Она была спокойна и собранна, рассудительна, и Локхарт не ожидал этого. На самом деле Дафни увидела что-то от Локхарта, и это было гневом.

Не было ничего удивительного в том, что в замок были распространены таинственные сообщения, которые дали документальное подтверждение лжи, которую Локхарт представил в своих книгах. Дафни могла бы добавить еще несколько, которые они пропустили, и если бы сто студентов пришли с сотней разных вещей, это все равно не поцарапало бы верхнюю часть списка.

Дафни сказали, чтобы она после обеда пришла в офис Локхарта, чтобы обсудить ее отношение, и это было прекрасно. Гарри прибил Локхарта вдвое сильнее, но у Локхарта было достаточно мозговых клеток, чтобы понять, что попытка спорить с Гарри Поттером и проявить его авторитет не сработает в его пользу. Андромеда Тонкс жарила бы Локхарта на вертеле.

Блондинка Слизерин оставалась спокойной и собранной, и было два человека, которые знали, что ее пригласили на эту встречу с Локхартом. Ее сестра Астория была первой, кто знал, и там был Поттер. Поттер предупредил ее держаться за пальцы вокруг Локхарта, и Дафна приняла это предупреждение близко к сердцу.

Тем не менее Дафни мало что волновала, и она восприняла эту встречу как возможность рассчитать небольшой счет. Локхарт взял на себя ответственность за многие вещи, которые не были в его чертовых способностях чему-то, что Дафна была почти уверена, что один из членов ее семьи сделал. Она слышала историю, как и ее мать и отец, когда он был жив. Тем не менее, этот шарлатан выдал за дело как его собственный в своей художественной литературе. Большинство людей позволили бы этому идти, но Дафна не собиралась отпускать это.

Ее кровь кипела при мысли о том, что Локхарт мог извлекать золото из героических действий ее тети. Ее тетя умерла год назад, поэтому она не была жива, чтобы отрицать историю Локхарта, но Дафна чувствовала, что она врезалась в ее голову. Как она победила Банши, что Локхарт одержал победу.

Локхарт позвонил ей, чтобы рассказать о ее отношении, и это было прекрасно. Дафна подумала, что он открыл ей дверь, чтобы противостоять ему.

Дафни подняла руку и постучала в дверь Локхарта, она не собиралась отпускать ее без спора. Девушка постучала по ноге и закатила глаза, когда ждала его.

«Прекрати прихорашиваться и открой дверь, Локхарт», - ответила Дафни, прикусив язык и немного отшатнулась, ожидая, пока он откроет дверь. Она уже была раздражена тем, что ее здесь вызвали.

Дверь открылась, и Локхарт сверкнул одной из тех улыбок, которые заставили кожу Дафны немного ползти.

"Мисс Гринграсс, я рада, что вы смогли это сделать!" Локхарт сказал веселым голосом, но выражение лица Дафны испортилось.

У нее не было выбора, не совсем.

«Возможно, нам удастся прояснить, что сегодня вы ошибаетесь в классе», - заметил Локхарт, приглашая ее внутрь. Будучи учителем, Дафна знала, что ей нужно следовать за ним внутрь, хотя она чувствовала себя подобно мухе, заманиваемой в паутину. «Я думаю, что мы можем забыть весь этот бизнес, и очевидно, почему ты набросился, как ты сделал».

Локхарт остановился и улыбнулся.

«Вы влюблены в меня, вполне понятно, но вы не можете выразить это», - ответил Локхарт оживленным голосом. «Я должен сказать, что если вы хотели автограф, все, что вам нужно было сделать, это попросить, и я бы с радостью отдал его вам. Что-нибудь для фаната, что-нибудь для фаната, дорогая леди».

Локхарт широко улыбнулся, и Дафни захотела взять битой до зубов.

«Я не хочу автографа, я не влюблен в тебя, я хочу, чтобы ты признал, что ты мошенник», - ответила Дафна, и это заставило Локхарта на мгновение напрячься, прежде чем он медленно обернулся, оглядываясь через плечо, с легкой улыбкой на лице.

"Извините меня пожалуйста?"

Дафна не была одурачена невинным поступком, даже на секунду. Она внимательно посмотрела на него и глубоко вздохнула, прежде чем медленно заговорить. «Моя тетя, Эстелла Гринграсс, она была той, кто победил Банши, которую, как вы утверждали, в этой куче дерьма, которую вы называете книгой. Фактически, вы не делали ничего из этого, не так ли? работы других ".

Локхарт остановился, когда обернулся, его внимание было сосредоточено на Дафни.

«Ты мошенник, ты ничего не делал», - ответила Дафна, но внезапно она почувствовала, как ее руки и ноги соединились, и упала на землю.

«У вас есть чему поучиться, мисс Гринграсс», - ответил Локхарт, глядя на ее сбитое тело, она не могла сейчас двигаться. «Это было не работа кого-то, кто был ленив, чтобы получить эти книги из, о нет далеко от нее, далеко от него, я упорно трудился, чтобы получить свою репутацию и не будет иметь какой-то второй год разорение его.»

Локхарт парил над Дафни с распутной улыбкой на лице.

«Я точно настроил свое очарование памяти, это моя специальность, сначала я делал это в течение моих лет в Хогвартсе, а затем для случайных людей на улице, это было удивительно, вы могли сделать с ними что угодно, и они никогда не вспомнят "Локхарт прокомментировал быстрым голосом с далеким выражением в глазах. «Я могу заставить их забыть, что я сделал с ними одним щелчком пальца, просто так».

Дафни поняла последствия этого и была отвращена ими. Она почувствовала, как ее живот превратился в узлы, с которыми она едва могла справиться и попытаться убежать от всего, но она была в ловушке, и Локхарт мог делать с ней все, что он хотел. Это ее тошнило и пугало даже из-за того, что она вышла из-под контроля.

Прежде чем Локхарт смог сделать шаг вперед, некоторые силы заставили его лететь назад. Слышен громкий треск, когда Локхарт в агонии столкнулся со стеной, прежде чем упасть на землю. Дафна почувствовала себя поднятой и поспешила через школу к больничному крылу.

«Поттер», - ответила Дафна, когда она оказалась в его объятиях.

"Я так понимаю, он собирался сделать что-то с тобой, не так ли?" - спросил Гарри спокойным голосом, хотя, вероятно, сломал несколько костей Локхарта.

Ему нужно было убедиться, что с Дафной все в порядке, а затем он пошлет чаевые в больничное крыло, чтобы проверить заклинания памяти.

Учитывая, что Локхарт был здесь больше месяца, он, возможно, преуспел с другими потенциальными жертвами.

Дафна сидела на краю кровати в крыле больницы; Излишне говорить, что она могла бы справиться с этим лучше. Конечно, из всего, что она знала, она могла бы уже противостоять Локхарту по этому вопросу и стереть ее воспоминания, и кто знал, что еще. Вот почему она нервничала из-за того, что делал с ней Помфри. Палочка постучала по краю ее виска, и Дафна немного подождала, чувствуя, как магический поток окутывает ее. Блондинка немного закрыла глаза и ждала, когда ей дадут новости, хорошие или плохие.

"Так что же это?" Дафни спросила, и Помфри решила подарить ей улыбку, прежде чем она изложила ситуацию.

«Есть хорошие новости, Локхарт не удалил твои воспоминания», - ответила Помфри, когда посмотрела на Дафну. «Помимо испытаний, через которые вы прошли, вы совершенно на сто процентов нормальны и можете быть проверены сегодня вечером».

Дафни поняла, что если бы Гарри был пять минут спустя ... она не хотела даже думать о том, что случилось бы. Тот факт, что Локхарт использовал этот очарование памяти раньше, не был проблемой. Тот факт, что он использовал заклинание памяти раньше и оставался незамеченным в течение многих лет, был огромной проблемой. Дафни с полной ясностью вспомнила этот момент и закрыла глаза, сосредоточившись на этом вопросе.

«Профессор Локхарт, с другой стороны, пострадал от перелома половины костей его тела, а также от сотрясения мозга, перелома грудины и перелома таза», - заявила Помфри, стараясь не желать причинения вреда другим, являющимся целителем Хогвартса. , «У некоторых студентов есть симптомы модификации их памяти, и мне нужно разобраться с этой проблемой».

Даже если бы Локхарт не был ранен, учитывая то, что обнаружил Помфри, Дамблдору нужно было бы сначала найти нового учителя Защиты от темных искусств. Несмотря на этот факт, Локхарт был ранен, избит, ушиблен, что у тебя, и Помфри подумала, что ее симпатии немного не хватает с этой пиздой. Он пытался ударить ее на прошлой неделе, как будто у нее было время, чтобы прочитать его книги. О чем Дамблдор думал, когда нанимал этого человека, Помфри не знала. Она должна была подвергнуть мужчину неврологическому обследованию.

"Так это все?" Дафни спросила, она ненавидела больницы, они заставляли ее чувствовать себя такой уязвимой. Ей никогда не нравилось быть в них, после того, как ее отец медленно умирал, когда она была очень маленькой.

Она закрыла глаза, Локхарт поймал ее врасплох, что заставило Дафну решить удвоить свои усилия и заняться частным обучением за пределами того, чему учила эта школа. Это заставило ее хотеть дать себе пощечину за то, что она так ослабила свою охрану. Чары памяти были опасны, и Локхарт решил использовать их в худшем из возможных применений.

«Да, это все, мисс Гринграсс», - ответил Помфри, и Гарри появился там. Хогвартс Хил обернулся, чтобы посмотреть на Гарри с четким выражением лица. "Мистер Поттер."

«Мадам Помфри», - ответил Гарри с короткой улыбкой.

«Я так понимаю, вы здесь для проверки, чтобы убедиться, что ваши воспоминания не были подделаны», Помфри, когда она посмотрела на Гарри, ответила кивком.

«Да, даже если такой дурак, как Локхарт, не сможет на меня напасть», - ответил Гарри с уверенностью, когда он посмотрел на целителя и обернулся с улыбкой. «Но опять же, мы должны быть уверены в этих вещах. Воспоминания - драгоценная вещь, и то, что сделал Локхарт…., Ему лучше освоиться с Азкабаном».

«Если мне есть что сказать по этому поводу, он это сделает», - заявила Помфри с убеждением, горящим в глазах, и Гарри поверил, что она сдержит свое слово. Она сделала сканирование на наличие остаточных эффектов заклинаний памяти. "И вы хороши, чтобы пойти мистер Поттер".

«Я рад, что я», - ответил Гарри, когда встал на ноги, это было напряженное в последние несколько минут, и он надеялся, что действительно что-то получится. Молодой волшебник осторожно поднялся на ноги, когда к нему присоединилось еще несколько учеников.

Дафна последовала за ним, между ними была минута молчания, она понятия не имела, что ей нужно сказать. Поэтому слизеринка сказала одно слово, что она никогда не думала, что сможет сказать.

"Спасибо."

Дафна немного поразила в этой ситуации то, что ее момент высокомерия стоил ей, она заставила ее кому-то быть в долгу, и, несмотря на то, что кто-то был Гарри Поттером, она все еще заставляла ее чувствовать себя чрезвычайно уязвимой и разочарованной тем, что она показала даже небольшое количество слабости.

«Что ж, ты усвоил ценный урок», - ответил Гарри, идя, пока он не остановился за дверью, ведущей к частным комнатам, которые он сохранил. Он заключил сделку с МакГонагалл, хотя как он заключил эту сделку, ну, это личное дело каждого. «Локхарт выглядел как инструмент, но у него в арсенале был один ценный инструмент - это его маленькая прелесть памяти».

«Я не могу поверить, что я влюбилась в это», - заявила Дафна, и она шагнула вперед, но Гарри обнял ее, прежде чем крепко притянуть к себе.

Она позволила ему прикоснуться к ней, потому что это расслабило ее. В нем было что-то, что снизило ее защиту до самого низкого уровня. Блондинка немного потянула ноги по земле, прежде чем упасть на кровать.

«Локхарт был кем-то, кто был намного опаснее, чем выглядел на поверхности», - ответил Гарри, очарование памяти было склонно к многочисленным злоупотреблениям. Не то чтобы он мог использовать это или злоупотреблять этим в течение длительного времени.

«Да, я думала, что он был полной марионеткой, но, думаю, я была не права», - ответила Дафна, закрыв глаза. «Думаю, это огромная доза реальности, к которой я не был готов».

Гарри улыбнулся ей. «Ну, он был учителем, поэтому можно ожидать, что он заслуживает доверия. Это просто говорит о том, что… ожидания могут быть неуместны».

Гарри задался вопросом, насколько отчаянным был Дамблдор с наймом Локхарта. Или, если ему даже надоело искать всех остальных, Гарри был уверен, что Андромеда могла бы принять эту работу, если бы ей дали должную мотивацию.

«К счастью, ты проходишь мимо», - ответила Дафна, прежде чем Гарри улыбнулся ей.

«Я бы сделал это для всех, никто не заслуживает того, чтобы стать жертвой такого, как он», - ответил ей Гарри. «По крайней мере, ничего не произошло».

«Другим не повезло», - подумал Гарри, для чего Локхарт использовал свое очарование памяти, ну, к счастью, что-то ужасное не произошло.

«Так что я хочу поблагодарить тебя», ответила Дафна, положив руки на плечо Гарри. «Так же, как Грейнджер поблагодарил тебя после тролля».

«О, ты же понимаешь, что признаешься, что должен мне долг до тех пор, пока он не будет достаточно выплачен», - ответил Гарри, откинул ее волосы назад и посмотрел в ее потрясающие голубые глаза.

«Я понимаю это, но, учитывая, что я планировала соблазнить тебя к концу третьего года, это лишь немного ускоряет график», - ответила Дафни, опустив свою мантию и обнажив плотную белую блузку, которую она носила, короткую юбка, которая показала ее впечатляющие ноги, и она сбросила туфли и носки, чтобы показать ее босые ноги. Она обхватила его промежность, но Гарри схватил ее за руки.

Она полетела обратно на кровать, а он ползал над ней. Она извивалась, пока Гарри не прижал свою покрытую промежность к ее центру. Наклонившись, Гарри прошептал ей на ухо.

"Кто кого соблазняет?"

Дафни вздрогнула, когда она почувствовала его рот на своем, и она жадно ответила на поцелуй, сося его губы, когда Гарри опустил руки вниз по ее телу и по ее спине. Он собирался получить свою награду, так или иначе.

Smut / Lemon начинается.

Дафна подтянулась и оседлала его на коленях. Она расстегнула его рубашку, чтобы показать его мускулистую грудь, затем провела парой рук по его брюшному прессу и груди, затем побежала к штанам и расстегнула его. Она работала довольно быстро и быстро вытащила его член из его штанов. Она посмотрела на него, когда сжала.

«Думаю, мне это понравится», - заявила Дафна, дыша на кончике и используя свой язык, чтобы лизнуть его член.

«Большинство женщин», - выдохнул Гарри, прежде чем Дафна облизнула свой язык вокруг его члена, провела им вверх и вниз по всей длине, от кончика до основания, и она обернулась вокруг шаров. «Попробуйте и задержитесь на несколько секунд, правда… вот и все».

Дафна неуклонно набирала темп, когда она лизала его член вверх и вниз, крепко сжимая его в кулак, прежде чем сунуть в рот. Ее сочные губы обвились вокруг его члена, когда она направила рот на его член, работая над ним. Его член ударился ей в горло, и ей потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к тому, что этот толстый фаллос покатился по ее горлу. Ей удалось объяснить это.

Гарри провел руками по ее светлым волосам, чувствуя, как она опускается на его член, но Дафна остановилась с мгновением, прежде чем в ее голубых глазах вспыхнуло бессмысленное выражение.

«Я не хочу потерять каплю в моем горле, я хочу, чтобы это было внутри меня», - выдохнула Дафни, расстегивая рубашку, чтобы показать пару огромных грудей, которые Гарри сжал. Он поблагодарил за более быстрый темп созревания в Волшебном Мире, но затем снова магическая сила имела тенденцию приводить к большой одаренности. Вся эта сила должна была куда-то уходить, для женщин она доходила до груди, для большинства мужчин; казалось, пошли к их голове.

Это означало, что Дафна действительно была очень сильна, и он сжал ее грудь, прежде чем наклониться вперед и облизывать ее стоящие соски, а затем сосал их. Белокурая слизеринская ведьма откинула голову назад и предложила глубокий стон. Волшебник жадно сосал ее грудь, потирая ее по капающей киске. Он сунул руку под ее юбку, и зеленоглазый волшебник нащупал ее ягодицы. Дафни откинула голову назад и застонала, когда ее глаза немного закрылись.

«Трахни меня», Дафна задыхалась, когда Гарри стянул ее трусики, чтобы показать ее мокрый центр. Он перевернул ее.

Гарри накрыл ее член над ее входом и без каких-либо преамбул скользнул в нее. Он почувствовал, как ее барьер уступил его члену, когда он ворвался в нее. Дафни вскрикнула от удовольствия, когда Гарри толкнул ее, его член вошел в ее киску. Он медленно накачался на нее, но Гарри ускорил шаг, вбивая свой член в ее центр.

Она на мгновение почувствовала боль, которая сменилась величайшим удовольствием, когда член Гарри толкнул ее внутрь и наружу. Дафни захныкала, кусая губы.

"Мы наслаждаемся?" Гарри вздохнул ей на ухо, когда схватился за ее раскачивающиеся груди и поиграл с ними. Блондинка похотливо застонала, продолжая играть с ее сиськами. "Что ж?"

«Да», Дафна задыхалась, когда его член пронзил ее, он продолжал трогать ее в удивительных местах и усиливал ее удовольствие. "ДА, ДА, ДА!"

Гарри вложил свой член в ее капающий центр с большим количеством жидкостных насосов, увеличивая скорость с каждым мгновением. Ее громкие стоны заставили его член пульсировать, и единственное, что удовлетворило его, это накачка в ее мокрый центр. Она отодвинулась, и Гарри отстранился.

«Поезжай на мне», - выдохнул Гарри, глядя на нее.

«Да, мастер», - выдохнула Дафна, схватив его член и несколько раз погладив его, прежде чем она поднялась и опустилась на его член. Когда она подтолкнула себя к его члену, это почти дало ей оргазм, но то, что заставило ее взбодриться, это его руки, схватившие ее грудь и играющие в них, когда она подпрыгивала.

Гарри хмыкнул, когда его член был плотно обернут в ее ножны из плоти, когда она подпрыгнула и спустилась на него, ее киска плотно обернулась вокруг него. Блондинка села на его член, ее задница коснулась его ног, и Гарри потянул руку, прежде чем сжать ее. Он предложил еще несколько сильных движений, и блондинка закрыла глаза, когда она подпрыгивала и опускалась, ее киска сжималась вокруг него.

«Дерьмо», прокляла Дафна, когда почувствовала, как ее жидкость выплеснулась из ее ног, смазывая его член, когда она поднялась и опустилась на его член. Она закрыла глаза, когда она подпрыгнула вверх и упала вниз.

Она потеряла счет тому, сколько раз ее киска гремела от оргазма, когда член Гарри врезался в нее. Его член посылал импульсы удовольствия в ее киску, и это смазывало ее, когда она подпрыгивала в нее. Это действительно разрушило ее тело и подняло ее чувства на совершенно новый уровень.

Маленькие порывы удовольствия поднялись по ее телу, когда Гарри накачался на нее. Дафна тяжело дышала, когда ее киска обвивала его, и она долго ехала на нем, подпрыгивая и опускаясь на него. Ее киска сжалась вокруг него, когда блондинка привыкла к его движениям, его прикосновениям, его ладоням по всему телу, это было величайшее чувство в мире. Блондинка подпрыгнула выше и упала на его член.

«Продолжай делать эту Даф, заработай мою сперму», - выдохнул Гарри, покачиваясь назад, вращая своими сексуальными бедрами на основании его члена. Она крепче обняла его, откидывая голову назад с мягким стоном, который вырвался из ее губ.

«Моя киска горит для тебя, Гарри, дай ее мне», - вздохнула Дафна, протянула руку и схватила палочку, прежде чем она выпустила свет через плечо.

"Для чего это было?" Гарри хмыкнул, но Дафна продолжала ехать на нем, никогда не нарушая ее шаг и тяжело дыша.

«Неважно, детка, у меня есть для тебя подарок, но пока наслаждайся поездкой», - вздохнула Дафни, когда его член продолжал пульсировать по ее телу, когда он толкнул ее, растягивая ее стены.

«Ты понял», - проворчал Гарри, когда он толкнул ее на основание укола, и она подпрыгнула, прежде чем сжимать его с безудержной натяжкой.

Эти двое продолжали свои действия, их горячие тела работали друг против друга, когда Дафна подпрыгнула выше и ударилась о основание его члена, красиво и плотно обвивая его.

Гарри был совсем не уставшим, несмотря на то, что ее уставшие мускулы обволакивали ее. Она была полна решимости дать ему освобождение, поэтому она подтолкнула себя ко всему.

«Черт, кончи», - проворчал Гарри, и, разумеется, его жидкости забрызгали ее мокрый мокрый центр, разбрызгивая ее внутри.

"Да!" Дафна взвизгнула, откинув голову назад от удовольствия, которое она испытывала. Он разбрызгал ей густую сперму, из-за чего бедра блондинки напряглись и сжались вокруг него.

Стук в дверь заставил Гарри выйти из нее и задумался, кто ему звонит. Он протянул руку и открыл ее, чтобы увидеть, кто ждет его с другой стороны.

Трейси Дэвис набросилась на него, как только она прошла через дверь и начала безумно целовать его, надевая только тонкую одежду. Ее глаза были застеклены, когда ее рука обернулась вокруг его члена. Гарри вопросительно посмотрел через плечо на Дафну, прежде чем она пожала плечами.

«Подарок, чтобы поблагодарить тебя, господин», - Дафна вздохнула со злой улыбкой на лице, и Трейси была раздета, чтобы показать свое удивительное молодое тело. Ее шоколадные волосы были переплетены пальцами Гарри, когда он обхватил ее приличную грудь. «Давайте поделимся с ней, мой лорд».

Гарри улыбнулся. "Отличная идея, моя дорогая."

Трейси была завернута в шнуры, но это не было для нее новой ситуацией. Гарри схватил ее сзади и дразнил ее открытие. Его палец обвился вокруг нее, прежде чем волшебник толкнул ее внутрь и наружу.

«О, пожалуйста, хозяин, воткни свой член в меня», выдохнула Трейси, прежде чем взглянуть на Дафну. Она смотрела на нее с голодным выражением лица. "Хозяйка, могу я съесть вашу пизду?"

«Ты можешь быть рабом, лизать меня, как грязную шлюху», - заявила Дафни, откинувшись назад, и язык Трейси начал прощупывать ее киску, облизывая и прихлебывая ее. Дафни схватила Трейси за голову и позволила блондинке съесть свою киску.

Дафна закрыла глаза, чувствуя, как круглые зелья языка брюнетки сжимают ее пизду, и она задыхалась, когда удовольствие текло по ее частным частям. Трейси работала с ней довольно хорошо, и Дафна не могла получить достаточно ощущений, которые она испытывала. Язык двигался все глубже и глубже в пизду.

Удовольствие, которое Трейси почувствовала, когда член Гарри пронзил ее, было поразительным, и он толкнулся, прежде чем выйти из нее. Трейси почувствовала, что загорелась, когда его член двигался вокруг ее центра, и Гарри с удовольствием толкнул ее. Его член врезался в ее центр, воздействуя на нее, и его член прижимался к ней, раздвигая ее губы. Молодой волшебник тщательно работал против нее, ее пизда обвивала его.

Гарри ускорил шаг, прежде чем схватил ее за грудь и врезался в нее. Трейси застонала в киску Дафни, когда Гарри врезался в нее сзади. Его толстый член сработал в ее идеальную киску, и он оттолкнул ее, аккуратно и уверенно шагая, продолжая бить ее влагалище сзади с большой скоростью.

«Такая хорошая пизда, о да», - выдохнул Гарри, обвивая руками ее сочные сиськи.

«Это принадлежит тебе», - выдохнула Дафна, когда она жевала пизду Трейси.

Трое потворствовали их действиям еще больше, когда Гарри вонзился в нее, вытягивая ее киску, и он наказал ее своим членом. Молодой волшебник прижался к ней, воздействуя на нее, и отшатнулся, когда она сжала его.

Трейси потеряла сознание от ощущения того, как член этого бога воздействует на нее. Это осветило ее, но Дафна, потянувшая ее за волосы, смогла заставить ее язык напрягаться вокруг ее киски, ее язык вращался вокруг этого.

«Черт возьми, Трейси, лизни меня, такой хороший питомец», - выдохнула Дафна, чувствуя, как язык Трейси работает против нее.

Трейси была настолько послушным домашним животным, что лизнула Дафну, пока ее язык не проник внутрь ее любовника. Ее язык двигался кругами вокруг пизды, и она смазывала соки, когда она катилась по ней. Брюнетка закрыла глаза, когда почувствовала, как соки капают на нее. Трейси похотливо вздохнула, это было все, что она когда-либо хотела, и даже больше.

Гарри накачал сзади в киску Трейси, это было так жарко, а она была такой тесной, что он почувствовал, как она плотно обвивается вокруг него, его шлепки ударяются о нее. Волшебник неуклонно набирал темп, чем больше он работал с ней, тем быстрее она ела Трейси, поэтому для него было важно втащить свою длину в ее центр со скоростью. Ее тугой костюм обвился вокруг него.

Трейси потеряла себя, это было так приятно иметь такой толстый член внутри нее. Гарри был богом среди мужчин, игрушки не могли сравниться с тем, что он сделал с ней. Дафни и Трейси веселились во время их игр, даже когда Дафни шлепала Трейси, когда она была непослушна, но это был совершенно новый уровень все вместе.

«Съешь ее, вот и все, съешь ее», хмыкнул Гарри, вытаскивая свой член, прежде чем он толкнул его обратно в нее еще сильнее. Трейси закричала вслух, когда ее стены плотно сжались вокруг его толстого прута, и он толкнул ее еще сильнее.

Трейси сошла с ума, прежде чем Гарри толкнул ее снова и снова. Это потрясло ее даже еще более сильный оргазм, и Дафни откинула голову назад, балуя себя киской брюнетки-ведьмы. Блондинка положила руки на затылок, прежде чем ее язык коснулся ее. Практика облегчила лизать ее киску, используя круговые движения, чтобы обработать ее киску за все, чего она стоила.

«Такой хороший рот, такой горячий», - тяжело дышала Дафна, прежде чем обернуть ноги вокруг головы Трейси, продолжая работать над ней. Его член появился и исчез в ней, медленно вытягивая почти всю длину, прежде чем он врезался в нее. Он чередовал медленные удары и быстрые удары, не прерывая момент.

Гарри работал против нее, интенсивность шла, когда время шло, прежде чем он толкнул ее киску в желе. Еще одним толчком его яйца выросли, и он ворвался в нее, разбрызгивая жидкости в ее киске. Он сделал несколько хороших толчков и вздрогнул, остановившись в ее прекрасной киске.

Smut / Lemon Ends.

Обе девушки потеряли сознание, были довольны и трахнуты. Гарри отдыхал с ними, обернутыми вокруг него, его две прекрасные змеи уснули. Миниатюрные буквы «Z» на шеях указывали на то, что они принадлежат ему. У Гарри был жизненный долг от Дафни, и он унаследовал жизненный долг, который была у ее семьи от Трейси, поэтому он держал их обоих под большим пальцем.

Гилдерой Локхарт вздрогнул, он никогда не испытывал больше боли в своей жизни до сих пор. После того, как его поймали в банке с печеньем, было мгновение, когда он понял, что такое настоящая боль. Что бы на него ни напали, они сделали это без пощады. Он разорвал его до костей, думая о том, что они сделали, и глаз Локхарта на мгновение дернулся. Что если они вернутся и закончат работу, которую начали? Всю оставшуюся жизнь он спал с открытым глазом, крепко держа подушку.

Нет, ему не нужно беспокоиться об этом, он находился в больничном крыле Хогвартса, одном из самых безопасных и безопасных районов на планете. А утром он собирался переехать в Сен-Мунгос, так что беспокоиться было нечего. Без сомнения, девушку можно было купить, женщины, очевидно, управлялись блестящими предметами. Это позволило бы ему купить ее прощение, и эта ситуация будет сглажена.

Шаги были слышны, но Гилдерой замолчал и закрыл глаза. Он не сказал ничего, ни одного слова. Целитель Хогвартса приходил лечить его. Связанная ее клятвой, что она не могла сделать ему больно, независимо от того, как сильно она хотела, Локхарт чувствовал себя в безопасности. Его защитное одеяло плотно обернулось вокруг него, когда он снова лег на кровать.

Мало ли Локхарт знал, что это был не целитель Хогвартса, который полз по этим коридорам. Если бы он знал, что она здесь, он бы испугался, очень испугался человека, который подошел и подкрался к нему.

Она ждала в тени с бутылкой с зельем в руке, стараясь очаровать ее так, чтобы на нее не попало ни малейшего отпечатка пальца. Насколько Локхарт знал, это было его болеутоляющее, но это был тонкий и редкий яд, который медленно приводил к отключению его жизненно важных функций.

Его тело внезапно онемело, и его глаза открылись, чтобы увидеть лицо в тени. Локхарт пытался открыть рот один, два, а потом трижды, но в этом не было ничего. Ни один звук не вырвался из его рта; это было похоже на мучения сверх всего. Он пытался двигаться, пытался кричать, но у него не было возможности убежать. Там не было легкого выхода для него.

«Гилдерой, это достаточно плохо, чтобы ты говорил откровенную ложь в своих книгах и выдавал их за правду», - ответила она, глядя на жалкое крушение на кровати. «Хотите верьте, хотите нет, Гарри Поттер - это тот, у кого нет времени на спасение людей, когда он пожелает. Поэтому, когда вы бросаете Дафну под перекрестный огонь, вы совершаете большую ошибку, невыносимая мысль».

Блондинка в тени улыбнулась, глядя на Локхарта. Если бы он мог двигаться, он бы извивался, но его нужно было парализовать, чтобы эта маленькая схема убийства сработала, поэтому, наблюдая танец страха в его глазах, было бы достаточно, она наблюдала, как надежда медленно стекает с его глаз.

«Десятки полных домохозяек будут плакать, чтобы уснуть за то, что я собираюсь сделать», - ответила блондинка с грустной улыбкой на лице. Было раскаяние, хотя раскаяние было спереди. «Я делаю это не из-за радости или желания убивать людей, но из-за необходимости. Я делаю это, чтобы прополоть тех, кто не принадлежит этому миру. И когда ты причинил боль Дафни, это было досадно. То, что вы пытались сделать с ней, меня бы это раздражало, но это было бы то, что заставило бы вас отправить в Азкабан, и больше ничего ».

Блондинка взмахнула волосами, на ее лице появилась улыбка, милая улыбка, которая соответствовала ее злым глазам. Блондинка немного просвистела сквозь зубы, но твердо держалась на отметке.

«Это бы меня разозлило, да, это было бы так, но именно тот факт, что ты доставил неудобства жизни Гарри Поттера, разозлил меня», - прошептала девушка и сунула розовую жидкость в рот Локхарта. «Сначала ваши легкие перестают дышать воздухом. Затем ваше сердце перестает перекачивать кровь. Почки отказывают, мочевой пузырь лопается, все медленно, до такой степени, что кажется, что это чудовищная болезнь. Яд в вашей системе вовремя вымывается, но не до того, как ваши жизненно важные органы сгорят. И не раньше, чем он просочится в ваш мозг, убивая ваше и без того ограниченное количество клеток мозга. "

Она понизила голос до еще более жуткого шепота.

«Мозговые клетки умирают по одному, не то чтобы в вашем случае это заняло бы много времени», - прошептала она. «Тебя оставят пустым фуфлом, бесполезным, не более чем манекен. Но для тебя это может стать шагом вперед».

Она отодвинулась, и Локхарт погрузился в осознанность, но перед внешним миром он уснул, став кататоническим. Он чувствовал каждую бодрствующую минуту боли, когда его тело медленно, мучительно закрывалось, как она того заслуживала.

Он хотел кричать, но не мог. Это будет его судьба на оставшиеся недели и месяцы его жизни.

"Так что, сегодня новые питомцы, Гарри?" Спросила Кара с яркой улыбкой, когда она появилась вместе с Фаорой.

«Да», - ответил Гарри, желая еще раз прикоснуться к этому совершенству криптонской красоты. С другой стороны, это может относиться как к Каре, так и к Фаоре, оба они были ошеломляющими и выглядели достаточно вкусными, чтобы есть.

«Ты заслуживаешь столько женщин, сколько сможешь получить, а потом и больше», - заявила Фаора, нежно поглаживая волосы Гарри. Она потерла его плечи. «Дафна и Трейси - хорошие образцы, и они помогут вам с побуждениями, которые не могут быть выполнены так просто с Гермионой».

«Я рад, что ты одобряешь», - ответил Гарри, прежде чем Фаора провела руками по его волосам.

«Я доверяю твоему суждению и твоему вкусу», - ответила Фаора, и Кара кивнула.

«Так ты избавился от этого идиота», - ответила Кара, закатив глаза. «Знаете, если вы когда-нибудь хотели дело, доказывающее глупость людей, вам действительно не нужно идти намного дальше, чем этот парень».

Гарри засмеялся, это было так, к сожалению, правда. Локхарт действительно злоупотреблял своим положением, и Гарри содрогнулся, подумав, что могло бы произойти, если бы ему сошло с рук гораздо больше. Он подозревал, что они никогда не узнают, к лучшему или к худшему. Дафна была спасена, и в обозримом будущем Локхарт будет в Сент-Мунгосе.

«У тебя есть немного спасительного комплекса», размышляла Фаора, и Гарри нервно посмотрел на нее. Тоном ее голоса он не знал, критиковала ли она его или нет. «Это хорошо, если это не превращается в комплекс героев. Спасти мир - это хорошо, но делать это без всякого смысла - не хорошо».

Кара улыбнулась, Фаора сказала ей кое-что давным-давно, что звучало правдоподобно в ее голове, и ей пришлось повторить это Гарри. «Люди любят хорошего героя, но они любят хорошего героя, падающего еще больше».

Это был момент, когда Гарри быстро кивнул. Молодой волшебник наклонился вперед, но Фаора не закончила говорить с ним.

«Итак, вы выиграли много времени, это хорошо», - ответила Фаора оценивающим голосом, прежде чем ее рука обняла Гарри. Кара откинула голову назад, мысленно считая дни, когда она могла это сделать. «Конечно, люди могут ожидать, что вы решите все их проблемы сейчас».

«Все, что они знают, это то, что Локхарт использовал заклинания памяти против людей, и он был ранен, пытаясь таким образом против Дафны, хотя я подозреваю, что природа слухов вызовет обвинения», - ответил Гарри, кивая.

«Ну, тебе придётся отбросить слухи или, возможно, перенести их в точку, где люди будут говорить о том, почему Дамблдор нанял кого-то, у кого не было никакой квалификации, чтобы преподавать», - предложила Фаора, положив руку на подбородок. , прежде чем развернуться немного. «Это зависит от вас, но я знаю, что вы поступите правильно».

«Я сделаю», - предложил Гарри с усмешкой на лице, когда он подумал о том, что он собирается делать, поэтому в следующий раз был необходим контроль повреждений.

Андромеда Тонкс знала, что она получила лучшее завершение этой сделки, когда Дамблдор позвонил ей сегодня утром в камине. Альбус Дамблдор должен был оказать услугу, и многие люди могли бы отдать им правую руку. И теперь у нее было одолжение, в которое она могла в любой момент нажиться на своей ладони. Андромеде нужно было только обналичить этот билет, и у нее был Дамблдор в таком месте, которое ему не выгодно.

Ведьма посмотрела на планы уроков Локхарта и фыркнула, когда подумала о том, что он изложил перед ней. Это не удивило бы старшую черную дочь, если бы Локхарт взял работу, чтобы продать свою беллетристику. Это был блестящий деловой ход. Она прочитала пару его книг и была потрясена вопиющими несоответствиями, которые плавали в этих прославленных кусках мусора. Они даже не захотят наклеить клетку с домашним животным, она закрыла глаза, думая об этом.

Должен быть разработан новый план урока, и будут изменения, много изменений, но Андромеда была готова внести эти изменения. К счастью, если можно так сказать, это изменение произошло на выходных. Это дало ведьме достаточно времени, чтобы внести необходимые изменения, которые позволили бы ей взять под контроль этот класс. Раздробленное и раздробленное обучение в этом классе было ужасным, но пришло время исправить корабль и, надеюсь, сделать оставшуюся часть этого года менее пустой тратой.

Стук в дверь привел Андромеду в чувство. Она знала, кто это был, и подозревала, что он прибывает.

«Входите», - ответила Андромеда, когда дверь открылась, и Гарри вошел внутрь, чтобы улыбнуться ей.

«Значит, Дамблдор дал тебе работу», - ответил Гарри, наблюдая за Андромедой, у которой на лице была улыбка.

«Да, я взял его за бочку, получил от него еще несколько уступок», - ответила Андромеда, и поднятая бровь Гарри указала, что он хочет узнать о ней больше. «Не беспокойся об этом, хотя, как только твои экзамены будут сданы на твой седьмой год, ты будешь считаться совершеннолетним. Так что это будет в середине четвертого года»

Гарри улыбнулся, прежде чем он предложил свое заявление самым прямым способом. «Я не могу дождаться, чтобы выбраться из этого места».

«Да, но вы можете восполнить разочарование, которое было бы без вас у нескольких привлекательных молодых женщин, если бы вы не смогли удовлетворить их потребности», - ответила Андромеда с усмешкой на лице, когда она сняла халат, чтобы показать на ней была белая блузка на пуговицах, короткая юбка, чулки и сапоги на высоком каблуке. Медленно, она расстегнула молнию на своих ботинках и сняла плотные чулки, чтобы показать свои сексуальные ступни и ноги, шевеля пальцами ног и ступней. «И если я возьму эту работу, у меня будет больше шансов попробовать эту небольшую вещь».

Андромеда схватила его промежность в ее руке, сжимая его и заставляя Гарри закрыть глаза с похотливым стоном.

«Я готов для тебя, как всегда, Энди», - выдохнул Гарри, обняв ее зрелое тело, и втянул в долгий поцелуй, который она вернула.

Smut / Lemon начинается.

Она сняла верхнюю часть Гарри и потерла его руки о его спину, когда она прижалась к его промежности, продвигаясь вперед с палящим поцелуем. Ее глаза закрылись и ее руки схватились за его задницу, сжимая его сзади. Молодой волшебник осторожно вдохнул и выдохнул, и Андромеда работала над ним.

Его штаны снова были стянуты, и большой мужской вклад «Мальчик, который выжил» был показан на виду. Андромеда уселась на стол, повесив на него ноги, и жестом пригласила Гарри сесть на стул. Мальчик-Кто-Жил сделал это, и его промежность была полностью показана для этой сексуальной милфы, сидящей на столе.

«Такой большой член», - прохрипела Энди, используя свои языки, чтобы погладить его член и растереть его пальцами ног. Он тяжело дышал, когда она использовала пальцы ног, чтобы поглаживать его ствол. "Тебе нравится эта детка, это заставляет тебя чувствовать себя хорошо?"

Гарри вздохнул, когда ее сексуальные пальцы коснулись его члена, а ступни ее ног потерли качающиеся шары перед ней.

«Чувствую себя чертовски здорово», - выдохнул Гарри, чувствуя удовольствие от сексуального набора ступней. Несколько секунд спустя его член был разбит между двумя сексуальными арками, прежде чем Энди покачала их вверх и вниз, ее бедра качались вверх и вниз, когда Гарри испытал работу ноги.

Андромеда почувствовала, как его член разбился ей между ног, и это было чертовски здорово. Руки Гарри крепко прижались к ее бедрам, когда Андромеда потянула юбку. Пара кружевных темных трусиков с растущим влажным пятном предстала перед Гарри, давая молодому человеку почувствовать, что должно было случиться. Существующее представление о том, как ее ноги терлись о его член, вызывало удовольствие подниматься по его пульсирующим поясницам.

Гарри почувствовал прилив крови к своему члену и увидел, что Андромеда сидит там, соски выпрямлены из-за ее блузки. Гарри было достаточно понять, что на ней нет лифчика, и это его взволновало. Она потирала свои прекрасные подошвы вверх и вниз по его ногам, работая с ним, когда сексуальная мамочка сунула несколько пальцев в ее мокрую влагалище. Раз, два, три, и темноволосая зрелая женщина толкалась внутрь и наружу, тяжело дыша, чувствуя удовольствие от своих действий.

«О, да, я не могу дождаться, чтобы иметь это во мне», выдохнула Андромеда, и Гарри схватил ее, прежде чем стащить женщину на колени и срывать с нее трусики заклинанием. «Гарри, мне нравится, когда ты так напорист».

Гарри глубоко уткнулся в ее киску, чувствуя, как его обволакивает стеснение. Она поднялась и села на него на стул, их полы встретились в страсти и напряженности, которую могли дать только два влюбленных в форме.

Энди откинула бедра назад, чтобы дать ему приятное сжатие, в результате чего сексуальное облегчение наполнило ее собственное тело. Кульминация, которая потрясла ее тело, дала ей повод подвезти его до одного из его. Естественно, когда она подошла к сильному пульсирующему члену Гарри Поттера, она была уверена, что должна пройти дистанцию и прокатиться на нем.

«Так держать, о да», - выдохнул Гарри, открывая ее футболку, и руки нашли ее грудь. Она громко застонала, когда талантливые пальцы коснулись их, и он обхватил ее ладонями. Темноволосая ведьма издала еще один трудный стон, вставив бедра в его член, осторожно обвивая его и отскакивая назад, прежде чем сесть обратно. Пизда работала над его огромным жестким прутом.

Энди потеряла себя от удовольствия, катаясь на нем и вращая бедрами на нем. Брюнетка хотела большего, и его рот оказался на ее груди. Это усилило удовольствие, особенно когда старшая черная дочь использовала заклинание, чтобы заставить ее грудь начать лактировать молоко. Гарри страстно сосал молоко из ее груди, облизывал набухшие соски своим влажным языком и сосал их, как грудного ребенка.

«О, дай своей крестной матери свою любовь, бля», - задыхалась Энди, когда очередной оргазм пронзил ее тело. Каждое нервное окончание ее тела чувствовало, что это дает ей лучшую тренировку. Пара рук нащупала ее ягодицы, поглаживая ее по щекам вверх и вниз, работая над ней.

«Вот и все, больше, больше, больше», тяжело вздохнул Гарри.

Отскок Андромеды усилился, оба потели от удовольствия от занятий любовью, и все стало еще более интенсивным. Она качнула пару стройных бедер в его промежность, сжимая массивный столб, вонзившийся в нее глубоко. Он сунул каждый дюйм своего пульсирующего твердого члена в нее и продолжал сосать ее грудь.

Гарри откинул ее обратно на стол и сменил положение, как раз вовремя, чтобы поднять ее ноги в воздух.

"Бить меня, как чистокровная шлюха!" Энди закричала во весь рост. «Моя киска нуждается в правильном стучать, о да, черт возьми, да».

Энди почувствовала, как его член глубоко врезался в ее киску, он растягивал ее мышцы наилучшим образом. Ее тяжелое дыхание усилилось от тяжелого удара, который получила черная дочь, и Гарри потянулся к ней, прежде чем толкнуть свой член в киску, когда он толкнул ее быстрыми мощными ударами.

Темноволосая ведьма вонзила ногти в спину своего талантливого любовника, удары стали глубже и интенсивнее. Андромеда решила пройти дистанцию, независимо от того, сколько времени это заняло, и погружения погрузились еще дальше в ее привлекательную курицу. Дыхание становилось все тяжелее и тяжелее, когда Гарри крепко обнял ее и опустил ее киску на его член, сжимая его вокруг себя.

«Да, больше, да, трахни меня», - ответила Андромеда, потянувшись вперед и схватила ее за волосы. Это заставило соки стекать по ее ногам.

"Волшебное слово?" Гарри прошептал ей, что заставило ее дрожать под ним.

«Пожалуйста», - вздохнул Энди, и еще толчки уткнулись пульсирующим инструментом волшебника в мокрую киску ведьмы. Связь стала более интенсивной, когда они продолжали раскачиваться, их органы интенсивно встречались друг с другом.

Гарри получил свой первый оргазм за ночь и разбрызгал семена глубоко в киску под ним. Несколько брызг его спермы ворвались в ее внутренности, и Гарри хмыкнул, продолжая толкаться в нее. Он удостоверился, что весь его член слили, прежде чем он остановился и сделал паузу, ложась на вздымающуюся потную грудь горячей мамочки-ведьмы под ним.

Smut / Lemon Ends.

Гарри, Кара и Фаора были на астральном плане в ночь после Хэллоуина.

«О, Гарри, посещение вечеринки в честь Дня смерти было бы познавательным опытом», - прокомментировал Гарри точную имитацию голоса Гермионы, которая заставила Кара и Фаору хихикнуть. «Это последний раз, когда я следую совету Гермионы о чем-то подобном. Еда была гнилой, музыка была хуже, и я имел в виду Миртл, который был самым подавленным призраком, которого я когда-либо встречал».

«Это удивительно, если учесть, что большинство призраков будут в депрессии, учитывая тот факт, что… ну, вы знаете, что они мертвы», - ответила Кара, задумчиво положив руку ей на подбородок, и блондинка закрыла глаза. «Тем не менее, она звучит довольно болезненно».

«Она беспокоится обо всем, это хуже всего, по крайней мере, беспокойство Ника основано только на том факте, что он не был обезглавлен должным образом, вполне понятно, и я почти уверен, что Толстяк нашел способ употреблять наркотики, учитывая, как чертовски счастлив он все время, - ответил Гарри, глядя на двух девушек. «И ты знаешь, что самое худшее».

"Какие?" Спросила Фаора, болезненное любопытство взяло верх над ней.

"Она часто посещает туалет", Гарри мертвый панорамирование.

Глаза Кара открылись, и на ее лице появилось раздраженное выражение. "Шутки в сторону?"

«Да, и вы знаете, если она часто посещает туалет, она может быть в сантехнике, и если она в сантехнике… .. вы знаете, это делает посещение туалета потенциально травмирующим опытом», - добавил Гарри, откидывая голову назад. и тяжело вздохнул. «Видимо, сегодня на кого-то напали».

«Напали?» - спросила Фаора, встревоженная тем, что это предполагаемое безопасное место было снова взломано. Она могла быть только со своим братом по духу, пока не настало время, но это встревожило ее. "Кто это был?"

«Ну, это был не человек, это был кот», - ответил Гарри, и Кара подняла критическую бровь. «Он принадлежал смотрителю, ее звали миссис Норрис».

«Это странное имя для кошки», - размышляла Кара, но опять же, она была криптонкой, так что же она знала о правильном этикете именования кошек?

«Это ставит вопрос о том, что случилось с мистером Норрисом», - ответила Фаора совершенно серьезным голосом. Она снова стала серьезной. "Но ничего, ты что-нибудь видел?"

«Только после этого, когда небольшое сообщение осталось на стене», - заявил Гарри, поднеся руку ко лбу и откинул голову назад, слегка вздохнув. «Это означает, что они хотят, чтобы их работа была замечена».

«Что делает их намного более опасными», - ответила Кара с мрачным тоном в голосе.

«Согласен», - ответил Гарри, постукивая ногой по земле и вспоминая это с ясностью. «Враги наследника, будьте осторожны, Тайная комната снова открыта».

«Предчувствие», - сказала темным голосом Фаора, и она прикусила язык, прежде чем закатить глаза. "Но что это значит?"

«Это означает, что есть проблема, и я нахожусь в середине этого», заявил Гарри, поворачиваясь к обеим девушкам. - закричал Малфой, и Снейп увидел Гермиону, Дафну и меня, стоящих посреди него. Поэтому, естественно, он соединил два и два вместе, как может только та жирная куча зараженных бешенством помета летучей мыши.

"Но настоящий вопрос в том, поверил ли Дамблдор в это?" Спросила Кара, наблюдая за Гарри.

«Дамблдор не хочет верить, что лошадь, на которую он рассчитывает, - это не что иное, как золотое дитя, о котором он мечтал», - вмешалась Фаора, прежде чем Гарри ответил с улыбкой, - это было очень верно, когда они думали об этом.

«Значит, Снейп так думает, но Дамблдор считает, что ты за этим не стоял», - добавила Кара, и Гарри кивнул.

«И остальная часть школы, скорее всего, сделает неправильные выводы», - ответил Гарри, оборачиваясь. «Я думаю, что лучше всего игнорировать происходящее целиком».

Кара была впечатлена, как и Фаора, обе девушки улыбнулись и кивнули.

"Это лучшее, не так ли?" Спросила Фаора после того, как она обдумала это в глубине души.

Те, кто был виновен, часто пытались заявить о своей невиновности самым громким образом, поэтому Гарри собирался пойти правильным путем, даже не удосужившись оправдать обвинения людей. Несмотря ни на что и несмотря на то, что некоторые люди хотели сделать это правдой, никто не мог быть полностью осужден общественным мнением.

«Итак, кто, по вашему мнению, стоит за атакой?» Кара спросила его.

«Окаменение - действительно продвинутая темная магия, выходящая за пределы возможностей учеников Хогвартса», - добавил Гарри, пожав плечами.

«Или, как они говорят, - ответила Фаора, она была уверена, что через некоторое время Хар-Зод будет способен на такую магию. Там не было ничего, что она чувствовала, было вне его возможностей. "Итак, что ты собираешься делать?"

«Ну, ничего, и это может быть единичный случай», - предложил Гарри, надеясь, что они забудут об этом через пару дней.

По крайней мере, это то, на что Гарри надеется, что произойдет. Конечно, ему нужно было заглянуть в тайну Тайной комнаты. У него возникло ощущение, что он был открыт однажды, и учителя знали гораздо больше, чем могли видеть. Вопрос был в том, что и как, но Гарри сделает свой ход, когда придет время.

После событий той ночи Хэллоуина по воздуху летели миллионы слухов, но не было никакого способа подтвердить или опровергнуть слухи о том, что произошло. Единственный человек, который был в центре слухов, он не собирался обращаться к ним каким-либо образом, будут ли они хорошими, плохими или равнодушными.

Гарри был очень удивлен словами других людей, которые думали, что они могут проникнуть в его голову. Зачем ему нападать на кошку смотрителя, с которым он едва взаимодействовал? Филч хотел увидеть наказание, а Снейп был более чем готов разжечь огонь из-за некоторого количества злости. Кроме времени, когда он унижал Снейпа в течение его первого года, Гарри не мог думать ни о чем, что он лично сделал со Снейпом. Его отец, возможно, много сделал для Снейпа, но это следовало похоронить в тот момент, когда Джеймс был.

Там было какое-то недовольство до того, как Гарри вошел в школу, по причинам, которые он не мог понять. Волшебник закрыл глаза, когда подумал об этом, все слухи, все мысли, все шепоты, все это доходило до пограничного характера абсурда.

«И вы могли бы подумать, что у людей будет больше дел, связанных с их временем», - тихо произнесла Гермиона.

Гарри наблюдал, как Фред и Джордж Уизли делают из него зрелище.

«Наследник Слизерина, проходящий через… ..»

«Серьезно злой чувак, идущий сюда…»

"Спрячь своих детей и своих животных!"

Гарри был в раздумьях об этом. Первый разум заключался в том, что он привлек к нему внимание, а второй - в том, что он рисовал мысль о том, что он может быть этим наследником Слизерина, чтобы быть откровенно абсурдным. Плюс, если бы люди действительно задействовали свой мозг, они бы поняли одну простую истину. Гипотетически говоря, если бы Гарри напал на людей, он не пошел бы за кошкой.

«И тот факт, что твой преследователь упал на днях, это привлечет к тебе внимание», - прошептала Дафна, идя к Гарри. «Никто с мозговыми клетками не думает, что ты это сделал, и у тебя было алиби оба раза, как ты это делал».

«Виновна, пока не доказана невиновность», - ответила Гермиона, когда ее живот немного повернулся.

«К сожалению, так работают люди в этом мире», - добавил Невилл, когда подошел.

Гарри был доволен, что его циничная натура натирает на Невилла, но рыжеволосая девушка Хаффлпафф подошла к Гарри. Она говорила довольно затаив дыхание, когда смотрела на него.

«Гарри, я хочу, чтобы ты знал, что я не верю, что ты делаешь то, что они говорят, что ты делаешь», - заявила рыжая девушка, прежде чем девушка обрела способность говорить. «Я Сьюзен Боунс, второй год Хаффлпафф…»

«Я знаю, кто ты, Сьюзен», - ответил Гарри с улыбкой на лице. - Так как поживает твоя тетя, она заведующая отделом магического правоприменения, не так ли?

Сьюзен лихорадочно кивнула, прежде чем ее глаза раскрылись и сосредоточились на Гарри. «Да, она… прекрасна, я думаю. Она считает своим долгом не говорить о работе дома».

«Это к лучшему», - ответила Гермиона, вспомнив времена, когда ее отец приносил работу домой. Это привело ее к следующей теме, когда Сьюзен ушла после нескольких напутствий. "Так как твой проект ..."

«Что ж, твоего отца расследуют на предмет сомнительной деловой практики», - ответил Гарри деликатным голосом, и Гермиона на мгновение моргнула, когда Дафни и Невилл посмотрели на них. «Похоже, он переводил средства на свой собственный банковский счет».

"Мама не знала об этом", Гермиона ответила, когда она сжала руку Гарри.

«Я знаю, что нет», - ответил Гарри, прежде чем извиниться. У него было письмо по адресу, которое он получил сегодня утром.

Дорогой Гарри

Ну, к сожалению, так часто бывает, я думаю. Люди спешат к худшему выводу. Вы были правы даже не признать их претензии. Я имею в виду, если вы начнете заявлять, что вы невиновны, они могут подумать, что вам есть что скрывать.

А если серьезно, у меня все хорошо, где бы я ни находился, у меня не так много времени, чтобы ответить, как мне хотелось бы. Мне понадобилось немного времени, чтобы выслать вам это письмо, и мне очень жаль. Я надеюсь, что в конце концов мы сможем собраться вместе; Я не думаю, что у нас было так много времени, чтобы поцарапать поверхность наших встреч.

Школьная работа занята, сводит меня с ума, но это цена того, чтобы быть учеником чести. И мои оценки остаются стабильными. Мне даже не нужно спрашивать, как у вас дела.

Должно быть, я поступаю правильно, они просят меня наставить кого-то, и она обещает, хотя и немного грубовато. У нее есть потенциал, поэтому они хотят раскрыть его. Мне нравится вызов, так почему бы и нет.

Надеюсь услышать от вас скоро.

С Уважением,

Памела.

Гарри был вынужден ответить ответным письмом. Он окунул перо в чернила и положил пергамент на бумагу, прежде чем выцарапать ответ.

Дорогая Памела!

Да, к сожалению, как бы я не хотел это признать, люди так думают. И я отказываюсь это признать. Есть некоторые одноклассники, которые делают абсурдное зрелище из всего.

Еще одна атака на этой неделе, мой сталкер был сбит с ног. Что может выглядеть плохо для меня. Хорошо, что у меня есть алиби, учитывая все обстоятельства. Андромеда напоминает мне, что с юридической точки зрения это хорошо, поэтому министерство и совет управляющих ничего не могут сделать. Только идиоты в школе могут распространять слухи, хотя Андромеда пристально следит за ними. Надеюсь, что это удержит некоторые вечеринки от моей спины, по крайней мере, на некоторое время. Скрестив пальцы и надеясь на лучшее, хотя я отчасти ожидаю худшего.

Это звучало странно прагматично и удручающе.

Игра в квиддич была странной. Малфой даже не может летать, стоит дерьма, но мне потребовалось гораздо больше времени, чем обычно, чтобы найти стукача из-за того, что этот Бладжер продолжал нападать на меня. Мне удалось перехитрить его. Я даже не знаю, о чем думали слизеринцы, я даже не получил из-за этого сломанного пальца.

Да, мы должны встречаться в конце концов и часто. Я вернусь к вам позже. Я уверен, что достаточно рассказал вам, где вы серьезно рассматриваете мое предложение.

Удачи в вашем обучении, дайте мне знать, как это получается.

Поговорим позже,

Гарри.

Гарри подождал, пока Хедвиг уделит ей минутку, чтобы успокоить крылья, прежде чем отправит письмо. Сегодня вечером состоялась встреча нового дуэльного клуба, которая может оказаться полезной. Андромеда рассказала ему об этом, потому что она управляла клубом вместе со Снейпом по указанию Дамблдора. Они будут начинать дуэльный клуб с фиктивной дуэли между ними двумя.

Гарри улыбнулся, он надеялся на какую-то аварию с участием Снейпа. С другой стороны, когда кто-то считал, что Снейп был несчастным случаем, это было так же хорошо. И все же, хотя Снейп и Гарри в течение всего времени, проведенного в Хогвартсе, делились только восемью словами, между ними был скрытый поток враждебности. Лукреция пришла по выходным, чтобы проверить работу Гарри и Гермионы, и они превзошли все ожидания.

Суперслушание было благословением и проклятием, так как были времена, когда Снейп упоминал несколько грубых слов о Гарри и о том, как его голова будет раздуваться благодаря особому обращению, которое он мог получить. Это было странно лицемерно, так как если бы кто-то получал предпочтительное лечение от Дамблдора, это был Снейп.

«Спасибо, что присоединились к нам сегодня в этом дуэльном клубе», - с улыбкой заметила Андромеда, увидев студентов, которые появились для участия. У нее была по вызову мадам Помфри, потому что, откровенно говоря, они ожидали больше, чем несколько жертв. Когда молодые волшебники и ведьмы собрались вместе, должно было быть больше, чем несколько проблем, и хаос собирался царствовать, он мог быть потенциально безумным. Это было то, что Андромеда поняла с самого начала, и она пыталась подготовиться по мере необходимости.

Поэтому ведьма надеялась свести к минимуму эти потери как могла. К счастью, блудное знание защитных чар поставило ее на место водителя и надеялось, что все не закончится к худшему, по крайней мере, слишком плохо. Темноволосая женщина следила за ситуацией, и студенты привлекли ее пристальное внимание.

Там было так много людей, и она сомневалась, что многие из них останутся на ночь. Нет, не умение учиться дуэли приводило их к сбою, но фактор любопытства о том, что дуэльный клуб существовал, привел их всех туда и какое-то ошибочное намерение, что дуэль можно выучить за день. Андромеда понимала и уважала это, на ее лице появилась улыбка, когда она ожидала ситуации перед ней.

Снейп стоял рядом с ней, очевидно, пытаясь подорвать ее, но Андромеда улыбнулась, готовая к этому. Она преподнесет Снейпу урок, который профессор зелий никогда не забудет. Узнав о том, что учитель пытался сделать с Гарри в первый день своего пребывания в Хогвартсе, Андромеда решила, что будет лучше, если он научит его изобразительному искусству магии и оборонительных искусств.

Для нее не имело значения, что Гарри защищал себя и смущал Снейпа, нет, этого никогда не было достаточно для этой конкретной ведьмы. Она хотела видеть его униженным. Одно смущение для Снейпа никогда не будет считаться эффективным. Ведьма повернулась к нему.

«Я полагаю, что профессор Снейп вызвался стать моим партнером для сегодняшней демонстрации», - заявила Андромеда, уставившись на Снейпа, не моргая. «Теперь, если бы это был настоящий поединок и формальный вызов, я бы ничего не сдерживал».

«Потому что если бы это был я, я бы убил его в принципе», - подумала про себя Андромеда, но, учитывая, что Дамблдор и остальные учителя наблюдали за этой дуэлью, Энди должна была мудро выбирать свои места.

«Но с тех пор, как это выставка, ни один из нас не будет стремиться убить», - небрежно и резко заметила Андромеда, глядя на Снейпа. "Вы все еще хотите пройти этот поединок, профессор Снейп?"

«Конечно, профессор Тонкс», ответил Снейп шелковистым голосом, уставившись на женщину, уверенную в своих силах. Победа одной из черных дочерей на дуэли дала бы ему большие права хвастовства, которые были необходимы с его чистокровными контактами. Кроме того, это дало бы Снейпу шанс отомстить, учитывая, что он был уверен, что именно Андромеда Тонкс учила Поттера защищать свой разум и унижала Снейпа как такового. Мастер Зелий Полукровки не сводил глаз с оппонента. "Я готов, когда ты."

«На три, Снейп», - ответила Андромеда, не открывая ушей и не сводя глаз со Снейпа. Он ничего не мог сделать, к чему она не была готова. Их отец позаботился о том, чтобы Нарцисса, Беллатрикс и Андромеда начали узнавать о благородном искусстве дуэли, так как они едва покинули колыбель, а интенсивность уроков позволила им жаждать могилы. "Один два три."

Гарри, Гермиона, Дафна, Трейси и Невилл смотрели на поединок с пристальным вниманием.

«Снейп готов», - выдохнул Гарри, и Гермиона с нетерпением наблюдала, ожидая, когда разразится бойня.

Андромеда послала одно заклинание, и в этом не было никакой ошибки, Снейп был довольно хорош с палочкой. Конечно, это мало что значило для кого-то, кто был немного лучше. Темноволосая женщина заблокировала его попытку контратаки. Из толпы донеслось большое «оооооооооооооооооО», когда Снейп почувствовал, как его ноги дрожат и спазм, когда она получила частично связанное заклинание.

«Даже заклинания, которые частично соединяются, могут быть довольно эффективными», - прокомментировала Андромеда, выпустив еще несколько заклинаний. Его колени дернулись и повернулись направо, затем немного налево. "Дело в точке."

Снейп потерял равновесие, и в ушах эхом отразился смех студентов. Они смеялись над ним, и это заставило его засветиться.

Андромеда улыбнулась, было неинтересно выигрывать дуэль против кого-то, кто не собирался устраивать драку. На самом деле, во многих отношениях это было похоже на то, как ты брал конфеты у ребенка. Два заклинания столкнулись друг с другом, и Андромеда подумала, что одно выглядело темным. Без сомнения, она могла слышать, как Дамблдор разогревает «Я очень разочарован, Северус», и он получит только пощечину, как если бы он получил проступок.

Она переключалась между уклонением, отклонением и противодействием заклинаниям, все три метода работали достаточно хорошо, учитывая все обстоятельства. Женщина хотела пробить оборону Снейпа и найти в них дыру. Все дело в том, чтобы наблюдать за движениями ваших оппонентов гораздо больше, чем использовать любые заклинания. На самом деле, было очень возможно выиграть дуэль, не применив ни одного наступательного заклинания, если правильно выбрать их места.

Гарри с интересом наблюдал за поединком, мысленно делал заметки. Он мог видеть, что Энди медленно загнал Снейпа в угол, где он стал более непредсказуемым, но в то же время ему было трудно вырваться из этого угла, в который он был прижат. Зеленые глаза волшебника следили за прогрессом врага.

«Она его получила», - прошептала Дафна голосом пенной песни.

"Но когда она будет убивать?" Трейси удивилась, наблюдая, что произошло.

«Подождите и увидите, я думаю», - заметил Гарри, внимательно наблюдая за ситуацией.

Вокруг них разразился огромный взрыв, и Снейп полетел кувырком, прежде чем упал на сцену. Удар сбил его с ног и заставил палочку взлететь в воздух, прежде чем приземлиться в нескольких футах от него.

Улыбка Андромеды немного расширилась, прежде чем она поклонилась ему. «И именно поэтому вы не позволяете своим эмоциям уйти от вас».

Студенты смотрели с пристальным вниманием и кивали, прежде чем дуэльный клуб мог начаться. Андромеда подождала несколько недель, прежде чем основать этот клуб, по какой-то причине, чтобы она могла получить точную оценку всех в этой дуэли.

Когда все в паре, могут начаться настоящие игры.

Шепот прошел через школу о нападениях из Тайной комнаты, но, как и вся школа, Гарри знал едва ли больше, чем остальные. Молодой волшебник держался в тени, он почти слышал шепот из труб, но не мог их точно определить.

«Разорви, порви, убей».

Все, что было вывезено, было одним котом одержимого смотрителя, а другой был жутким преследователем с фетишем для фотографирования. Ни один из них не заставил Гарри потерять столько сна из-за этого. Ему показалось смешным, что люди думали, что он стоит за атаками. Во-первых, он не позволил бы себя поймать где-нибудь рядом с местом преступления. И он также будет следить за тем, чтобы атаки учитывались, а не тратить свое время на такие мягкие цели.

Его острый слух уловил что-то еще. Уроки с Фаорой и Кара позволили ему настроить супер слух и рентгеновское зрение. Он немного парил над землей, довольный тем, что он способен на ограниченный полет. Хотя с практикой и после его тринадцатого дня рождения эти дары будут открыты еще больше, и он получит еще больше сил.

Гарри ничего не слышал и стоял неподвижно. Сначала он подумал, что если кто-то попал в беду и осторожно, волшебник шагнул вперед. Он приблизился к звукам и заметил знакомый звук.

Это были стоны.

Они пришли из кабинета профессора Вектора, Учителя арифметики. Теперь этот маленький инцидент поднял любопытство Гарри на новый уровень. Волшебник подошел ближе, ближе, прежде чем выслушать все, и еще одним движением Гарри скользнул к остановке.

Его рентгеновское зрение и его улучшенный слух рассказали историю.

"О, Гарри."

Стон был слабым, и его невозможно было услышать, если бы Гарри не услышал. Он развернулся и выстрелил в сторону источника стона. В этом не было никакой ошибки, это исходило из класса Artimancy.

Любопытный и любопытный, но Гарри сделал решительный шаг во многих отношениях. Он вошел в класс и заглянул в двери классной комнаты.

Гарри заметил профессора Вектор, который сидел на стуле в своем офисе со скрещенными ногами и играл с собой, когда она стонала имя Гарри.

Чувствуя возможность, Гарри вошел в ее кабинет, в то время как он снял штаны и был готов к работе. Она хотела его, так зачем тратить возможность?

Smut / Lemon начинается.

Септима Вектор сидела на своем стуле, раздвинув ноги, вытянув грудь, и стон вырвался изо рта, когда она сунула пальцы в свою пизду. Она играла со своими большими грудями и стоящими сосками, когда она подумала об одном из своих учеников, Гарри Поттере, взявшем ее за стол и качающем в нее, когда он шел с ней.

Что-то сильное схватило ее за руки, и Септима на мгновение подумал, что один из учителей, зная ее удачу, Снейп, ворвался, чтобы поймать ее в бою. Однако у нее был приятный сюрприз: там стоял Гарри Поттер во плоти, его прямой член указывал на нее.

«Мистер Поттер, это приятный сюрприз», - ответила Септима, когда Гарри схватил ее за бедра и парил над ее влажной киской, готовясь проникнуть в нее.

«Кажется, вам нужно облегчение, профессор», - прокомментировал Гарри в ответ, и она поняла намек.

«Да, мистер Поттер, преподавательская работа довольно напряженная», - ответила Септима, прежде чем почувствовала, как член Гарри коснулся ее живота, а затем Гарри потер ее клитор большим пальцем. Он двигался вокруг нее медленными круговыми движениями. "Да, довольно ... стресс."

Гарри потер голову своего члена о ее щель, и она уже промокла для него, что сделало это намного лучше. С легкостью Гарри скользнул в тугую пизду своего профессора.

«О, да, это так здорово, мистер Поттер, пять баллов Гриффиндору», - хныкнул Септима, когда Гарри толкнул себя в кресле и оторвался от нее на стуле, продолжая трахать ее узкую киску.

«Давайте попробуем еще пять или даже десять», - ответил Гарри, перебирая большими пальцами ее груди и продолжая трахать горячую учительницу в ее собственном кресле, врезаясь в нее снова и снова.

Септима никогда не думала, что это действительно произойдет, несмотря на то, что ей снилось множество снов о таком событии. Он был намного лучше и намного лучше, чем она могла себе представить, его член делал самые приятные движения внутри ее влагалища.

Гарри почувствовал, как эта двадцатилетняя горячая учительница крепко сжимает его своей киской, сжимаясь вокруг него, и Гарри продолжает набирать скорость, накачиваясь в ее плотную киску. Они оба работали своими органами друг против друга, наслаждаясь вековым танцем страсти.

«Какая хорошая киска, профессор», - ответил Гарри, когда Септима поцарапал его спину, но он мог принять это. Все, о чем он заботился, - трахал ее косоглазый, и он ускорил свои удары, чтобы они были быстрее, чтобы он мог это сделать.

Септима Вектор была на небесах из-за того, что этот член вталкивал ее в свою тугую пизду, действительно растягивая ее быстрыми выстрелами. Каждый раз, когда Гарри накачивал ее, она думала, что лучше не станет, но стало лучше, он накачался на нее. Каждый удар был более удивительным, так как он погружался в нее.

"Да, черт возьми, да!" Септима закричала, когда ее киска сжалась вокруг Гарри, напрягаясь вокруг его стержня, и Гарри продолжил свои движения в нее.

Гарри продолжал бить киску Септимы, ударяя ее снова и снова. Он потер руками ее обнаженную грудь, взял сосок во рту и сосал его. Это заставило ее толкнуть его лицо ей в грудь, и стул немного откинулся назад. Гарри обнял ее и сменил место встречи.

Горячая учительница оказалась на столе, и Гарри вонзил в ее тугую пизду приятное и твердое, глубоко вонзаясь в нее. Каждый удар толкал ее все дальше и дальше в нарастающий восторг.

«Мистер Поттер, вы ... получите все баллы за дом, но вы также дадите мне кое-что», - захныкала она, почесывая его спину, и его член вошел в нее, нанося удар по каждому месту удовольствия. у нее был. Ее глаза удивленно отразились от удивления и удовольствия. "Вот и все, дай мне свою сперму."

Гарри ускорил свои движения, учитель все быстрее и быстрее перебегал через парту, ласкал ее груди, а также обхватывал руками ее узкую задницу, когда она висела над столом. Она закричала и сжалась, когда Гарри сжал ее задницу.

"ДА!" - закричала Септима, заставив свой стол трястись и греметь от этого волшебного жезла, вонзающегося в нее. - Суньте свою волшебную палочку в мои ножны, мистер Поттер, наполни меня своими соками.

Шарики Гарри сжались, и это был только вопрос времени, когда он пришел, но он хотел довести ее до крайности. Она не отставала от его ударов, они двинулись взад-вперед с каждым мимолетным движением. В конце концов что-то сломалось, и Гарри решил пощадить ее и угостить ее.

«Вот оно, профессор», - ответил Гарри, сливая жидкость из своих шаров в ее влагалище и разбрызгивая ее в нее.

Пизда Септимы сжалась вокруг него и доила каждую каплю спермы, которую он имел в нее, его густая сущность наполняла ее и наполняла ее.

Smut / Lemon Ends.

Несколько раундов спустя, очень довольный Вектор был едва в сознании на своем столе, но было невысказанное соглашение, что Гарри вернется для большего.

«Третий год… ну, это было не так уж и плохо», - заметил Гарри свежим голосом, и это было то, что немного отвлекло Гермиону, ведь брюнетка-ведьма закрыла глаза в раздумьях.

"Не так уж плохо, правда, Гарри?" Гермиона спросила его, и Гарри похлопал Гермиону по плечу, предлагая улыбку своему другу.

«Нет, это было не так уж плохо, несколько новых уроков, но на самом деле, может быть, только на полшага вверх по сравнению с прошлым годом», - заметил Гарри, прежде чем посмотреть на Гермиону. "Тебе нужно расслабиться."

«Я расслаблена», - ответила Гермиона, но Гарри потер ее плечи, бросая вызов магическим импульсам. Брюнетка немного вздохнула, осторожно прикусив губу. У него были волшебные пальцы, без каламбура, и они гладили ее. "Гарри ... Мне нужно ..."

"Вам нужно что?" Гарри спросил Гермиону, проводя пальцами по спине ее одежды, по ее позвоночнику. Брюнетка-ведьма вздрогнула, и Гарри понял, что она замазана в его руках. "Вы слышали о слухах?"

«То, что вы планируете сбить половину школы», - заметила Гермиона, когда Гарри осторожно поцеловал ее в затылок, прижав губы к ее плоти и слегка прижав их к себе.

«Пожалуйста, было бы больше половины, если бы я что-то делал, девяносто пять процентов этой школы совершенно идиотские», - ответил Гарри, обняв ее. «А остальные - я, Невилл, близнецы и некоторые действительно горячие женщины».

"Вы считаете, что близнецы Уизли на самом деле те, кого вы принимаете?" - спросила Гермиона, подняв бровь, но Гарри поднял руки под ее верхом, слегка обхватывая ее грудь, когда он дышал ей в ухо.

«Нравится вам это или нет, у них есть какая-то форма творчества, но неважно», - ответил Гарри, когда стянул с себя одежду Гермионы, чтобы легче получить доступ к ее телу. «Если я смогу использовать это должным образом, они действительно могут быть чем-то».

Гермиона кивнула.

«Четвертый год не может наступить достаточно скоро», - выдохнул Гарри, когда он медленно вошел под ее юбку и немного поиграл с ней. «Но я получу удовольствие, как только смогу, и прикажу тебе расслабиться и снять стресс. Ты собираешься пройти, изучаешь ли ты себя в коме или нет».

«Да, хозяин», - ответила Гермиона, прежде чем она обняла его и взяла себя в руки. "Как я могу служить вам сегодня вечером?"

Улыбка появилась на лице Гарри. "Отлично."

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Voznesenie/

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

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

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

**Глава – 8: Второй год (Часть вторая)**

Хогвартс расчищен по большей части, за исключением избранных пяти процентов школ, которые решили остаться на каникулы. В обычные годы это было немного больше, хотя у многих студентов было много причин не идти домой. Для многих из них главной причиной было то, что их семьи не были такими уж дружелюбными. Фактически, для многих из них у них было больше семейных отношений с почти незнакомыми людьми, чем с людьми из их собственной родословной.

Блез Забини был одним из тех, кто остался на каникулы, и он думал о последних нескольких месяцах. Он был одним из тех, кто распространял слухи о том, что Гарри Поттер - наследник Салазара Слизерина. Хотя он позаботился о нескольких случайных комментариях, которые нельзя интерпретировать как клевету, и пусть люди с меньшим интеллектом в его доме сделают все остальное. По правде говоря, это не было ничего личного против Поттера, это была просто стандартная чистокровная политика на работе.

Он остался только на каникулы, потому что его мать была в отпуске. Скорее всего, выделив средства своему следующему бывшему мужу, чтобы лишить его золота, но Блейз знал игру. Его отец был ее третьим или, может быть, четвертым мужем, но это было давно. Он готовился оторвать от своей матери, прежде чем она обидела его. Было бы стыдно, если бы она попала в небольшую аварию.

Он прочитал клип «Ежедневного пророка» о том, что органы Локхарта закрываются, видимо, в критическом состоянии. Ну, это служило понсу за то, что он был достаточно высокомерен, чтобы быть пойманным. Блейз знал, что его никогда не поймают на каких-либо проступках, и что он никогда не признавался в совершении каких-либо преступлений. Он был лучше, чем большинство людей в этой школе, это действительно пошло на собак, как любил говорить Малфой.

"В одиночестве в темноте, Забини?"

Голос был прохладным, спокойным, и женщина и Блейз повернулись к ней с усмешкой, его высокомерие не знало границ.

"Так что, если я?"

«Вы распространяли слухи, ложь о вашем однокласснике».

Забини удивлялся, кто в аду осмелился говорить с ним, и что дало им право говорить с ним в таком вопросе. Его глаза сузились, когда он увидел человека в тени и увидел ее лицо. Он ухмыльнулся, в этом не было ничего особенного, эта маленькая девочка не собиралась причинять ему боль.

"Разве у вас нет лучших дел?"

«Локхарт страдал, потому что он причинял Гарри боль и причинял боль моей сестре», - ответил голос в тени. «Мне скучно с тобой, и тот факт, что ты распространяешь злобную ложь о Гарри, хорошо, что ставит тебя на первое место в моем списке».

«Ты знаешь игру…»

«Давай поиграем в новую игру», - мягко и неожиданно ответил голос, Блейз почувствовал, что не может пошевелиться, его руки и ноги сжались. Девушка продолжила фальшивым сладким голосом: «Постарайся остаться в живых до утра».

Блейзу стало интересно, что задумал этот маленький псих, и тяжело дышал.

«Я говорил тебе раньше, не проверяй меня, они не должны проверять меня», - девушка вытянулась из тени, и Блейз почувствовал, как его сердце замедлилось до ползания, прежде чем оно ускорилось. «Гарри слишком хорош для этого сообщества и слишком хорош, чтобы быть отягощенным ядом, растущим с твоего языка. Лемминги и овцы - вот куда попадают девяносто процентов людей».

Девушка слегка улыбнулась, и Блейз почувствовал, как у него остыла кровь.

«Но все, что я вижу с тобой, Забини, - это маленький бедный ягненок, которого приведут на бойню», - продолжила она, прежде чем почувствовал, как жидкость наполняет его легкие, и его рот распахивается. «Репутация твоей дорогой мамочки предшествует ей, поэтому я уверен, что большинство будет думать, что она наконец-то нашла способ отравить тебя, чтобы получить в свои руки наследство семьи Забини».

Девушка знала, что она делает; она знала, как обойтись без мусора, как это. Она осторожно откупорила бутылку, чтобы не дотронуться до него, и опустила зелье в горло. Сняв заклинания с привязки всего тела, Забини с грохотом упал на перила и упал до своей кончины.

Он был бы мертв к утру. Если яд не достанет его, сломается шея. Конечно, как он упал, он потерял сознание в худшем месте. Это показало бы любому, кто осмеливался связываться с Гарри, недостатками такого усилия.

Локхарт и Забини были по-своему напыщенными, но ни один из них не признал бы, что у них есть что-то общее. Девушка прикусила губу и благополучно вернулась в общежитие. Никто не заподозрит ее, будучи невинной студенткой первого курса.

Экзамены были в основном закончены, если учесть, что Гарри думал, что при многих обстоятельствах они, возможно, были истощающими, но, если честно, он испытывал некоторые трудности. Волшебник осторожно оправился от экзаменов, он знал, что Гермиона, несомненно, собирается над ними спорить. Несмотря на то, что она получит высшие оценки, как всегда. Хотя из того, что Гарри мог узнать, занятия действительно не становились проблемой до шестого и седьмого года, и даже тогда он сомневался, что они будут слишком крупными.

Возможно, он думал, что говорил с уверенностью, но с Гарри Поттером уверенность возросла. Не говоря ни слова, он подошел к краю банка Гринготтса. Теперь он хотел провести одну из своих ежеквартальных встреч с Серси, и, поскольку у них было немало дел для обсуждения, это должно было быть сделано лично.

Войдя в кабинет, которым она пользовалась, Гарри терпеливо ждал, пока девушка появится. Он осторожно откинулся назад, прежде чем шаги объявили о ее прибытии. Приехала девушка-гоблин с улыбкой на лице.

«Мистер Поттер», прокомментировала Серси с яркой улыбкой на лице.

«Принцесса Серси, я надеюсь, что с тобой все в порядке, и все твое золото течет свободно», - заявил Гарри, когда схватил ее за руку и целомудренно поцеловал в нее очаровательную улыбку на его лице. "Так как твой отец?"

«Занято», призналась ему Серси, но ей понравилось общение с ним, и она на мгновение села напротив него. Девушка-гоблин наблюдала за Гарри, прежде чем на ее лице появилась улыбка.

"Так что до дела?" Гарри подсказал, открывая дверь для нее, чтобы говорить.

«Да, по делам», согласилась Серси, откинувшись на спинку стула, это было удивительно удобно. Несмотря на то, что гоблины были воинами и гордыми, они наслаждались своим комфортом. «Во-первых, для вашего удовольствия от чтения, ваших ежеквартальных отчетов, все в порядке и организовано».

Гарри протянул руку и схватил ежеквартальные отчеты в своей руке, они всегда были потенциальным приключением для чтения, и волшебник задавался вопросом, будет ли у них что-нибудь, что-нибудь, что будет указывать на то, как хорошо он себя чувствует. Прочитав это, Гарри увидел, что на дороге было несколько небольших неровностей, по крайней мере, сначала, но он решил не паниковать. Иногда кому-то приходилось перекладывать риски, чтобы получить большую прибыль.

"Так ты находишь мою работу удовлетворительной?" - спросила Серси, пытаясь скрыть эмоциональную привязанность в своем голосе.

«Это более чем удовлетворительно, это превосходно, я уверен, что твой отец узнает обо всей той великой работе, которую ты проделал», - ответил ей Гарри, давая ей понимающую улыбку. Большая часть его инвестиций принесла огромные доходы, и было несколько минимальных потерь, но эти компании с самого начала были на американских горках. Он сложил бумагу перед Серси и постучал по краю. «Я хочу, чтобы эти инвестиции немного изменились. Положите немного больше в Firebolt, у меня есть ощущение, что это будет большой победитель. Я могу одобрить это».

Глаза Серси расширились, прежде чем она поняла. «Вы инвестируете сейчас, пока он находится на относительно низком уровне, а затем подтверждаете это, используя свой статус знаменитости…. Понятно, понятно».

Гарри улыбнулся, прежде чем мысленно пролистать еще несколько заметок в своей голове. «Да, я полагаю, что вы могли бы. Кроме того, я хочу больше информации об инвесторах в« Ежедневном Пророке », если вы думаете, что можете достать ее мне».

Серси решил дать Гарри некоторую конфиденциальную информацию, убедившись, что поблизости нет других гоблинов. «Министерство Магии владеет мажоритарными долями в Пророке, или, по крайней мере, в Визенгамоте».

"О, это немного хитро, не так ли?" - спросил Гарри, и принцесса-гоблин медленно кивнула, прежде чем продолжить.

«Очень хитроумно», - ответила Серси, улыбнувшись. «Почти незаконно по своим законам, но не совсем, если существуют другие документы. И некоторые делают, хотя у них есть подозрительные следы бумаги, идущие от них. Если вы можете понять это…».

«Тогда я смогу арестовать ICW за мошенничество и монополию», - ответил Гарри, прежде чем вспомнил. «Не говоря уже о нарушении Четвертого Соглашения, подраздела 9, Глобального пакта магов, где все магические публикации должны иметь справедливый и сбалансированный взгляд без предвзятости со стороны правительственных чиновников».

«Министерство также приняло секретный закон, никогда не объявляемый, но доступный для всех, кто будет его искать», - добавил Серси, и это немного привлекло к себе всеобщее и полное внимание Гарри. Принцесса-гоблин положила его на него, на ее лице появилась улыбка. «То есть незаконно печатать все, что не было разъяснено министерством как факт».

Это было новостью и для Гарри.

«Это также нарушает Соглашение», - заявил Гарри и подтвердил Серси.

«Некоторые чиновники министерства, как правило, немного разболтаны в отношении информации, когда речь идет о алкоголе, и хорошо… некоторые гоблины хорошо вписываются в тени», - прокомментировала Серси, наблюдая за Гарри, прежде чем перевести дыхание и продолжить свою речь. «Гоблины, ну, мы годами сидели на этой информации. И поскольку вы дали мне небольшой бонус, я решил, что я верну услугу и возмутился. Делайте, что хотите, с информацией».

Гарри собирался сделать то, что он хотел с информацией. Несмотря на то, что он планировал оставить этот мир в пыли, когда закончил с Хогвартсом, потому что чем больше он видел, тем меньше ему нравилось, он собирался позволить себе сделать определенный след. И этот знак собирался сделать живым адом людей, которых он считал совершенно глупыми.

«Серьезный вопрос», - предложил Гарри, и Серси пригласила его продолжить. "Кто-нибудь действительно заботится о том, чтобы остановить Министерство?"

«Людям небезразлично, просто недостаточно сделать это самим», - пожала плечами Серси. «Они бы предпочли, чтобы кто-то другой сделал грязную работу и запрыгнул на подножку после того, как пыль осядет. По крайней мере, это то, что я понял в последнее время».

Гарри повернул голову, это было не так грустно, но это тоже было правдой. По крайней мере, у него было больше информации, и его инвестиции превращаются в золото, которое может быть ощутимой в реальном мире, и это не подпирали фарс скрытого сообщества. Где люди, возможно, перешли, но было трудно точно определить причины этого.

«Спасибо, Серси, ты мне помог», - сказал Гарри, и принцесса-гоблин ответила кивком.

«В любое время», - заявила ему Серси, наблюдая, как он собирает информацию, которую она тайно подсунула ему.

«Моя дочь беспокоится слишком сильно, но никто не может винить ее за ее преданность делу», - сказала Шарлотта Гарри на рождественские каникулы после того, как он поделился, что Гермиона хорошо сдала экзамены. «Я, безусловно, рад, что вы здесь, чтобы держать ее на ровном месте и следить за тем, чтобы она ничего не делала, чтобы заболеть».

«Ну, это действительно требует некоторых усилий, но у меня есть свои способы убедить ее, как вы знаете», - ответил Гарри, сидя на диване с Шарлоттой. Гермиона решила начать изучать материалы четвертого курса, что было хорошо с Гарри. Хотя, когда наступало Рождество, он опускал ноги, когда она делала все, что было связано со школой. "Значит, дом теперь на твоем имени?"

«Да, красиво и ясно, хотя Дэвид пытается с этим бороться, но его затворяют и сжигают те небольшие деньги, которые он оставил», - ответила Шарлотта с мстительным видом удовольствия, заполнившим ее лицо. Скорее всего, ей не следует получать столько удовольствия, сколько она получала от несчастий мужа, но все же получала, и это было мило. «А стоматологическая практика - это мое имя, поэтому она дает мне кое-что сделать. Теперь мой муж не блокирует меня на каждом шаге, отсюда должно быть гладко».

Гарри был рад, что это так, и повернулся к Андромеде, которая сидела на стуле напротив них и все время молчала. Ее улыбка, казалось, распространилась по ее лицу. Она подозревала, что что-то подобное продолжалось какое-то время, и министерство подавляло большинство их ошибок. Те, кому было позволено говорить что-либо, например, Рита Скитер, делали это только в том случае, если казалось, что министерство позволяет людям критиковать их. Конечно, когда Скитер так поступала, она делала вещи настолько далеко, что это было немного странно, и потеряла большую часть того эффекта, который она намеревалась получить.

Эта информация открыла для нее еще несколько дверей.

"Наслаждаешься собой?" Гарри спросил, когда он переехал в Андромеду.

«Министерство нарушило так много законов, когда они вмешивались в Пророка, но доказательства от гоблинов, в то время как фундамент, только дадут мне возможность еще немного покопаться», - ответила Андромеда, потирая руки в ожидании, когда она размышляла ситуация в ее голове. «Тем не менее, это даст мне достаточно возможностей, чтобы подать запрос Амелии Бонс».

«Один из немногих честных политиков в вашем министерстве, я так понимаю», - легкомысленно сказала Шарлотта.

Андромеда кивнула. «Амелия - настоящий бриллиант во всем навозе дракона».

Гарри подумал, что драконий навоз - довольно точная оценка Волшебного Мира или, по крайней мере, идиотов, управляющих им. Молодой волшебник тщательно задумался о чем-либо.

"Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы приносить плоды?" Шарлотта спросила Андромеду с вопросительным выражением в глазах, и Андромеда задумался над этим вопросом.

«Я подозреваю, что шесть месяцев, год, может быть, два», - ответила Андромеда, глядя на женщину. «Колеса правосудия медленно вращаются в министерстве, хотя Амелия могла бы попросить их сделать что-то пять-десять лет. Конечно, если это произойдет раньше, тем лучше, но министерство отказывается признавать какое-либо неправильное действие». «.

Гарри узнал достаточно о министерстве, чтобы начать беспокоиться о том, что оно может сделать, но в будущем у него будет много возможностей для мудрого выбора сражений. Это было все об определении правильного момента.

«Но зачем быть здесь и беспокоиться о делах», - ответила Андромеда, глядя на Гарри с голодным выражением в глазах, смотрящим на него с языком на губах.

«Итак, Гарри, у тебя есть две привлекательные пожилые женщины, у которых в последние несколько месяцев были очень тяжелые проблемы, и они нуждаются в снятии стресса», - заметила Шарлотта, прежде чем стащить пиджак со своего тела. «Не думаю, что мне нужно говорить вам, чего мы хотим».

Гарри улыбнулся, прежде чем он положил Шарлотту на колени, и пожилая женщина прижалась губами к Гарри с поцелуем. Андромеда огляделась, поглаживая плоть по шее Гарри с другой стороны.

18+

Гарри лихорадочно расстегнул блузку Шарлотты, обнажив ее в тонком белом бюстгальтере до пояса. Это показало ее щедрый раскол, и член Гарри дернулся от радости от увиденного. Лёгким движением он обхватил её одетую грудь, когда Шарлотта атаковала его рот ещё одним голодным поцелуем, прижавшись к нему промежностью.

Андромеда схватила шарлотку за юбку и оставила ее только в лифчике и трусиках, а также в чулках. Она мучительно потерла тело Шарлотты, когда Гарри поцеловал ее. Бюстгальтер Шарлотты был отрезан, чтобы позволить ее большой груди подпрыгнуть, которую Гарри запечатлел во рту. Он сосал их с умением.

«Ммм, Гарри», - выдохнула Шарлотта, закрыв глаза, чтобы почувствовать, как его талантливый рот обволакивает ее сосок, и Андромеда схватила левый сосок Шарлотты в рот, а затем провела пальцами по трусикам Шарлотты.

Шарлотта откинула голову назад, соснув грудь двумя талантливыми губами, и они направили магию через свои языки на ее груди, что заставило ее соки стекать по ее ногам. Андромеда поймала соки на пальцах, прежде чем вытащить их, и соки стекали по ее пальцам.

"Есть вкус, Гарри?" - спросил его Энди, и с большой неохотой Гарри отстранился от большой груди, которую он сосал и облизывал. Он слизывал соки Шарлотты с пальцев Андромеды и закрывал глаза, радостно сосая их.

Шарлотта задохнулась, и ее трусики были стянуты. Ее киска горела от желания, и она хотела член Гарри в худшем смысле.

Андромеда толкнула Шарлотту на кровать и раздвинула ноги.

«Возьми свой приз, любовь моя», - ободрила его Андромеда. Гарри снял ремень и стянул штаны. Андромеда протянула ему руку, медленно поглаживая его член до полной мачты, ее руки сжимали его толстый член и ласково обхватывали его яйца.

Шарлотта тяжело вздохнула, ожидая, что Гарри снова попадет в нее. Он положил руки ей на грудь, когда Андромеда направила свою киску к нему.

«Пожалуйста», Шарлотта тяжело вздохнула, и Гарри поднялся, прежде чем погрузить свой толстый инструмент в ожидание Шарлотты. MILF закричала в блаженстве, когда его член поднялся и вонзился в нее.

"Стучите по ее распутной киске, Гарри!" Андромеда подбадривала его, но Гарри не нуждался в поддержке. Она похотливо наблюдала, как массивный член Гарри вонзался в чрезвычайно готовую киску Шарлотты Грейнджер, каждый удар проникал в нее все глубже и глубже, сжимая его толстый жезл стенами.

"Да, ты моя шлюха, не так ли?" Гарри вздохнул, сжав ее грудь, и это заставило ее киску сжаться вокруг него.

Шарлотта закричала от радости от того, что этот петушок вонзился в нее и вышел из нее, проник в ее стены, и она толкнула свою киску, чтобы встретить его входящие толчки, изгибая ее бедра вверх. Он повернул свой член в нее, вонзая его в ее член. Она выгнула спину и обхватила его ногами, прежде чем втянуть его в себя. Его толчки сильно ударили ее, а руки бродили по ее чувственным изгибам.

"О да, Гарри!" Шарлотта вздохнула, когда она почувствовала, как ее тело качается от толчков, которые он ударил в нее. Его член освещал ее, как огонь, и она изогнула бедра, чтобы встретить его толчки. Темноволосая женщина тяжело дышала, когда входящие толчки ударяли о каждый ее дюйм. Это было похоже на то, как ее тело доставляло удовольствие сразу, каждый кусочек.

Андромеда стянула с себя одежду, обнажив тело в тонусе, соски были выпрямлены, а киска влажная. Она яростно потерла свой клитор, наблюдая, как Гарри бил в киску Шарлотты, но ей нужно было больше облегчения.

«Ты будешь меня есть, шлюха», выдохнула Андромеда Шарлотте в ухо.

«Скажи, да, госпожа, если ты понимаешь», - справился Гарри, схватив ее за ноги и подняв их, прежде чем он пронзил ее.

"Да ... .argh ... .mistress!" Шарлотта закричала, но эти дальнейшие вопли были приглушены киской Андромеды, помещенной над ее ртом. Талантливый язык маггловской женщины кружил вокруг затянутой рывком. Она действительно пошла в город на киску ведьмы.

Андромеда тяжело вздохнула и присоединилась к Гарри, играя с насыпями из плоти на ее груди. С этими шарами было потрясающе играть, и Энди положила рот на один из сосков Шарлотты. Она положила свою насыпь на лицо женщины под ней и почувствовала радость языка, катящегося в ее тугую пизду.

«Да, больше», выдохнула Андромеда, наблюдая, как Гарри едет на Шарлотте, как будто не было завтра.

Эта мамочка сжалась вокруг его члена, и Гарри поднялся, прежде чем соскользнуть в ее киску, проникая в нее резкими толчками. Она закричала, хотя она была приглушена, и Гарри почувствовал, как стены вокруг него напряглись. Они обняли его, потирая толстый член, и он только начал, толкая в нее.

Шарлотта тяжело вздохнула, ей хотелось большего, но она не могла понять, как долго ее киска сможет стучать. Закрыв глаза, она прикусила губу, дыхание становилось все тяжелее с каждым проходящим толчком. Его член пробил тяжелый путь в нее, и он выгнулся, прежде чем врезаться в нее. Толчки продолжали углубляться в ней.

Андромеда посмотрела на Шарлотту.

«Я думаю, что ей нужен небольшой перерыв», замечает Андромеда и, конечно же, тот последний оргазм заставил Шарлотту спуститься с нее высоко и почти потерять сознание.

С сожалением Гарри соскользнул с нее, и Андромеда подошла, расположив Шарлотту так, чтобы ее ноги были раздвинуты, и она наклонилась, ее язык был направлен в центр грудастой брюнетки под ней. Энди подняла бедра, и Гарри не нужно было дважды говорить, что она хочет. Схватившись за нее, Гарри толкнул ее в ее киску, его член скользил в нее с высокой точностью, его член входил и выходил из нее, шары ударили ее по бедрам, когда он ускорил шаг, воздействуя на нее сзади.

Андромеда откинула бедра назад на входящие толчки Гарри, чувствуя, как его член скользит внутрь и наружу с практической легкостью. Он раздвинул ее стены, прежде чем скользнуть внутрь и вытолкнуть из нее. Глаза брюнетки расширились, когда она почувствовала, что все происходит вокруг нее. Она положила руку ей на грудь и сжала ее, подщипывая соски.

Глаза Шарлотты вспыхнули, но пара рук потянулась, чтобы схватить ее за грудь. Женщина похотливо застонала, когда Андромеда съела свою киску и поиграла с ее грудью, а Гарри врезался в черную брюнетку сзади. Каждый толчок заставлял Андромеду еще сильнее кружиться, и она продолжала стонать, его удары толкали ее между ногами, все дальше и дальше, закапывая свой твердый жезл в нее с каждым нажимающим движением.

Гарри почувствовал, как ее стены крепко сжимают его, и его удары продолжали врываться в ее киску. Он откинулся назад и врезался в нее быстрыми выстрелами. Ее стоны стали глубже; заставляя ее оторвать рот от киски под ней, и ее глаза открылись. Гарри ускорил темп и еще больше погрузился в нее.

С ворчанием Гарри выпустил свою сперму в киску Андромеды, и она произнесла кричащий оргазм, прежде чем потеряла сознание на кровати. Он постарался сделать еще несколько ударов, прежде чем похоронить свое семя в ее чреве. Всплеск после всплеска густой белой жидкости окрасил ее стены влажнее, чем когда-либо прежде.

Не успел Гарри вырваться, Шарлотта подвинулась и положила рот губам на губу Андромеды, облизывая их и наслаждаясь наградой Гарри между ее бедер. Ее глаза застеклены; она чувствовала жжение своей киски.

Член Гарри вернулся к жизни, и следующее движение было очевидно. Он поднял ее бедра и вонзился в нее сзади, когда Шарлотта была занята потаканием радостям киски Андромеды.

"Трахни меня, Гарри, растереть эту пизду!" Шарлотта промурлыкала, когда Гарри вонзился в ее киску, а затем обхватил ее грудь.

«Все, что захочешь, моя сексуальная мамаша-богиня», - выдохнул Гарри, прежде чем покусать ее за ухо, а потом облизать вокруг. Ее киска обхватила его член, когда он врезался в нее.

Шарлотта сжала молочные бедра Андромеды и уткнулась в губы киски. Она сделала это, когда Гарри ударил ее по очень мокрой рывке. Она почти потеряла сознание с первого раунда, но Гарри был готов к большему, его удары работали на нее. Каждое мгновение казалось, что сексуальный огонь врезался в ее киску, и она откинула бедра назад.

«Моргана, сладкая Моргана», выдохнула Андромеда, схватившись за волосы Шарлотты и позволив женщине продолжать жевать ее киску, она была очень талантлива. "Да, да, черт возьми, да!"

Андромеда была на небесах, на самом деле она была в месте, превосходящем небеса. Язык женщины над ней прошел сквозь нее.

«Так жарко, вы оба», выдохнул Гарри, обхватив качающиеся груди Шарлотты. Они сформованы в его руках, очень твердые и очень большие. Ему не хватило бы играть с обширными участками Шарлотты.

Гарри толкнул свой пульсирующий член в ее пол и поиграл с ее грудью, что заставило лицо женщины вспыхнуть, и она тяжело вздохнула, когда ее соки упали на его член. Плавное ощущение позволило члену Гарри толкнуть ее сзади, сжимая ее тугую пизду с каждым проходящим толчком. Волшебник продолжал врезаться в нее сзади.

Шарлотта потворствовала себе в киску Андромеды, а Андромеда дернулась и поиграла со своими сосками, чувствуя, как тепло поднимается между ее телом, прежде чем киска напряглась и соки брызнули на лицо женщины.

Андромеда обернулась и встала на колени, чтобы поцеловать Шарлотту в рот, убедившись, что Гарри наблюдает за ней.

«Итак, чертовски жарко», - выдохнул Гарри, чувствуя, как его яйца напряглись, но он продолжал врезаться в нее, когда его зеленые глаза были на эротической сцене перед ним, его шары напряглись, когда он набрал темп, еще более глубокие удары, копья в нее.

Еще несколько ударов спустя, и Шарлотта взвизгнула оргазмом, который заставил шары Гарри сжаться и взорвать его соки. Несколько струй его белой спермы врезались в ее камеры, набирая скорость, толчок за ударом воздействовал на ее влагалище, сильно дуя в нее.

Гарри врезался в нее, прежде чем скользить к остановке, его сердце сильно билось, когда он толкнул ее, работая своими дрожащими пиздами.

Его две милфы-богини лежали на кровати, тяжело дыша, тяжело дыша, на их лицах тупые усмешки, когда они были милы и трахнуты.

18+ End.

«Все эти атаки приводят к какой-то цели», - задумчиво заметила Кара, когда посмотрела на Фаору и Гарри, когда группа сидела в кругу друг друга в пейзаже сна. «Но Забини, падая, это было…»

«С левого поля», Гарри пожал плечами, хотя слизеринцы расстроились. Особенно учитывая, что Гарри в то время не было даже в школе, поэтому у них не могло быть козла отпущения. Андромеда была с ним все время, и никто из них не был настолько глуп, чтобы противоречить слову Черной дочери и того, кто был преданным законному представителю в этом.

«Любопытно, очень любопытно», - ответила Фаора, от чего Гарри немного вздрогнул . "В чем дело, мой брат?"

«Ты говоришь как Олливандер», - сказал ей Гарри, но Фаора слегка пожала плечами.

"Это просто факт, не так ли?" Фаора спросила Гарри с легкой улыбкой на лице.

Сначала был кот, затем сталкер, затем призрак и Хаффлпафф, но Забини сбросил тележку с яблоками, и теперь они вернулись на круги своя.

«Ну, Забини сказал, что я нападающий», - ответил Гарри, откидывая голову назад. «Но это может быть злоумышленник, пытающийся сбить всех с тропы».

Гарри остановился, прежде чем вспомнил еще одну важную информацию.

«Или это может быть тот факт, что его мать решила от него отказаться и подумала, что лучший способ напасть на него - это сделать это, когда на свободе был какой-то психотический нападающий», - пожав плечами, Гарри повернулся к своим двум девушкам. , «Я буду совершенно честен, я как бы цепляюсь за соломинку здесь».

«Ты можешь быть прав», предложила Кара, но Фаора погладила ее подбородок.

"Они делают что-нибудь, чтобы скрыть известие о том, что происходит из Хогвартса?"

«Министерство не слышало ни слова о нападениях, как сказала Андромеда, но это просто означает, что оно скрыто от нужных людей», - ответил Гарри, остановившись. «Или они ждут подходящего момента».

Конечно, третий вариант заключался в том, что им было все равно, потому что они были чистокровными, и нападения на магглборнов не могли на них повлиять. Это на самом деле хорошо вписалось, и Гарри немного нахмурился, на самом деле ничто за пределами их маленького пузыря не имело значения. Там может быть полная война с магглов нациями по всему миру, но если это не разорвется на их пузырь, им будет все равно.

«Если бы я был тобой, я бы опустил голову и сосредоточился на твоих уроках четвертого курса», - предложил ему Фаора, схватив его за руку и потянув в легкий поцелуй. Гарри вернул это.

«Я так трахаю твои мозги, как только смогу прикоснуться к тебе», - заявила Кара после того, как ее рука прошла сквозь Гарри.

Она надеялась, ей снилось, что в этом сновидении блондинка однажды сможет прикоснуться к Гарри и доставить ему удовольствие, которого он заслуживает.

"Когда вы двое проснетесь от стазиса?" Гарри спросил, когда он посмотрел на них.

Улыбка скользнула по лицу Фаоры, прежде чем она потянулась вперед и положила руку на щеку Гарри.

«Будь терпелив, брат мой, добрые дела приходят к тем, кто ждет», - ответила Фаора загадочным голосом, когда она продолжала бегать пальцами круговыми движениями по его щеке, и она скрестила ноги, оседлав его колени. Она наклонилась вперед и прижалась губами к его.

Они обменялись похотливыми поцелуями, опустив руки друг на друга. Кара смотрела на них, кладя руку на штаны и играя сама с собой.

«Скоро моя очередь», - похотливо выдохнула Кара, когда увидела, что глаза Гарри расширились, когда он подумал об этом. Она сняла верх и дразнила его, обхватив грудью. В конце концов, если бы она могла дразнить мыслью о нем, то она могла бы дразнить и его. "Тебе нравится это, Хар-Зод?"

«Да», - выдохнул Гарри после того, как Фаора поцеловала его в шею, и провела пальцами по его груди, обводя их кругами. «Я бы хотел трахнуть их весь день и всю ночь».

«Я бы подумала, что ты мог бы, но когда мы выйдем, они все твои, каждая часть моего тела», - сексуально выдохнула Кара, проводя руками по ее пышному телу, прежде чем она стянула нижнюю половину своего наряда, чтобы раскрыть то, что она должна была предложить внизу, изогнув бедра, чтобы дразнить его, дразнить его.

Гарри закрыл глаза, он с нетерпением ждал этого момента.

«Я думаю, что сегодняшний урок - это терпение для вас обоих», выдохнула Фаора, когда Гарри предложил ей еще несколько поцелуев. «И теперь наше время истекает, но держись крепко, Хар-Зод. Злоумышленник ускользнет, и тогда у тебя будет то, что ты желаешь».

Гарри кивнул, нападающий был чрезвычайно умен с их атаками, но он думал, что, если будет намек, он найдет его. Вокруг нападений были шепотом, но, к большому разочарованию, Гарри не смог определить намного больше, чем это. Конечно, кто-то задавался вопросом, заботился ли он все это так сильно.

Конечно, клевета на его репутацию не была хорошей, но Андромеда понизила большую часть этого, но все же она не могла быть везде одновременно.

«У тебя есть дар», - ответила Фаора, когда Гарри начал исчезать, но она схватила его за руку, используя все силы воли, чтобы удержать его здесь еще немного. «Дар змеиного языка, то есть говорить со змеями».

«Так что держите это в тайне, потому что это может заставить их думать, что я наследник», - заявил Гарри, и Кара улыбнулась.

«Это также полезный инструмент для других устных действий».

Гарри понял смысл обнаженной блондинки, которая сидела там, скрестив ноги.

Кара подумала, что она будет посещать их будущие встречи голыми, так было бы удобнее, плюс это создаст определенное ожидание в их умах. Блондинка улыбнулась и откинула волосы с лица, голубые глаза сияли страстью и страстью. По крайней мере, Фаора не прыгнула на него, пока она не спала, это было бы невыносимо для нее.

Прошло несколько недель с момента любых нападений, из-за которых подавляющее большинство в школе думали, что злоумышленник мог пропустить город. По крайней мере, когда кто-то скрывался из виду и терял рассудок, это означало, что говорить было не о чем. Смерть Забини распространила несколько слухов о том, как это было связано с атаками, но у многих были свои теории заговора относительно его печально известной матери.

"Так ты это понял?"

«Да, я прекрасно поняла», - ответила Астория с улыбкой на лице.

Астория сидела в неиспользованном классе с Гарри в пятницу после обеда. Это было за день до матча по квиддичу с Рейвенкло, и теперь Астория сидела с Гарри. Хотя ее оценки «Защита против темных искусств» были не самыми худшими, она чувствовала, что может использовать немного дополнительного обучения, поскольку они были на уровне.

Плюс Дафни были выше, чем ее в прошлом году, и Астория не могла позволить Дафни победить ее ни в чем. Это просто не будет делать вообще.

«Итак, ваше эссе, по-видимому, в порядке, хотя я бы пояснил больше о том, почему оборонительным сглазам нужно круглое движение палочки по часовой стрелке, а не против часовой стрелки», - сказал Гарри, глядя на эссе.

"Кажется абсурдом, не так ли?" Спросила Астория, когда она вздохнула.

«Лично я согласен с тобой, и Андромеда тоже могла бы это сделать, но книга должна сделать все это», - ответил Гарри, отбивая пальцы от края стола и откинув голову назад с глубоким вздохом. «Министерство хочет, чтобы эти вещи учили определенным образом».

«И этим вы имеете в виду, что министерство хочет контролировать то, как мы делаем определенные кусочки магии», - слегка прокомментировала Астория, и Гарри повернулся к блондинке, предлагая ей улыбку.

«Если ботинок подходит,» Гарри пожал плечами. Он сделал паузу, прежде чем он добавил. «То, что вы делаете в глазах общественности, имеет значение для людей. Если вы хотите идти своим барабаном за пределами этих стен, кто я такой, чтобы остановить вас?»

«Ты не можешь», - парировала Астория, и Гарри улыбнулся ей в ответ.

"Точно", сказал Гарри свежим и спокойным голосом.

Астория подумала, что Гарри не должен позволять кому-либо рассказывать ему о законах магии, он нарушал эти законы с одного года. Убийственное проклятие не должно было быть чем-то, что мог выжить кто-либо, но Гарри сделал это. Поэтому она не беспокоилась о том, что он беспокоится о нарушении законов всего.

«Спасибо, это довольно полезно», - ответила Астория, глядя на Гарри с чем-то, что сродни поклонению.

Поклонение происходило не из-за того, что он был фанаткой мальчика, который жил, в отличие от некоторых; с Гарри было что-то особенное, кроме этого прозвища. Молодая ведьма наблюдала за Гарри с яркой улыбкой на лице.

"Так кто, ты думаешь, наследник?" - спросила Астория, но что-то улыбнулась.

"Что тут смешного?" Гарри спросил Асторию, и блондинка решила раскрыть ему секрет.

«Я слышал, как некоторые гриффиндорцы говорили, что они думают, что это Драко Малфой», - сказала ему Астория, когда Гарри наблюдал за ней, глаза расширились. «Да, я знаю, только в своих бредовых снах».

«Ну, люди думают, что я наследник».

Астория фыркнула. «Ты способен сделать это, но ты также не стал бы нападать на людей таким небрежным образом».

Гарри подумал, что она ударила гвоздь прямо по голове, а потом еще немного. Конечно, наследник ушел в подполье с праздников и не засветился. Можно прийти к выводу, что инцидент с Забини был совершенно другим котлом с рыбой.

«В конце концов он ускользнет», - подумала Астория, откидывая голову назад.

«Да, в значительной степени», - заметил Гарри, но у него был лишь небольшой интерес ко всему этому наследственному делу. Конечно, обвинения были надоедливыми, но они умерли в последние несколько недель. Наследник по большей части был вне поля зрения.

Возможно, они доказали то, что хотели доказать, и все было сделано.

У Гарри было такое спокойствие перед бурей перед матчем по квиддичу с Рейвенкло, вторым в году. Несмотря на то, как прошел первый, он надеялся, что после него больше не будет убийц-бладжеров. Волшебник шагнул вперед, вместе с остальной частью его команды, все они напряженные и сосредоточенные, готовые к битве.

Вуд повернул голову и выглядел довольным условиями. С другой стороны, Вуд был тем типом фанатика, который был бы в восторге от квиддича, даже если бы он пролил дождь вниз по горизонтали, с ветром, дующим со скоростью сорок миль в час, при минусовой температуре. , Гарри сомневался, что когда-нибудь Вуд признал, что существуют идеальные условия для практики квиддича. Вот как одержим был капитан гриффиндорской команды по квиддичу, он жил, дышал и дерьмо выбрал свой вид спорта.

Гарри должен был признать, что все выглядело довольно неплохо, и команды выглядели готовыми к эпической игре в квиддич, но она так и не началась. Его острый слух поднял шаги и яростное дыхание, прежде чем он обернулся через плечо.

«Все немедленно останавливаются, квиддич на сегодня выключен, сложилась ситуация».

Древесина, как и ожидалось, взорвала прокладку и начала тяжело дышать. Если ситуация не была серьезной, Гарри подозревал, что это будет почти комично по-своему. Зеленоглазый волшебник двинулся вперед, оставив остальную команду и людей на трибунах. Была одна серебряная подкладка к этому облаку; по крайней мере, не было никакой возможности обвинить его в этом нападении.

«Ну, ни один здравомыслящий человек не обвинит меня в том, что я совершил атаку», - подумал Гарри, отступив на шаг, а затем встал на ступни, когда она пристально посмотрела на заместителя директора Хогвартса. И она выглядит безумной.

«Гарри, тебе лучше пойти со мной, это нападение личного характера», - заявила МакГонагалл, когда Гарри последовал за ней.

Сначала была миссис Норрис, потом сталкер, потом Финч-Флетчли, а затем Ник вместе с ним. Почти безголовый Ник заставил всех впасть в смятение, потому что то, что могло окаменеть призраком, означало серьезный бизнес. Гарри последовал за МакГонагалл, волоча ноги, но выглядел довольно гордым.

"Это было разумно для вас, чтобы знать."

Гарри увидел Гермиону на кровати, ее лицо было вырезано из камня, и он подошел ближе. Он не кричал, он не кричал, он не задыхался. Спокойно, жутко так, он протянул руку вперед и положил руку на лоб Гермионы. На кровати в стороне лежал префект Равенкло, но взгляд и взгляд Гарри были прикованы к Гермионе.

«Кто бы это ни делал, они хотели моего внимания», - подумал Гарри, - ни в коем случае это не был случайный акт насилия. Не было никакого способа, чтобы это был случайный акт, очищающий школу магглборнов. Его руки сжали лоб Гермионы, и он обхватил ее лицо, как будто она могла каким-то образом увидеть, что он делает. Его зеленые глаза вспыхнули убийственной яростью. «Ну, они привлекли мое внимание.

Гарри сделал паузу, тщательно причесывая волосы Гермионы. Минерва ничего не сказала, она боялась грядущей вспышки Лили, поэтому она относилась к этой ситуации с предельной осторожностью.

«Они узнают, насколько опасно привлекать мое внимание», - подумал Гарри, чувствуя, как горят его глаза, но царил искушение зажечь что-то в огне.

Он сохранит это для человека, стоящего за этими атаками. Гарри перешел от безразличия в лучшем случае к этим атакам и превратил его в одержимость каждым своим бодрствующим моментом, на чем он сосредоточился бы ни на чем.

"Мистер Поттер?" Минерва подсказала, когда она посмотрела на своего ученика и снова и снова любовника. Она никогда не видела его в таком состоянии. В этом не было никаких сомнений, Минерва МакГонагалл немного нервировала, но это ее пугало. Она попробовала снова, пробным тоном. "Гарри?"

Пауза была долгой, и Минерва почти почувствовала, как температура в комнате упала, прежде чем Гарри ответил. Она подумала, что дементоры будут гордиться, и волшебник медленно обернулся. Время остановилось, и температура продолжала ощущаться, как будто она постепенно падает.

«Со мной все будет хорошо», - ответил Гарри после того, как он холодно обернулся и отошел.

Бизнес просто наладился, и дела стали более личными. Наследник Слизерина сделал это таким образом, и теперь они собирались выяснить, насколько опасным может быть Гарри.

Минерва внезапно почувствовала укол симпатии к человеку, стоящему за этим, но это был всего лишь укол. Учитывая весь стресс, который они вызывали у учителей, а теперь и Совет управляющих, проявляя их волю, это не было приятным временем для всех.

Ее скелет будет лежать в камере навсегда.

Это сообщение мелькнуло в глазах Гарри, но была одна подсказка: кровь на стене оставила след, и тот, кто подделал сообщение, не удосужился скрыть.

Мальчик, который выжил, с какой-то целью направился к ванной девушки. Последняя атака оставила очень важную подсказку.

«Шипение исходило от стен, в трубах», - задумчиво подумал Гарри. «И я понимаю это как-то… Parseltongue, конечно, когда Волдеморт проиграл, я впитал некоторые из его способностей, что многое объясняет».

Гарри все осмотрел вокруг, прежде чем увидел приземистую девочку в очках, сидящую в воздухе. Ее лицо было покрыто прыщами, и она чуть-чуть фыркнула.

"Чего ты хочешь?" она вопила голосом, который был похож на гвозди на доске. "Разве ты не видишь, что это ванная комната девушки?"

Гарри решил, что разговор не будет веселым, в любом случае, он прервал его; поэтому он перешел к преследованию. "Ваше имя Миртл, верно?"

"Да, что это для тебя?" Миртл спросил фыркающим тоном.

Учитывая все теории и слухи о том, что студент умер, у Гарри была собственная теория. Что если они умерли и никогда не уходили? Такая смерть от монстра Слизерина, которая заставит любого быть достаточно беспокойным, чтобы стать призраком.

"Как ты умер?"

Миртл казалась польщенной, и она сразу же взбодрилась. «О, это было ужасно. Олив Хорнби так жестоко обращалась со мной, дразнила меня своими очками. Я зашла плакать в эту самую ванную в том самом туалете».

Гарри слегка наклонил голову, ведя себя так, как будто он сочувствовал ее тяжелому положению, но ему нужна была информация. Он пытался вытащить это из нее, понемногу. Волшебник осторожно подтолкнул ее ко всей информации, которую он мог.

«Тогда был этот мальчик», - ответила Миртл, и Гарри кивнул, чтобы дать ей возможность продолжить. «Он был здесь, говорил на смешном языке, шипел. Я сказал ему, чтобы он взбодрился и нашел свой туалет. А потом я увидел пару желтых глаз, и это было последнее, что я знал перед смертью».

«Василиск, конечно, конечно», - пробормотал Гарри себе под нос, прежде чем подойти и заметил кран.

Его рентгеновское видение рассказало историю, что-то было позади этого крана. Была маркировка, и Гарри сосредоточился на ней. Он задавался вопросом, он задавался вопросом, мог ли бы он сознательно активировать эту силу легко. Был только один способ узнать. Волшебник прищурился, поставив себя на роль парселтонга.

"Открыто."

Он открыл и спустился в кроличью нору, по которой прошел Гарри. Он мог замедлить спуск, поэтому приземлился более изящно, чем он мог в противном случае. С грациозным стуком маг упал на ноги на грязь вокруг него. Прогуливаясь, волшебник отправился в путешествие в тайну.

Там были камни, был огонь, и Гарри шагнул вперед, чтобы изучить окрестности, чтобы убедиться, что там нет неприятных сюрпризов. Он увидел каменные статуи змей, смотрящих на него в ответ. Они вряд ли будут разумными, хотя с магией это может быть так. Волшебник осторожно переместил еще несколько дюймов в одну сторону, а затем в другую. Сердцебиение ускорилось, прежде чем волшебник сделал последнее движение к краю туннеля.

Схватившись за стену, Гарри отсканировал ее, используя заклинания обнаружения и свое рентгеновское зрение. Как только он ничего не нашел, он произнес слово «открыть».

Это был самый очевидный пароль в мире, подумал он, но на самом деле он работал. Волшебник врезался в туннель, где камни хрустели и трескались вокруг него. Одним из величайших способов победить врага было побудить его к панике. Это было не то, что сделал Гарри, осторожно шагнув вперед в Тайную комнату, мысленно готовясь к предстоящей битве.

Конечно же, Гарри заметил ее, как в сообщении, которое он прочитал ранее. Джинни Уизли упала на пол, опустилась и едва двигалась. Он мог слышать сердцебиение, хотя оно было очень слабым. Волшебник осторожно шагнул вперед, когда в его глазах вспыхнуло решительное выражение.

«Ты оставил мне след», - крикнул Гарри вдалеке, и он услышал шелест. "Или это было намеренно привести меня сюда?"

«Гарри Поттер, это честь познакомиться с тобой», - заявил молодой и высокий мужчина, который побрел вперед, чтобы хорошенько взглянуть на молодого человека, который столкнулся с ним. Гарри уставился на него. «Да, эта встреча была очень долгой».

«Я уверен», - сухо заметил Гарри, прежде чем наклонить большой палец к дневнику. "Это твой дневник."

«Это мой дневник», - подтвердил молодой человек, и Гарри увидел имя «Том Марволо Риддл», запечатленное в дневнике.

"Так ты был за этим все время?" - осторожно спросил Гарри, в этом человеке было что-то знакомое, чего он не мог найти. "Том."

«Да, я использовала маленькую Джинни Уизли в качестве марионетки, когда она вылила свои мысли, свои желания, свои разочарования в мою маленькую черную книгу», - ответила Риддл с насмешливым выражением лица девушке, которая предложила слабое дыхание и еще более слабое сердцебиение. «Все, что ей нужно было сделать, это открыть ее сердце и разум, и у меня был кто-то, кто мог бы продолжить мою благородную работу».

Загадка остановилась для драматического эффекта. Тот факт, что он говорил, дал Гарри все время в мире, чтобы придумать план, чтобы победить его.

«Свобода воли расстраивает, но мне удалось подавить это достаточно со временем, когда атаки становились все легче и легче», - ответил Риддл, не сводя с себя бездушных глаз Гарри. «Она достаточно тебя обожала или, скорее, твою легенду. Легенда, которая наверняка оставила у тебя завышенное чувство собственного достоинства».

"Кто ты вообще?" - резко спросил Гарри, решив приступить к сложным ситуациям.

Риддл не ответил на вопрос, по крайней мере, на данный момент. «Неважно, кто я, а скорее то, что я могу сделать для тебя».

«Хорошая черта, можно потратить много работы, чтобы вытащить себя из клише», - с ужасом промолвил Гарри.

Лицо Риддла перекосилось с намеком на раздражение, и Гарри начал всерьез изучать дневник. Темная магия прошла сквозь него, и он узнал подпись для нее, она пришла и из-под тюрбана Квиррелла. Волшебник начал собирать кусочки вместе.

"Как ты сделал это?" Спросил Риддл тихим голосом, тоном которого сочетаются любопытство и злоба. "Как это, простой щенок волшебника, победил величайшего темного лорда своего времени?"

"Ты его, не так ли?" Гарри спросил, когда это соединилось после того, как он мысленно переставил буквы Тома Марволо Риддла в «Я - лорд Волан-де-Морт». «Вы хотите поговорить о ком-то с чрезмерно завышенным чувством собственного достоинства, вы должны внимательно посмотреть в зеркало, которое, как я подозреваю, вы недавно забыли сделать».

«Достаточно, пока я получу от нее энергию, скоро я буду свободен и преуспею там, где моя будущая личность потерпела неудачу», - ответил Риддл, и Гарри улыбнулся. «Вы станете на колени передо мной, Гарри Поттер, вы преклоните колени перед своим начальником».

«Я преклоняю колени перед кем-либо», - ответил Гарри, когда его глаза начали нагреваться. "Скажи спокойной ночи, Том."

"Защити меня!" Риддл зашипел, и из статуи вырвалась большая змея. Это было пятьдесят футов в длину и отвратительно.

Это нырнуло к Гарри, обнаженные клыки. Он увернулся на супер скорости, но не достаточно быстро, поскольку клык Василиска пронзил его в плечо. Он только чувствовал это; теперь он должен был вывезти василиска. Он мог сказать, что змея была полностью послушна Тому, потому что именно он разбудил ее, поэтому было бы ошибкой пытаться подружиться с ней. Скорее всего, его убьют.

Гарри направил тепловое зрение в глаза василиска. Взгляд василиска встретился с криптонским зрением, которое обеспечивало защиту от взгляда змеи. Следующее зрелище было отвратительным.

Голова василиска была взорвана кровью и ядом, разбрызгивая дневник. Яд вызвал у Риддла видимое количество боли, когда он вздрогнул и немного дернулся.

Он щелкнул в голове Гарри, яд василиска разъедал дневник, и он снял клык с плеча, все еще капая ядом василиска. Если бы это сработало, это убило бы Риддла и потенциально спасло бы Джинни. Хотя в этот момент Гарри больше беспокоился об убийстве Риддла.

Клык василиска приподнялся над головой Гарри и с ужасающим ударом погрузился в сердце дневника. Чернила вырвались из дневника, как будто это была кровь, и Том закричал в агонии, волшебный ответный удар заставил Камеру качаться, а некоторые камни падали.

Гарри поднял щит и не дал им упасть на него и Джинни. Он посмотрел вниз и увидел, как Джинни шевелится. Он взял журнал, не уверенный, полностью ли он разрушен, и не хотел оставлять его здесь. Позже он вернется за кожей василиска, у него было ощущение, что это может чего-то стоить.

«Гарри», невнятно заметила Джинни, увидев его там. "Это ... это моя вина ..."

«Он рассказал мне все об этом, но все думают, что ты мертв», - предложил Гарри, стараясь не дать ей развалиться после всего. Он чувствовал легкое головокружение, но игнорировал ощущения, заставляя сосредоточиться. Это было трудно сделать воздух в его легкие, но через упорную силу воли он сумел сделать это.

«Я сделала ужасную вещь», - выдохнула Джинни, и Гарри поднял ее, несмотря на то, что едва держался на ногах «Как ты убил эту штуку?»

«Заклинание пламени», - ответил Гарри болезненным голосом, прежде чем позволил Джинни уткнуться лицом в его грудь, чтобы заплакать. Конечно, это испачкало бы его лучшие одежды, но это также позволило бы этому следующему кусочку двигаться намного более гладко.

"Вы ударились?" - тихо спросила Джинни.

«Нет, Джинни, я в порядке», - заявил Гарри, когда разрыв на его мантии был очевиден, а его плечо слегка поджало. Каждый шаг был так, будто он шел с бетонными блоками на ногах, что вызывало удивительную жару. «Пожалуйста, подождите, я верну нас туда».

Гарри подпрыгнул выше, чем высокое здание в одиночку, прежде чем приземлился в ванной Стонет Миртл. Не успел он встать с приседа, в котором он находился при приземлении, он заметил, что Дафна, Трейси, Минерва и Андромеда были там, наблюдая за ним, и Дафна задала вопрос, который был у них на уме.

"Что тут происходит?" Потребовала Дафни, ее глаза плавали от удивления. Она получила записку о том, что Гарри позаботится о наследнике, и теперь это было то состояние, в котором она его нашла.

«Ей нужно больничное крыло», - ответил Гарри, на мгновение переступив с вопроса и увидев, что Джинни кажется шаткой. Он потер боковую часть плеча, увидев около трех человек, но упрямство снова восторжествовало. Каждый звук звучал так, словно он был в конце очень длинного туннеля, услышав его. «Я уверен, что у Дамблдора есть свои вопросы, но он может задать мне. Я хочу знать, что это был за дневник».

У Андромеды, без сомнения, будут свои вопросы, которые она задаст позже, но сейчас она помогла Минерве доставить Джинни в больничное крыло. Дафни и Трейси вопросительно посмотрели на Гарри, и его глаза оставались неподвижными, насколько это было возможно, даже несмотря на то, что у него было расстраивающее отсутствие способности сосредоточить свое зрение.

«Так в чем же заключалась сделка с…»

«Скажу тебе позже, у меня есть чувство, что Дамблдору захочется узнать, что произошло», - ответил Гарри, стиснув зубы, когда говорил, но он держал шкуру василиска при себе. Он знал, что было какое-то право на завоевание, которое давало ему добычу войны, и он был полон решимости действовать в соответствии с этим.

«Может быть, тебе нужно больничное крыло», - тихо сказала Дафна, но Гарри покачал головой.

Верный своему предсказанию, Гарри оказался в кабинете Дамблдора, когда Уизли ушли. Мерцающие глаза Дамблдора устремились на него. Его феникс, Фокс из того, что услышал Гарри, покоился на плече Гарри и капнул три слезы на его плечо. Внезапно Гарри почувствовал, что все понятия о боли исчезли, на самом деле он чувствовал себя намного лучше, чем когда-либо.

«Похоже, что Фоукс думает о многих из вас, Фениксы не плачут по поводу какого-либо волшебника», - заявил Дамблдор, не спуская глаз с Гарри, который расслабился. «Хотя я удивляюсь, как долго ты собираешься пренебрегать упоминанием о том, что в твоих венах течет яд василиска».

Похоже, Гарри Поттер нарушил другой закон магии, поскольку яд Василиска убил всех в течение тридцати секунд или меньше после инъекции. Волшебник повернул голову.

Фоксу было интересно, потому что Гарри удивлялся, почему птица доверяла ему. С другой стороны, было много о природе Феникса, которая была неизвестна, и многое, что просто предполагалось.

В кабинете Дамблдора стояла тишина, прежде чем волшебник заговорил.

«Ну, похоже, этот год ничем не отличался от прошлого, Гарри», - заметил Дамблдор, нарушая точку молчания. «Несмотря ни на что, ты оказываешься в центре опасности и всех льгот, которые сопутствуют ей».

Гарри слегка улыбнулся, прежде чем он посмотрел на Дамблдора. «Кажется, я привык к тому, что опасность находится в центре».

«Что ж, лучших из нас часто тянет к опасности, но это любовница, которая имеет тенденцию обременять нас немного больше», - ответил Дамблдор спокойным голосом, честно говоря, он не был уверен, как он повернется в этом году. из. У него были свои подозрения относительно Тайной комнаты, но он не был полностью уверен, как он ожидал их разыграть.

"Зачарованный журнал?" Гарри спросил, прежде чем он взял дневник в руке и перевернул его. «Я предполагаю, что его магия намного превосходит все, чему когда-либо будут учить в Хогвартсе».

«Вы были бы правы в этой оценке», - ответил Дамблдор, тщательно подбирая следующие несколько слов. «Этот журнал был создан с лордом Волан-де-Мортом, когда он был всего на несколько лет старше вас. Он должен был сохранить его наследие».

«Он может быть волшебником, но он такой же смертный, как и все мы», - подумал Гарри, внезапно задумавшись. «И смертность была чем-то, что испугало его».

«Совершенно», - ответил Дамблдор, честно говоря, были времена, когда Дамблдор боялся покинуть смертную спираль в прошлом, но за последние несколько лет он стал более просвещенным. Смерть была ничем иным, как следующим великим приключением. Волшебник не сводил глаз с молодого протеже перед ним. Дамблдор сделал ставку на то, что Гарри станет следующим знаменосцем, за которым сплотился Волшебный мир.

Уход за таким ребенком требовал много усилий, но пока он шел на уступки, чтобы Гарри завоевал его доверие. Помещение его Дурслям могло взорвать лицо Дамблдора, хотя защита работала. Они работали даже лучше, чем он мог предположить; Лили была невероятно талантлива, чтобы сделать что-то подобное. Конечно, это искажало взгляды Дурслей, хотя несколько проблесков того, что Дамблдор уловил их в прошлом, они не были визуально привлекательными для глаз.

«Должен сказать, сегодня утром они потребовали моей отставки, но я думаю, что планы меняются», - ответил Дамблдор с широко раскрытыми глазами. «Утверждается, что Люциус Малфой шантажировал Совет управляющих, делал некоторые угрозы, а в некоторых случаях, когда он не мог найти никакой компрометирующей информации, брал».

Каким-то образом Гарри не удивился. Люциус Малфой был в высшей степени змеей и слизью, поэтому у него не было ни тени сомнения в том, что Люциус собирается играть в эту игру достаточно хорошо.

Говоря об этом, Люциус Малфой появился прямо по сигналу, за ним последовало уродливое существо с ушами летучей мыши, огромной мордой и широкими глазами, завернутые в грязную наволочку. Из сообщения Лукреции Гарри узнал в нем домашнего эльфа, известного как Добби, и наблюдал, как существо шагнуло вперед, пытаясь вытереть обувь Люциуса. Люциус практически ударил эльфа по лицу, когда он шагнул вперед.

«Значит, эдикты совета управляющих под великим и могущественным Альбусом Дамблдором?» - спросил Люциус, глядя на Дамблдора, едва проходя мимо Гарри, но Андромеда появилась позади Люциуса.

«Они могут быть, когда они связаны с шантажом и взяточничеством».

Люциус обернулся и увидел своего предателя крови, стоящего в дверях невестки со скрещенными руками и улыбкой на лице, когда она наблюдала за ним. Несмотря на то, что она вышла замуж за Грязнокровка, у Андромеды были очень сильные контакты в Министерстве, которые могли сделать многие его планы неудобными, поэтому Люциус знал достаточно, чтобы действовать осторожно.

Так же, как он написал своему сыну предупреждающее письмо, чтобы вспомнить его язык вокруг ее подопечного, как только он узнал, что Андромеда заняла временную должность учителя Защиты от темных искусств. Он знал, что Драко и кто-либо еще будут избиты в полной мере чистокровным законом, если они попытаются что-нибудь против Поттера. Андромеда имела неприятную привычку поворачивать свои традиции против них и заставлять их почти сожалеть о том, что они на месте.

"Андромеда", - сказал Люциус свежим голосом.

«Люциус», - ответила Андромеда, хищная улыбка на ее лице. "Вы были очень занятым человеком в этом году, не так ли?"

Люциус ничего не сказал, хотя и внимательно посмотрел на Андромеду.

«Шантаж - это стрессовая попытка», - продолжила Андромеда с расчетливым выражением лица, танцующим в ее глазах.

Добби указал на дневник, который Гарри держал, затем на Люциуса, и обратно на дневник, и на Люциуса, и ударил себя по лицу. Сначала Гарри подумал, что с этим эльфом что-то не так, но потом он понял это немедленно. Волшебник подумал, что это был почти умный план, и он мог бы не сработать, если бы Люциус попытался скрыть ее следы.

Люциус не собирался играть в игру Андромеды, не сейчас. Его глаза внимательно следили за Дамблдором. "Итак, я так понимаю, вы поймали преступника?"

«Да, я сделал», - предложил Дамблдор спокойным голосом, сложив руки перед тем, как его мерцающие глаза уставились на лицо Люциуса.

Малфой чувствовал, что еще может сделать козла отпущения из Уизли, и Андромеда, похоже, думала то же самое.

«Весьма любопытно, что темный магический артефакт попал во владение первокурсницы, той же первокурсницы, которая была рядом с вами в день 25 августа прошлого лета», - ответила Андромеда, когда она уже оставленный, чтобы избавиться от Локхарта, отчет о битве Артура и Люциуса был в газете. Она начала собирать все кусочки вместе, как головоломки.

У Андромеды был он, но дело было в этом доказать.

"Как я должен знать, как глупая маленькая девочка получила книгу?" Люциус спросил, но он почувствовал, как его шея вспотела. Он старался не показывать, что он был потрясен, маска была частью чистокровности.

Андромеда знала, что Люциус изо всех сил старался не попасться в ее ловушку, человек был довольно умен, учитывая все обстоятельства. Конечно, высокомерие часто опережало разум, и женщина вышла вперед.

«Вы столкнулись с Артуром Уизли, а затем менее чем через год его дочь была одержима шестнадцатилетней формой лорда Волан-де-Морта», - резко ответила Андромеда. «Некоторые люди могут верить в совпадения, но это слишком причудливо, чтобы я даже глотал».

«Верь во что хочешь верить, но ты ничего не можешь доказать», - ответил Люциус, наблюдая за Андромедой, но наговорить ее не было хорошей идеей в это время.

«Возможно, возможно, нет, но за вашими действиями следят, защита Империуса не одурачила многих», - ответила Андромеда, внимательно наблюдая за Люциусом и заставляя его немного нервничать, заставляя человека нервничать, что-то, что было ключом к тому, чтобы он ускользнул. ,

«Давай, Добби, мы уходим», - ответил Люциус, но Андромеда подняла руку, чтобы остановить его.

«Поговорите с мудрым Люциусом, не думайте, что вы неприкосновенны», - сказала Андромеда, осторожно глядя ему в глаза, положив руку на свою палочку.

Был осторожный момент, когда двое смотрели друг на друга, не было понятия, какой набор глаз показал более жесткую решимость. Нарцисса дала Андромеде несколько лакомых кусочков о том, чем занимался Люциус, но, естественно, у Андромеды не хватило того, чтобы Люциус оказался в углу, где она хотела его.

Пока еще нет, но когда-нибудь это придет. И этот день расплаты был бы славным.

«И независимо от того, что ты признаешь, это принадлежит тебе», - ответил Гарри, решив по-настоящему облажаться с Люциусом, когда вручил ему журнал, наполненный носком.

Люциус вырвал носок и бросил его в сторону. Дневник был бесполезен, полностью уничтожен.

«Однажды, Поттер», - прошептал ему Люциус.

«Не сегодня и не с тобой», - ответил Гарри, не удосужившись понизить голос, и Андромеда встала рядом с ним, предупреждающе глядя на Люциуса.

Люциус решил, что сейчас не время и не место, чтобы попытать счастья, что оказалось не лучшим. Особенно, когда Андромеда и Дамблдор смотрят, хотя присутствие Дамблдора не имело для Люциуса особого значения. Он был истекающим кровью пацифистом и пытался проповедовать взаимопонимание и второй шанс, что-то, над чем его жестоко осмеивали за спиной.

Андромеда, с другой стороны, она была совсем другой, она была женщиной, которая полностью уничтожит Люциуса, если он попробует что-нибудь с ней. И то, и другое было сделано магическим образом, а также на юридическом уровне, о чем Люциус знал лучше, но блондинка не сводила глаз с женщины перед ним, отступая, прежде чем оглянуться через плечо.

«Мы уходим, давай, Добби».

Добби держал носок в руках, зачарованный, до такой степени, что это было почти страшно, что-то похожее на радость, вспыхивающую в его глазах. Был момент времени, когда все остановилось, и домашний эльф заметил свое заявление свежим голосом.

«Мастер дал носок».

"Извините меня пожалуйста?" - спросил Люциус с отвращением в одной комнате с этим глупым и мерзким существом.

«Мастер взял носок, передал его Добби, это значит, что Добби свободен», - заявил Добби, практически выпрыгивая, как ребенок, на Рождество.

Люциус остановился и повернулся к Гарри, но он держал язык за зубами, вспоминая, что Андромеда была в комнате. Мальчик, о котором идет речь, помахал ему с понимающей улыбкой на лице.

«Однажды, Поттер», - сказал ему Люциус.

«Этот день не будет сегодня и не тобой», - ответил Гарри, прежде чем остановиться, и почувствовал, что к нему приближается жуткое чувство дежа-вю.

У Люциуса было угрожающее выражение в глазах, но Добби послал Люциуса в дверь кабинета.

«Хорошо поговорим о добавлении оскорбления к ране», - подумал Гарри, глядя на дыру размером с Люциуса в стене, внимательно следя за всем. «Ну, это небольшая проблема, учитывая все обстоятельства. Но эй ... по крайней мере все могло быть хуже. Хотя я не знаю, как ему будет намного хуже. Униженное существом, которое, по его мнению, находится под ним, находится довольно низко на тотемном полюсе плохих вещей, которые могут произойти ».

Гарри посмотрел на сбитую фигуру Люциуса Малфоя и отступил на шаг, прежде чем Добби посмотрел на него.

«Добби, я знаю, что ты был тем, кто стоял за бладжером, и моя почта была остановлена», - резко сказал Гарри эльфу, и Добби опустил голову от стыда.

«Добби не хотел навредить великому Гарри Поттеру, но он решил, что, если он остановит твою почту, ты можешь подумать, что тебя лишают, а потом…»

«Я понимаю, что ты пытался сделать, Добби, Лукреция знала, что ты делаешь», - прервал Гарри, размахивая руками.

"Что Гарри Поттер, сэр, собирается сделать с Добби?" спросил домовой эльф.

"Как бы вы хотели работу?" Гарри спросил, что застало существо врасплох.

"Сэр серьезно?"

Гарри улыбнулся существу, прежде чем он посмотрел на него. «Сэр, очень серьезно. Конечно, у вас может быть достаточно времени, чтобы обдумать это предложение. Я чувствую, что кто-то из ваших талантов будет чрезвычайно полезен».

«Добби понимает, что говорит сэр», - ответил домашний эльф, и ему нужно было поменять наволочку, когда он подал на службу великому Гарри Поттеру.

Добби отошел вдаль, и Гарри подождал, пока Дамблдор что-нибудь скажет. Однако директор Хогвартса поднялся на ноги и начал осторожно шагать к дверям. Он шел с целью, только останавливаясь, чтобы наблюдать за Андромедой и Гарри.

«Я не думаю, что могу говорить за всех троих, но я могу говорить только за себя», - прокомментировал Дамблдор, наблюдая за тремя из них, и они ждали слова. «И это то, что манит праздник».

Гарри должен был бы согласиться с этим, но сейчас он принял меры, чтобы требовать трофеи войны по двум причинам. Кожа василиска и яд от клыков, вероятно, принесут цену, которую он мог бы выложить еще больше золота в своем хранилище. Без сомнения, Снейп попытался бы сыграть на предметах.

«Мы лучше договоримся о том, чтобы вы потребовали свои военные трофеи до того, как Снейп или кто-либо другой решит вмешаться», - прошептала ему Андромеда, и Гарри кивнул.

По закону Гарри имел на это полное право: это был древний закон чистокровной жизни, на самом деле старше, чем сам Хогвартс, или так Андромеда вспоминала из своих исследований. Лицо Энди расплылось в улыбке, когда она поняла, как часто этот закон можно исказить и исказить, чтобы проклясть эти чистокровные.

«Конечно, и есть другое дело», - ответил Гарри.

"Мисс Уизли?" - резко спросила Андромеда, и Гарри ответил кивком.

«Никогда не тратьте ресурсы», просто заметил Гарри. «Ее мать ничего не может сделать, кроме как кричать и разглагольствовать».

«Поверь мне, Молли Уизли может сделать это с лучшими из них», сухо ответила Андромеда.

Джинни понадобилось несколько минут, чтобы подумать обо всем, что произошло за последний год. Она немного пережевала от своих родителей. Ну, ее мать кричала и кричала на нее, в то время как ее отец заметил его разочарование. Это было правдой, что он говорил во многих отношениях, это было одним из правил Артура Уизли, никогда не доверяй ничему, что может думать само за себя, особенно когда ты не мог видеть его мозг.

Конечно, Джинни подумала, что это совершенно несправедливо, если взглянуть на ситуацию объективно, потому что она почувствовала сильное притяжение, желание написать в дневнике. Том хотел, чтобы она или кто-то еще, кто случайно наткнулся на дневник, написал в нем. Рыжая девушка сидела в больничном крыле на кровати, ей сделали полный осмотр, и, к счастью, на ней не осталось никаких следов темной магии.

Джинни все еще чувствовала сильную физическую боль, а также отчасти психически истощенная после всего, что произошло. Не говоря уже о том, что она чувствовала себя дешевой и отчасти использованной. Действительно привыкли думать об этом, и она подумала, сможет ли она когда-нибудь простить себя. Том был харизматичным или, по крайней мере, таким харизматичным, каким мог быть кто-то на страницах дневника. Это позволило ей немного подвинуться и подождать.

"Привет, Джинни."

Гарри стоял там со спокойным выражением лица и тем, что Джинни даже не могла поверить в это. С другой стороны, после того, что случилось, самый молодой Уизли не доверял чтению других. Она не могла смотреть в его зеленые глаза, какими бы великолепными они ни были, внимательно наблюдая за его реакцией.

«Гарри», - ответила Джинни тихим голосом, в ней пронзил приступ вины, она боялась, что он скажет. Рыжая девушка никогда не знала, что Гарри собирался сказать, он всегда собирался быть дикой картой. Рон думал, что он друг Гарри, его лучший друг.

Рон вообще не знал Гарри, хотя у ее матери была надежда, что Рон действительно сможет посетить Хогвартс в следующем году. Хотя после всего, что произошло, Джинни задумалась, сколько клеток мозга оставил ее брат. Не то чтобы он был особенно счастлив в этом отделении, когда начинал, и теперь ему совершенно не повезло с двумя травмами головы, которые он получил.

Джинни немного жалела Рона из-за того, что он был ее братом. Хотя это было всего лишь количество симпатий, она не чувствовала сочувствия к глупости Рона.

"Так они собираются выписать тебя из больничного крыла?" - спросил Гарри, и Джинни медленно кивнула.

«Да… я не совсем… ну, я не совсем готова уйти», тихо произнесла Джинни. «Я не… ну, я не хочу…»

«Встреться с людьми, знающими, что ты сделал».

«Да, это так», предложила Джинни, глядя на пол.

«Ну, в основном, все после того, как случилось, ложатся спать, поэтому, если ты уйдешь сейчас, никто не станет мудрее», - заметил Гарри Джинни свежим и спокойным голосом, и глаза Джинни прояснились, а улыбка скользнула по ее лицу.

«Я в долгу перед тобой», ответила Джинни, но потом поняла, что сказала.

Если бы ее мама услышала ее, Джинни выпороть, но она не думала ясно.

«Если хочешь, ты можешь остаться в моей комнате сегодня вечером, она приватная, и Гермиона единственная, кто приходит сюда, дафни и Трейси время от времени», - сказал ей Гарри, зная, что она играет на руку.

Это утверждение дало волю воображению Джинни из-за сценариев того, что произошло в этой комнате. Конечно, почему эти сценарии не происходят? Гарри был могущественным волшебником, и поэтому он должен был быть насыщен рядом могущественных женщин. На самом деле он был гораздо более могущественным, чем когда-либо прежде, и более могущественным, чем указывает эта причудливая легенда. Он был богом, окутанным смертной плотью.

Гарри протянул руку, и Джинни взяла его, осторожно подкрадываясь к нему. Одиннадцать, почти двенадцатилетняя девочка вышла вперед. За прошедший год она достигла своей зрелости, поэтому напоминала, как будет выглядеть четырнадцатнадцатилетний маггл. Конечно, с природой магии, это означало, что определенные побуждения приходили к ней быстрее, чем когда-либо.

Как известно, было неразумно оставлять эти побуждения на долгое время без контроля.

«Долги по жизни, я знаю, что вы знакомы с ними, не так ли?» Гарри спросил Джинни, и Джинни смотрела на него с легкой улыбкой, прежде чем рыжий кивнул. Большинство чистокровных ведьм были воспитаны, и ее мать давала ей постоянные лекции, чтобы никогда не оказаться в долгу жизни.

«И теперь у меня есть один для тебя», прошептала Джинни, когда они вошли в комнату Гарри. Сегодня здесь никого не было.

«У Гермионы есть один со мной, да у Дафни, и теперь у тебя тоже», - подтвердил Гарри, прежде чем пригласить Джинни сесть на кровать. Джинни сделала, с трепетом и нервозностью.

Магический закон гласил, что Гарри может делать с ней все, что захочет, и это будет в рамках законности. В то время как она логически подумала, что нечего бояться находиться в одной комнате с Гарри Поттером, после того, как Джинни прошла испытание, весь ее мир был потрясен. Его зеленые глаза были устремлены на нее.

На ней были только красная футболка и черные шорты, которые затягивались вокруг ее ног, но почему-то температура поднялась на несколько градусов. Возможно это была только она, но это действительно чувствовало, что температура подняла вещи на несколько градусов. Рыжая ведьма осторожно вздрогнула, когда Гарри положил руку ей на бедро.

"А ты знаешь, что влечет за собой волшебный долг?" - спросил Гарри, глядя на нее, зеленые глаза встречались с карими глазами.

Джинни кивнула, прежде чем она подняла руку. «Я, Джиневра Молли Уизли, торжественно клянусь в ее вечной и никогда не угасающей преданности Гарри Джеймсу Поттеру, за исключением ее друзей, семьи и всего остального, до того момента, как она уйдет из этого мира под страхом медленной и мучительной смерти, если она нарушить эту клятву. "

Гарри пристально следил за ней, с улыбкой наблюдая за ней. «Ну, это было довольно… окончательно».

«Ну, я должна быть совершенно честна с тобой, моя мама долго присматривала за тобой», ответила Джинни с полуулыбкой и полу гримасой.

Гарри вспомнил миссис Уизли и вздрогнул. «Твоя мама не в моем вкусе».

Джинни рассмеялась, прежде чем успокоиться. «Нет, не так, совсем нет, но это просто…. У нее есть идея, что мы с тобой собираемся пожениться, хороший традиционный брак, где у нас есть несколько детей, у тебя работа в министерстве, и Я домохозяйка. "

Лицо Джинни слегка испортилось, когда она услышала это.

«Моя мать… воспитание семерых детей, возможно, привело к тому, что ее здравомыслие чуть-чуть упало», - заявила Джинни, держась указательным и указательным пальцами, чтобы показать свои мысли о здравомыслии своей матери. «Билл и Чарли уехали из страны, у Перси есть проблемы, которые вы видели, близнецы… ну, они восстают против нее по-своему, а Рон… нужно сказать больше».

«Нет, не правда», - подтвердил Гарри, крепче сжав руку Джинни.

«И если ты не будешь со мной на шестом курсе, она хотела, чтобы я подлила тебе любовное зелье», - призналась Джинни, но выглядела немного неприятной из-за этой перспективы. Во-первых, это заняло все удовольствие от завоевания любви, а во-вторых, ее растущая преданность Гарри заставила ее разозлиться из-за того, что ее мать хотела сделать такое. Достаточно сердиться, чтобы сделать что-то радикальное с ее матерью.

Гарри отступил назад и задумался, было много недостатков в плане Молли Уизли, и он обнял рыжую, прежде чем положить ее на колени и развернуть к себе лицом к себе, с волшебником, наблюдающим за ней.

Сердце Джинни забилось ей в грудь.

«У этого плана много недостатков, но это не имеет значения», - прокомментировал Гарри, схватив ее за грудь и крепко сжав. Рыжий закрыл глаза и позволил хныканью вырваться из ее губ, когда он играл с ними.

«Пожалуйста, Гарри», умоляла его Джинни, когда он обнял ее за тонкую талию и поцеловал.

Ум Джинни отключился, это было гораздо более удивительно, чем все, что она когда-либо чувствовала. Рыжая закрыла глаза и позволила себе погрузиться в настоящий экстаз, когда он опустил ее на кровать.

18+

Гарри схватил ее за рубашку и натянул на голову, чтобы показать ее бледное тело с веснушками на спине. Ее скромные груди B-Cup были заключены в белый бюстгальтер, и Гарри стянул с нее бюстгальтер, прежде чем открыть ее грудь. Они были маленькой горсткой для Гарри, и он сжал их.

Джинни хныкнула; она была тронута таким образом, что думала, что ни один мужчина даже не схватит ее. Рыжая девушка почувствовала, как его руки скользят по ее груди, и он обнял ее, но затем мысль о наглости покинула ее голову.

"Мастер, вы не собираетесь наказать меня за то, что я непослушная девушка?" - дерзко спросила Джинни, и Гарри улыбнулся, прежде чем стянуть юбку и трусики, чтобы показать ее голую задницу.

Ее задница была поднесена к нему, и Джинни накинулась ему на колени, задница была поднята и готова к нему. Гарри поднял руку и с пощечиной столкнулся с ее задницей. Джинни тяжело вздохнула, выдохнув, когда Гарри ударил ее по спине. Еще один удар в ее заднюю часть вызвал удовольствие, пронизывающее ее тело. Она почувствовала, как губы ее киски увлажнились.

"Да, хозяин, больше!" Джинни закричала, и Гарри ударил ее по заднице, чувствуя, как ее кожа дрожит под его рукой. На его заднице остался отпечаток руки, когда он продолжал шлепать Джинни снова и снова.

От этих движений Гарри почувствовал, как его член дернулся, и продолжал мучить Джинни, работая над ее гибкой задней частью еще более жесткими ударами. Он хотел всего, что было у этой молодой женщины, чувствуя прилив удовольствия, что он мог делать с ней все, что хотел. И что-то подсказывало Гарри, что она вряд ли будет спорить об этом. Он почувствовал связь, долг, который она держала ему, и ее глаза плотно закрылись, когда еще один удар эхом отразился на ее прекрасном тылу.

Порка продолжалась еще немного, прежде чем Джинни соскользнула, совершенно обнаженная, и член Гарри был в вертикальном положении. Она схватила его за эрекцию, сжимая его сквозь штаны, и на ее лице появилась улыбка.

"Думаю, я должен позаботиться об этом, мастер?" Джинни вздохнула, чувствуя, как ее киска увлажняется при этой мысли.

«Ты должен сосать мой член, пока я не кончу тебе в рот», - приказал Гарри рабу, и Джинни кивнула, когда она стянула его штаны, чтобы показать его толстый член. Она едва могла поверить в это.

"Такой большой."

Джинни облизнула его член, осторожно используя ее язык, неуверенно облизывая, но Гарри внимательно посмотрел на нее, а рыжая рабыня облизнула его член, чувствуя каждый его дюйм.

«Не смотри, соси», - твердо приказал Гарри.

Джинни посмотрела на него и увидела петуха, это было пугающе, но в то же время перспектива иметь этого монстра во рту была захватывающей. Она потерла клитор одной рукой, положив его член ей в рот, обхватив губами его член. Рыжеволосая девушка сунула его густую длину в рот и пронзила его в горло, подпрыгивая с экспертной точностью. Ее глаза закрылись, когда она обняла его член, воздействуя на него и чувствуя, как он ударяется о ее горло.

Джинни чуть не заткнула рот толстой, но он схватил ее за голову и успокоил.

«Дышите через нос», - предложил Гарри, прежде чем злая улыбка появилась на его лице. «Если только эта маленькая девочка не справится с настоящим членом».

Джинни была полна решимости показать себя своему хозяину и, несмотря ни на что, позволила своему члену войти в ее горловую полость, немного используя ее язык. Потребовалось немного экспериментов, но Джинни наконец-то освоила эту деятельность. Красное на лице, как она была, она наклонила рот вверх и вниз по его длине.

«Вот и все, Джинни, соси, соси», - поддержал ее Гарри, пока она качала головой вверх и вниз.

Губы Джинни обвились вокруг его члена, она не была лучшей сосункой, но когда она набрала больше сил и уверенности, Гарри подумал, что это не пустая трата времени. Она отсосала ему, ее глаза расширились, когда она наблюдала за ним.

Еще несколько сильных толчков вонзились в рот Джинни, и Гарри почувствовал, что его желание растет, его яйца напрягаются. Довольно скоро он пошлет густой крем по ее горлу, и Джинни почувствовала это, когда она усилила всасывание на его члене. Она схватила его яйца, слегка их лаская, а затем потерла свой нос о лобковые волосы.

Гарри послал огромную порцию спермы ей в горло, и Джинни отстранилась, чувствуя, как сперма брызгает ей в рот. Она не могла проглотить все это, но ей было достаточно там, где это разбрызгивало ее горло. На ее лице были капельки спермы, и Джинни внимательно посмотрела на него.

«Полагаю, я сделала беспорядок», - промурлыкала Джинни, прежде чем облизать лицо и вытереть чашку со щек.

Гарри смотрел, как она съела его сперму с ее лица, и его член ожил, прежде чем он выдвинулся вперед и прижал рыжего обратно к кровати. Джинни вздрогнула, когда Гарри прижал ее запястья к кровати и немного раздвинул ноги, готовя свою женственность к вторжению.

"Накажи меня своим членом, мастер!"

Гарри потер головой о ее очень влажную щель и дразнил ее, заставляя ее глаза покраснеть назад. Без предупреждения он протолкнулся через ее стену, разрывая ее девственную плеву с первобытной яростью.

Джинни прикусила губу, секунды боли стоили того часа удовольствия, которое она собиралась получить. Она вздохнула, и Гарри схватил ее скромные по размеру груди, прежде чем толкнуть ее в киску. Его бедра качнулись вперед, посылая глубокие толчки в ее узкую киску. Он обвился вокруг него, как перчатка, и опасность разорвать ее пополам. Тем не менее, Джинни это нравилось, и она закрыла глаза, чувствуя, как петух пронзает ее.

Гарри почувствовал, как ее плотные ножны обвились вокруг его члена, когда он приподнялся и вонзился в ее центр ожидания. Петух волшебника втолкнул ее в центр и продолжил немного воздействовать на нее. Он немного остановился.

Джинни на мгновение отдохнула, спускаясь от оргазма, и ее сердцебиение ускорилось. И без предупреждения член Гарри ускорился, наказывая ее крошечную, узкую киску еще более глубокими толчками. Она обняла его, стонала, когда подняла бедра.

«Такая хорошая маленькая рабыня, радуя член своего хозяина», - выдохнул Гарри, прежде чем наклониться и покусать ее соски, что вызвало у Джинни небольшой оргазм, ее соки вылились, и они еще больше смазали его член. Она оказалась на грани ощущения, которые она никогда не думала, что она когда-либо испытать.

Это было грязно, и она любила это, любила его член, воздействующий на нее таким способом. Его твердый жезл глубоко зажал ее губы, сжал. Он вытащил себя, его кончик - единственное, что слегка касалось ее отверстия. Гарри дразнил ее, дразнил ее, прежде чем врезаться в нее с полной силой. Это заставило ее киску плотно сжаться вокруг него, когда удары все глубже проникали в нее с каждым мгновением.

Джинни тяжело дышала, эта мужественность, воздействующая на нее, походила на ее величайшие мечты, сбывавшиеся внезапно. Её ноги обвились вокруг него, желая, чтобы он вскоре дал ей награду, потому что рыжая голова не могла отнять гораздо больше её киски, которую стучал его пульсирующий член. Особенно с его руками, бродящими и ласкающими каждый сантиметр ее тела, посылающими толчки удовольствия вниз по ней.

"Не можете взять тепло, не так ли?" - спросил ее Гарри, кусая ее за ухо, от чего она взвизгнула от удовольствия.

«Нет, мне нужно… больше», - выдохнула Джинни, когда его член уткнулся в нее, и она сошла с ума от ощущений. Она чувствовала, что изо всех сил пытается не упасть в обморок, это был ее первый раз, и ей нужно было ухватиться за удовольствие, когда его член продолжал работать на нее.

Еще несколько мгновений, прежде чем Гарри решил не сдерживать свой взрыв. Облегчение придет, и он покорно пошевелится с Джинни. Если раньше она не была под его большим пальцем, то теперь она наверняка была. Было еще несколько толчков глубоко в ее влагалище, схватив ее за бедра, и она ускорила темп, работая в нее.

«Да, да», - выдохнула Джинни, ее оргазм повторился, и Гарри пошел с ней.

Взрыв его горячей спермы в ее теле заставил Джинни потерять его с другим оргазмом, и она потеряла сознание от удовольствия. В глубине ее тела было еще несколько ударов, когда он качался в ее киске. Его рука прижалась к ней, и он продолжал немного копать в ней, нанося свой член внутри нее еще большим толчком.

Джинни утратила удовольствие от удовольствий и потеряла сознание после еще одного безумного оргазма, когда он выпустил в нее свои соки.

18+ End.

Гарри увидел ее на кровати, совершенно потеряв сознание, знак «Z» на ее шее. По правде говоря, это было не совсем так, как он планировал, но это сработало хорошо, и он не собирался смотреть лошади в подарок. Он подумал о том, что он сделал с частями василиска, чтобы вытащить их из зала. Команда гоблинов должна была появиться примерно через неделю, чтобы взглянуть на это. Без сомнения, Гарри был бы большим победителем с этим.

Хотя он удивлялся тому факту, что Дамблдор пропустил что-то вроде одержимости. Чем больше он думал об этом, все портреты школы были бы полезными шпионами для Дамблдора, но он задавался вопросом, действительно ли старик был настолько изобретателен, как думали люди. Казалось, что он стал медленнее, чем многие думают после предыдущих лет.

С другой стороны, можно было объяснить это тем фактом, что старость немного догнала его и притупила его размышления. Он провел больше времени в качестве, где ему не нужно было делать что-то очень физическое до такой степени, что те дни прошли его.

Гарри наблюдал за девушкой без сознания на кровати, она обещала свою вечную преданность ему, на самом деле полномасштабную клятву раба, и это было то, что Гарри мог очень сильно отстать. Волшебник видел большой потенциал, и у нее было бы несколько применений. Конечно, им придется держать свои отношения в секрете, но, возможно, она будет использоваться для того, чтобы дать ему инкриминирующую информацию о ее семье и, возможно, Дамблдоре. Из того, что он услышал, Уизли были довольно близки с директором.

Он планировал эти мысли в своей голове.

"Значит, она была извращена к нашему делу?"

Дафна появилась, чтобы навестить Гарри. Гарри улыбнулся блондинке Слизерин.

«Да, она вся наша», - ответил Гарри, проводя рукой по рыжим волосам Джинни, когда девушка мирно спала с улыбкой на лице.

«Она будет полезным домашним животным», добавила Дафни с усмешкой, когда она посмотрела на свое тело, но через несколько лет оно вырастет еще немного. Ее мать, несмотря на свою репутацию, была довольно могущественной, но наличие такого количества детей могло бы нанести ущерб любому. Потенциал Джинни был намного больше, хотя она была седьмым по рождению ребенком и была первой девочкой в семи поколениях.

И вся эта сила была бы под большим пальцем Гарри, что делало его еще более великолепным.

«Так и будет», - ответил Гарри, когда Дафни решила поделиться другой информацией, ради которой она пришла навестить Гарри.

«Мандрагоры будут готовы через несколько недель, поэтому Гермиона и другие проснутся».

Гарри кивнул, что оказалось хорошей новостью, хотя он не наслаждался тем, что скажет Гермиона, когда поняла, что потеряла чуть больше месяца своей жизни.

К настоящему времени Гарри знал, что окаменелость проснулась от Восстановительного проекта Мандрагоры. У Гермионы, в частности, был легкий приступ паники, когда она поняла, что потеряла более месяца своей жизни, не говоря уже о трех месяцах обучения после всего, что произошло. Конечно, тот факт, что технически Гермиона немного опередила свою учебу и собиралась сдавать экзамены на четвертом курсе с летающими цветами, что никогда не приходило в голову книжному червю-брюнетке, ни разу.

Гермиона была навязчивой фигурой, которую Гарри понял несколько раз, и волшебник вспомнил ее мысли, которые были так же хороши. Он любил Гермиону, но она старалась выйти за пределы здравомыслия или, возможно, разума и логики. Гарри вспомнил год, который был в прошлом.

Его имя было очищено, а эго Драко было спущено, хотя Гарри сомневался, что это продлится так долго. У Малфоя была эта неприятная привычка оставаться не очень скромной, и это отчасти раздражало Гарри, но это было то, с чем он мог пойти. Волшебник осторожно пошел вперед, когда увидел девушку с шоколадно-коричневыми волосами и глазами, уставившимися на него.

«Гарри, я хочу поговорить с тобой», - заявила девушка, на ее лице было спокойное выражение, хотя оно слегка дрогнуло. Гарри видел, как мантии цеплялись за ее активы, плотно обвивались вокруг нее. Ей был шестой год, Рейвенкло, префект, и Гарри очень любопытно, что она скажет. "Пенелопа Клируотер, шестой курс Равенкло, префект."

Гарри кивнул в знак признания.

«Конечно», - ответил Гарри, ведя путь вперед.

Пенелопа шла рядом с Гарри, пробуждая улыбку на лице, когда она прикусила губу. Это была ситуация, когда ее нервы немного ломали ее. Брюнетке потребовалось несколько минут, чтобы пройти рядом с Гарри. После того, что случилось, после ее нападения ей повезло остаться в живых. То, что произошло, было ужасно, потому что она постоянно осознавала, что не может двигаться. Как будто каждый дюйм ее тела был парализован.

Она не могла ни на кого отвечать, ни на что.

«Ты хотел поговорить со мной», - заявил Гарри, готовясь войти в его квартиру. Дверь распахнулась, и Гарри был допущен, а Пенелопа последовала за ним.

«Я… я слышал, что ты боролся с монстром и спас Джинни Уизли из этого дневника», - заметила Пенелопа, откидывая голову назад, сосредоточенно, внимательно следя за ним, и именно Гарри слегка наклонил голову. «Это означает, что вся школа в долгу перед вами».

«Да», - ответил Гарри с легкой улыбкой.

Гарри знал, что если бы не он, было бы больше атак, и это место могло бы закрыться. Конечно, это было чем-то, что было бы лишь незначительным раздражением для Гарри. Хотя это означало, что он будет в Дурслях гораздо дольше, чем он был бы в противном случае, что было чем-то большим, чем незначительное раздражение, но это было огромное раздражение, с которым Гарри не хотел иметь дело. По крайней мере, до того момента, когда он найдет альтернативное магическое образование, но до тех пор, пока он не будет в движении.

«И так как вы победили монстра, вы отомстили за мою атаку, а это значит, что я в долгу перед вами», добавила она с улыбкой на лице.

Гарри увидел ее, ее мантии сжались вокруг ее сексуального семнадцатилетнего тела, шоколадные глаза смотрели на него.

«Я хочу поблагодарить вас за все, что произошло», ответила Пенелопа, шагнув вперед, лицом к Гарри со знойным выражением в глазах. «И до того, как я ушел, у меня был парень, но он не был очень внимательным. Он был более влюблен в свое положение власти и не делал бы ничего веселого, захватывающего или чего-то еще».

Пенелопа закрыла щель и скинула мантию со своего тела, и Гарри увидел привлекательное тело, которое было спрятано под ним. Он всегда думал, что дресс-код Хогвартса был довольно ограничительным, но это выбросило все эти мысли из воды. На его лице появилась улыбка, когда он увидел, как ее тело раскрылось перед ним. Темные волосы свисали с ее плеч, окружая ее прекрасное лицо ангела и пронзительные карие глаза. Ряд розово-красных губ сморщился, и Гарри только представил их на своем члене, сося его, пока он не прекратил извергаться.

Он увидел ее тонкие руки с черным бюстгальтером, натянутым на ее приличный размер бюста. Он положил руки на нее, притягивая Пенни к его ноге. Она раздвинула ноги, с жадностью оседлала его, провела руками по ее стройному телу, вокруг ее кривых. Руки волшебника скользили по ее гладкому животу с загорелой плотью. На ней лежала пара черных трусиков, обернутых вокруг ее бедер, и длинные ноги, выгнутые на многие мили. Он провел ногами под ее ногами, и ее губы поцеловали его.

Он обхватил ее задницу, когда она продолжала нежно целовать его. Старшая девушка оседлала его, похотливо расстегнула рубашку и провела руками по его мускулистой груди. Они исследовали друг друга, и Пенни провела руками по его волосам.

Одна мысль о том, что Гарри был поражен, Перси Уизли не заслуживала даже зрительного контакта с такой малышкой, тем более быть в каких-либо отношениях с ней. Это было несомненно для Гарри, когда его руки бродили по ее телу, дразня ее чувственные изгибы под его хваткой, и она сильно извивалась на его коленях.

«Я хочу попробовать ваши угощения, мисс Клируотер», - выдохнул Гарри, наклоняя ее на кровать и стягивая трусики, чтобы посмотреть, что хорошего она может предложить.

18+

Губы Пенни раздвинулись, его палец растирал ее внутренности. Она тяжело вздохнула, когда его палец коснулся ее ядра, потирая круговые движения. Пенни свернулась под служением, с большим пальцем на ее ядре, а другой слегка коснулся ее клитора. Она сильно застонала.

Гарри наблюдал, когда она станет рабом его движений, мысленно полагаясь на то, как его пальцы доставляют ей удовольствие, и она будет зависеть от гораздо большего. Он положил палец на ее капающую рывок, осторожно пробираясь внутрь нее. Пенни закрыла глаза и тихо застонала, делая движения, которые усиливали ее удовольствие.

Пенни почувствовала, как его пальцы толкаются внутрь и наружу ее щеколды, о, как ей хотелось, чтобы эти движения погрузились в нее, о, как она этого хотела. Темноволосая девушка почувствовала удовольствие от того, как талантливый набор пальцев толкает ее внутрь и наружу, глубоко погружаясь в ее влагалище. Ее дыхание становилось все более затрудненным с каждым движением, и он срывался против нее, работая против нее.

Она мысленно молилась о его языке внутри нее, чтобы дать ей дальнейшее облегчение и, конечно же, его пальцы оказались из ее киски. Его язык заменил его пальцы и проник в ее влагалище.

«О, Гарри, дай мне больше», - вздохнула Пенни, когда язык Гарри проработал внутри нее, чувствуя, как ее ноги сжимают его голову и удерживая ее на месте, когда его талантливый язык нырял в нее и выходил из нее с усиливающимися движениями. Язык кружил вокруг нее, облизывая ее очень влажный центр.

Гарри думал, что он получит много удовольствия от этого и, конечно же, этот Рейвенкло на вкус божественный. Его язык воздействовал на ее рывок, слизывая на нее больше сока. Его сердце тяжело билось, когда он кружил вокруг ее киски, прежде чем взять большой палец и потирать ее клитор вверх и вниз.

Пенни глубоко вздохнул, чувствуя, как его талантливый язык работает внутри нее. Она почувствовала, как ее киска сжалась от желания, когда он хлебнул и высосал соки, которые она предложила ей. Карие закрыла глаза, когда она задохнулась от удовольствия, и он ускорил движение. Больше устного удовольствия было на пути, когда Гарри закрыл глаза.

"О сладкий….."

Гарри вспомнил совет, который Кара дала ему, когда находился в сновидении, и теперь использовал свои таланты парселтонга в полной мере. Его язык вращался вокруг нее и гремел в ее влагалище, иногда медленно, а иногда очень быстро. Это заставляло ее догадываться и заставляло ее хвататься за голову, опуская ее на свою пизду.

«Больше, больше, о да», - выдохнула Пенни после того, как почувствовала, как его талантливый язык зашипел в ней. Любой, кто говорил, что Парселтонг был злым, явно завидовал их таланту.

Она пришла в одно мгновение, пропитывая его лицо своими соками, и он поднялся.

«Какой беспорядок», промурлыкала Пенни, обхватив его руками и медленно слизывая свою сущность с лица Гарри. Он почувствовал, как ее тело прижимается к нему, когда она опустила руки и освободила его из его границ.

Она отодвинулась назад и внимательно посмотрела на петуха, висящего между его ногами, и с нетерпением посмотрела на кусок мяса, облизывая ее губы. Друл побежал по ним, когда она посмотрела на него.

«Ммм, думаю, мне это понравится», - похотливо выдохнула Пенни, горячий воздух дул из ее рта на кончик, прежде чем она схватила его за член и несколько раз сжала его. "Могу я покататься на тебе, Гарри?"

«Во что бы то ни стало, мой сексуальный Рейвенкло», - ответил Гарри, прежде чем схватить ее, подтягивая.

Пенни закрыла глаза, прежде чем опустилась на толстый член, вытягивая свою киску, когда она врезалась в нее.

«О, блин, черт возьми», - выдохнула Пенни, подняв себя, прежде чем броситься на его член. Она чувствовала, как петух двигается в ней, и она не могла ждать, чтобы кататься на нем всю ночь, столько, сколько она хотела.

Гарри обнял ее и толкнул ее на свой член, когда она обвила его бедра вокруг него. Закрыв глаза, Пенни почувствовала, как его массивное длинное копье вошло в ее горячий центр.

«Больше Гарри, мне нужно больше, мне нужно все», - выдохнула Пенни, когда она подпрыгнула и ударилась о его толстый член.

«И у тебя будет все, каждый дюйм», - выдохнул Гарри, опираясь на спину и позволив ей подпрыгивать на его члене. Он страстно наблюдал, как ее загорелые бедра встретили его плоть, работая вокруг него, обвивая его толстый член.

Брюнетка продолжала кататься под своим членом, Гарри обнимал ее, чтобы не упасть, если потеряла сознание. Это была бы не первая женщина, которой он по сути привел женщину в бессознательное состояние своим талантливым членом. Пенни наклонилась, страстно целуя губы Гарри, и она провела руками по его волосам.

«Ммм», - похотливо застонала Пенни, обхватив бедрами член Гарри, поднимаясь и сжимая ее плотные мышцы вместе, манипулируя его членом каждым плавным движением.

Она почувствовала, как больше соков стекает по ее ногам, когда она качнулась на него, и когда у нее был еще один сильный оргазм, Гарри нашел в себе возможность сменить положение между двумя любовниками.

Пенни лежала на животе, ее сексуальный зад был направлен в воздух, и Гарри схватил ее за талию, прежде чем скользнуть обратно в нее. Он оттолкнулся от нее, а затем снова погрузился в нее. Он ускорил эти движения, вставляя свой член между ее прекрасных бедер, когда она накачалась обратно к нему.

Она прикусила губу, чувствуя, как кончик его члена терся внутри нее, прежде чем он толкнул ее обратно в нее. Его яйца постукивали по ее бедрам, когда он продолжал качаться в нее. Брюнетка схватила простыни и закрыла глаза, сексуально прикусив губу, когда он продолжил поднимать лицо. Этот член все глубже и глубже проникал в ее киску. Волшебнику потребовалось несколько мгновений, чтобы оттолкнуться от нее, и Гарри крепко обнял ее.

«Больше», - выдохнула Пенни, когда его руки плотно обхватили ее, и он обхватил ее грудь, обхватывая их.

«Ты такой крепкий малыш, такая милая киска», - выдохнул Гарри, когда еще сильнее толкнул ее. «Я буду трахать тебя до ночи, пока ты больше не сможешь стоять».

«Пожалуйста, мне бы это понравилось», - выдохнула Пенни, чувствуя, как член обволакивает ее внутренности. Его длина ударила по ее точке g, воздействуя на нее глубже и с более плавными движениями. Она чуть не сошла с ума от желания, чтобы это сработало внутри нее, обвилось вокруг ее стеснения, и он ускорил свои удары, еще глубже проникая в нее.

Она похотливо хмыкнула, покачивая бедрами назад к нему, и он схватил две руки, полные ее прекрасной задницы, сжимая ее, когда темноволосый волшебник пронзил ее киску своим толстым телом. Брюнетка Рейвенкло издала похотливые хлопающие звуки ртом и языком, пот потек по ее лицу.

«Мне нужно больше, я хочу больше, пожалуйста, дайте мне свою сперму», выдохнула Пенни, закрывая глаза.

Она почувствовала легкое волнение, когда он вонзил свой член в нее сзади, работая в ее киску. Темноволосый волшебник ускорил шаг и глубоко вонзился в ее пизду сзади, обхватив руками ее ладонь и потянув их вниз по ее сексуальному телу.

Она повернула голову, захватывая его рот в поцелуе, когда его руки обхватили ее грудь. Еще несколько ударов, и Пенни получила свою награду, а Гарри распылял сперму глубоко в ее влагалище. Ее киска крепко сжала его, когда он врезался в нее, посылая в нее несколько струй своего густого сливочного восторга.

«О да», выдохнула Пенни, когда она спустилась, но к ней прибыл другой человек.

Гермиона прибыла, и было очевидно, что она быстро сняла одежду в темноте. Она наклонилась, облизывая новейшую киску, которую Гарри добавил в свою коллекцию. Ее язык вращался вокруг нее.

«Восхитительно», - выдохнула Гермиона, глядя на Гарри и увидев его член, прямо и готовый к ней. «Это одна вещь, которую я пропустил».

"Даже больше, чем домашняя работа?" - спросил Гарри, и Гермиона улыбнулась ему.

«Почти», Гермиона ответила игриво, но затем Гарри схватил ее и швырнул на кровать, прежде чем веревки обвились вокруг нее, и он обхватил ее киску сзади.

«Хм, твоя киска рассказывает мне другую историю, и у меня есть еще один раунд во мне», - выдохнул Гарри, увидев, как Пенни косоглазая и пускает слюни на кровати. Он убедился, что Гермиона тоже ее видела. "Вы видите, что я сделал с ней, не так ли?"

«Да», - выдохнула Гермиона, и Гарри потер свой член о ее щель, прижав к ней выпуклую голову.

"Вы собираетесь просить меня?" - спросил Гарри после того, как дразнил ее, слегка толкая в нее, а затем вытаскивая. Ее распухшие губы коснулись его, но его зеленые глаза, окрашенные желанием, он не собирался делать решающий шаг.

«Пожалуйста, господин, мне нужен твой член», - умоляла Гермиона, чувствуя, как ее киска увлажнена от волнения. «Ты мне нужен, я не справлюсь с тобой без тебя. Дай мне награду, пожалуйста!»

Гарри схватил ее за бедра, прежде чем вонзиться в нее, и вокруг рта Гермионы появилась кляп. Это добавило к опыту с Гарри, работающим на нее сзади, его толстый инструмент продвигал путь к ее узкой киске. Брюнетка тяжело дышала, когда Гарри ударил ее сзади, и его инструмент продолжал пробивать ей дорогу. Девушка закрыла глаза и почувствовала, как его удары все глубже и глубже проникают в ее киску, и он просил, чтобы его член вошел в нее. Он толкнул его и ударил из нее.

Гермиона закрыла глаза, его руки были по всему телу, и его член стучал по ней, в то время как Пенни лежала на кровати, похотливо лаская ее киску, наблюдая, как Гарри погружается в Гермиону сзади. Гарри увидел ее действие, поэтому он снял кляп с шарика вокруг Гермионы.

"Почему бы вам не выразить свою благодарность за тяжелую работу нашего префекта, мисс Грейнджер?" Гарри спросил строгим тоном, который заставил бы Минерву гордиться.

Гермиона вздохнула, когда она положила рот на рывок Пенни и начала лизать ее, принимая соки в ее язык.

"У нее хороший рот, не так ли?" Гарри спросил Пенни, когда Гермиона съела Рэйвенкло, и Гарри ударил в нее своим членом, его яйца ударились об ее бедра сзади.

«Да, о, да», - выдохнула Пенни, пока Гермиона облизывала ее, пока она больше ничего не могла взять. Она тяжело дышала, когда он воздействовал на нее.

«Ей нравится то, что я думаю, ей нравится хороший язык, протаранивший ее киску», проворчал Гарри после того, как он ударил Гермиону. Стены крепко обвились вокруг него и потер его член, заставляя его чувствовать себя прекрасно, когда ее киска терла его.

«Да, да», Гермиона задыхалась, чувствуя, как его удары проникают в нее, сверляя ее киску, пока она не стала сырой.

Гарри ухмыльнулся, впиваясь в нее, всадив свой член в нее. Его толчки уткнулись в плотный рывок под ним, и он ускорил шаг, проникая в нее все быстрее и глубже. Быстрые выстрелы заставили ее застонать, и рот Гермионы сжался над киской Пенни.

- Вот и все, Гермиона, съешь мою киску, слизывай с нее соки Гарри!

Пенни спрыгнула с него и почувствовала, как язык Гермионы работает на нее. Она чувствовала себя горячей и обеспокоенной тем фактом, что толстый инструмент волшебника позади нее вонзился в нее. Она хотела еще один раунд с этим, но ее время придет. Ее стоны становились все труднее с каждым мгновением, и Пенни обернула бедра вокруг головы Гермионы, толкнув ее лицо в свою капающую влагалище, позволяя книжному червю-брюнетке брать соки в рот.

Гарри схватил Гермиону за грудь, играя с ними, когда они качали и зажимали ее соски. Он делал круговые движения пальцами, ускоряя темп. Еще одно тяжелое копье сработало в ее киске, ее оргазм продолжался со скоростью один почти каждые девяносто секунд, если не скоро. Решимость не быть избитым ни в чем, затопленном Гермионой, его толстый член, работавший у ее тесных стен, заставил его ускорить темп.

Гермиона потеряла сознание в ощущениях дуэли, от аромата идеальной киски Пенни и толчков мощного инструмента Гарри, воздействующего на нее. Это пронзило ее, вызывая ощущения, которые вызывали огонь через ее тело. Ее ногти вонзились в бедра Пенни, за этим последовали движения языком Гермоны, работающие вокруг ее центра, с возрастающей интенсивностью и доводящие Равенкло до ее собственных оргазмов.

«Да, да, да», - выдохнула Пенни.

Гарри толкнул Гермиону еще несколько раз, ее киска была полностью пропитана огромным количеством жидкости, которую она испускала. Казалось, что пять недель без его члена привели ее в полное возбуждение. Он потер ее клитор и пронзил глубоко в центр, подбирая больше движений, воздействуя на нее сзади.

"ДА!"

Гермиона вскрикнула и задохнулась, прежде чем член Гарри превратился в киску, стены вокруг нее сжимались. Брюнетка крепко обняла его своими стенами, когда он набрал темп, пока все не распалось.

Шарики Гарри сжались, и взрывом он послал сперму в киску Гермионы. Оба увидели звезды, когда спустились от взаимного оргазма, и Гермиона тяжело вздохнула, когда ее руки воздействовали на ее тело. Ее плотные мускулистые мускулы сработали оставшуюся сперму с его шаров.

Гарри вытащил, и Пенни вступила в следующий раунд. Они переключаются несколько раз в течение ночи.

18+ End.

«Гарри… это была большая награда», - ответила Дафни, глядя на нее.

«Настоящая награда - это то, что я получил, выйдя из Палаты», - ответил Гарри, получая специальные награды за услуги школьного трофея, лишь с небольшим процентом интереса. Волшебник лгал бы, если бы он был немного впечатлен. Правда заключалась в том, что это был кусок жести, и когда кто-то понял, что в Трофейной комнате в другом месте было еще несколько десятков этих наград, это не показалось таким уж особенным.

Гарри подумал, что это не что иное, как прославленный кусок олова.

"Так сколько вы получили от яда василиска?" Спросила Трейси, любопытство охватило ее.

Астория присоединилась к ним для этой маленькой поездки, задаваясь вопросом, понял ли Гарри то, что она сделала для него. Слабая понимающая улыбка отражалась на лице Гарри, когда он проходил мимо младшей сестры Гринграсса. Он знал, но это было невысказанное согласие на то, что знание никогда не пройдет мимо его губ.

Астории просто нужно подождать и посмотреть, сказал ли он что-нибудь, но она улыбнулась. "Так вот, какую благодарность они тебе дают?"

На ее лице появилась улыбка, словно она подумала, что Гарри сильно изменился в общем плане вещей. Первый год Слизерин наблюдал за ним, оценивая его реакцию.

«Вы бы предпочли золото, чем какой-то бесполезный трофей», - заметила Астория, и на лице Гарри появилась улыбка, когда он посмотрел на девушку рядом с собой.

«Большинство из нас думали бы, что золото будет предпочтительным из двух призов», - ответил Гарри, чувствуя, что завтра будет интересный день. Прибыли экзамены четвертого курса. «Я думаю, что Филч, возможно, захочет запрыгнуть в тот самый момент, когда я получаю больше золота вместо трофея».

"Шутки в сторону?" Трейси спросила, она не верила, что хрустящий смотритель когда-нибудь подумает, что ученик должен быть вознагражден.

«Ну, мое золото будет в хранилище, а не в комнате для трофеев, которую он должен вычистить», - предложил Гарри, и Трейси улыбнулась.

«Имеет смысл для меня», - заметила слизеринка, пробежав руками по своим коричневым замкам, прежде чем проглотить комок в горле. Она вернула разговор обратно к намеченным водам. «И вы не ответили на вопрос относительно…»

Гарри поднял руку и заставил ее остановиться, прежде чем он ответил.

«Скажем так, золота было достаточно, чтобы Малфои выглядели как Уизли», - ответил Гарри, что вызвало у Дафни, Трейси и Астории весь свист.

«Ух ты, я уверен, что это довольно неожиданно», - ответила Астория, уставившись на него. "Что ты хочешь с этим делать?"

Гарри обдумал это, прежде чем придумал самое логичное объяснение, глядя на трех слизеринцев, о которых идет речь. «Ну, у меня есть несколько смелых инвестиций, которые я хочу сделать, но так как это лишнее золото, я чувствую, что сейчас самое время. Если я потеряю золото, ну, не то, чтобы я уносил свое наследство на что-либо. И если Я выиграл большой ... ну, это так же хорошо. "

Глупо было ожидать вознаграждения, не ожидая некоторого риска, хотя Гарри никогда не был одним из тех, кто мог сыграть в шансы, если бы не было шанса, что он выберет довольно большой выигрыш с огромным шансом представить себя сейчас. Он собирался бросить на стол несколько довольно рискованные карты, но он был уверен, что у него есть шанс добиться успеха. Он даже не вкладывал все свои доходы от части василиска в инвестиции, может быть, только пятая часть; в некотором смысле это было похоже на то, как будто тыкаешь большой палец в воду, чтобы проверить их.

По крайней мере, он не откусил бы все пальцы ног от пираньи. Это был бы неприятный конец, тем более что он думал об этом, но вполне вероятный результат.

«Я уверен, что все, что ты собираешься делать, у тебя получится», - ответила Астория, покачиваясь с улыбкой на лице.

«Это уверенность, что я могу отстать», - ответил Гарри, положив руку ей на лицо и посмотрел в ее ярко-голубые глаза.

Однажды ночью Астория наблюдала за тем, как дверь ломается, когда Гарри и Дафна идут к ней в постели. Гарри мог уйти долго, учитывая, что Трейси, Гермионе и Дафни пришлось по очереди, чтобы они не сгорели от его члена. Астория была полна решимости остаться немного дольше на ринге с этими двумя, но это был вопрос правильного движения.

«Ну, я думаю, еще один год может остаться позади», предложила Трейси, прислонившись к стене, и Невилл и Гермиона остановились.

«Нашел ее Гарри», - прокомментировал Невилл с удивленным выражением лица, глядя на своего одногодка. «Три догадки, где она была, и первые две не в счет».

"Может быть, это место, где я сказал ей избегать?" - спросил Гарри, и Гермиона вздохнула.

"Я растерян…."

Гарри нажал пальцем на губу Гермионы, чтобы заткнуть ее. Ее глаза смотрели на него, раздражение и разочарование в них. Астория обменялась улыбкой со своей сестрой, глаза расширились, прежде чем она прошептала Дафни.

«Я думаю, что кто-то получит это», - прошептала Астория Дафни, глядя на Гермиону с голодным выражением в глазах.

"Гермиона, что ты получил на первом курсе?" Гарри спросил.

Гермиона смущенно улыбнулась, и Гарри посмотрел на нее, прочищая горло. У нее не было выбора, кроме как ответить. "Высочайшие оценки."

«Очень хорошо, мисс Грейнджер», - произнес Гарри оценивающим голосом, который мог бы опозорить МакГонагалл. "А что ты получил на экзаменах второго года?"

«Высшие оценки», - повторила Гермиона, когда Трейси, Дафна и Астория улыбнулись ей и подождали, пока это небольшое взаимодействие не завершится.

"А твои экзамены на третьем курсе?" - спросил Гарри, и в результате этого вопроса она с досадой прищурилась, и Дафна и Астория оказались очень удивлены, и Трейси тоже улыбнулась.

«Да, Гарри, я прошла мимо них», - раздраженно ответила Гермиона, но Гарри прищурил бровь, прежде чем она добавила напряженным голосом. «С идеальными отметками».

«Спасибо, Гермиона, и мы немного опередили игру, так что даже если ты потерял месяц…»

«Пять недель и четыре дня», - поправила его Гермиона, и Гарри кивнул, прежде чем улыбнуться.

«Конечно», - ответил Гарри, прежде чем поправиться. «Вы потеряли пять недель и четыре дня времени, но у вас на три месяца вперед, а может и больше. Теперь даже тот, кто не умеет заниматься математикой, должен понять, что в итоге все уравновешивается».

Гермиона нахмурилась, но Гарри схватил ее за руки и прижал к стене.

«Теперь скажи это Гермионе», - выдохнул Гарри ей на ухо.

«Ты права», заявила Гермиона, когда ее сердце билось о него, и он кивнул.

«Правильно, я оставлю тебя одну на ночь, но если я поймаю тебя на том, что ты ступаешь в библиотеку…»

Гарри ничего не сказал, но он подразумевал, что будут последствия. Волшебник осторожно отодвинулся от нее и направился в свою комнату.

Вокруг него никого не было, но, конечно, плащ-невидимка позволял ему незаметно двигаться по коридору. Волшебник осторожно продвинулся еще немного, и он открыл свою почту. Выписка со счета из Гринготтса, ежеквартальные выписки о его инвестициях, три предложения о браке, хотя ни одно из них не было достаточно привлекательным, чтобы его можно было рассмотреть дольше нескольких секунд.

«Ах, да, Пэм, не думай, что я забыл о тебе», - ответил Гарри, открыв письмо.

Дорогой Гарри,

Итак, вы на самом деле думаете о том, чтобы отправиться в путешествие по пруду (да, эта фраза на бумаге кажется немного нелепой, но она точная) и погрузиться в кроличью нору в Готэм-сити? Должен сказать, я восхищаюсь твоей стойкостью. А также я подвергаю сомнению ваше здравомыслие, но факт в том, что я думаю, что мы миновали тот момент, когда кто-то мог бы считать вас нормальными. Учитывая, что вы подтасовываете отношения со многими девушками одновременно, я не думаю, что кто-то сочтет вас вменяемым.

Вы или то, что мы могли бы назвать бедным ублюдком или счастливчиком. Но тем не менее, я на самом деле рад видеть тебя снова.

Конечно, я бы не стал винить вас, если бы вы решили не шагать одной ногой в Готэм-сити. Самой любимой туристической достопримечательностью города может быть знак выхода. Вы знаете, в большинстве городов, где движение является обычным фоновым шумом, к которому вы привыкли. Ну, в Готэме, это выстрелы.

Но я должен действительно попытаться продать тебя по прибытии в город, а не пытаться отогнать тебя, не так ли? Ну ... еда хорошая, наверное. Не самое худшее в мире, по крайней мере. Конечно, его толпа контролируется.

Это было очень доблестное усилие против змеи, хотя я только следовал за этим. Но я следил за этим достаточно, где это могло бы быть немного удивительно, так что спасибо за это. Вы никогда не экономите на приключениях?

Что касается предложения, я думаю об этом. Я уверен, что мы сможем обсудить это еще больше, когда будем в Готэм-сити.

Моя репетиторская работа идет хорошо. Она будет здесь летом, поэтому, если вы придете, вы можете встретиться с ней.

Поговорим с вами, надеюсь, лично,

Памела.

Гарри улыбнулся и подал Хедвигу угощение, прежде чем достать лист бумаги, чтобы написать.

Памела,

Прежде всего, я думаю, что эта поездка должна сработать, хотя я должен остаться с родственниками на три недели. Сделка, которую я заключил с директором школы, чтобы успокоить его. Лучше заставить его думать, что я покорный маленький бойскаут, чем заставить его думать, что я, по крайней мере, хеллион. Его время придет, и оно кончается летом после моего третьего года обучения. Я буду студентом-тритоном и, следовательно, не обязан возвращаться туда.

Теперь мне ужасно любопытно, что такое Готэм, но не волнуйтесь, я могу защитить себя. Магия - замечательная вещь, и с учетом того, что в Штатах не существует статута секретности, мне не о чем беспокоиться. По крайней мере, это мое предположение. С другой стороны, Андромеда позаботилась о том, чтобы я прочитал все законы задом наперед, вперед и вверх ногами, прежде чем совершать что-либо.

Тем не менее, я с нетерпением жду поездки и с нетерпением жду встречи с вами, к лучшему или к худшему. Это должно быть восхитительное маленькое знакомство.

Гермиона вернулась, хотя она снова столкнется с землей от стресса. На самом деле для нее все в порядке, но она в стрессе.

Думая об этом предложении, я уверен, что дам тебе то, от чего ты не сможешь отказаться.

Я уверен, что ваши оценки хорошие, я готовлюсь к сдаче экзаменов четвертого курса, но сдаю их с отличием. А потом у нас с Гермионой есть шанс сделать что-то беспрецедентное, тестируя OWL. Большинство людей, которые выбирают этот быстрый маршрут, берут первые четыре года первого и второго года, но затем замедляются на пять, шесть или семь лет.

Конечно, это на полтора года больше, чем я был бы здесь, но это на полтора года больше.

До скорой встречи,

Гарри.

Гарри проверил письмо и приготовился опубликовать его, когда у Хедвиг была возможность расправить крылья. Тогда это будет время для экзаменов.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Voznesenie/

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

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

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

**Глава – 9: Лето до третьего года**

«Еще один год, еще одна сука под твоим поясом», - подытожила Фаора, когда она сидела, скрестив ноги, в пейзаже сна, рядом с ней сидел Гарри, а Кара сидела слева от Гарри. Кара решила, что одежда была откровенно необязательной, и она осталась со скрещенными ногами, слегка покачиваясь взад-вперед, без шва на теле. - Значит, крошечная Уизли попала в ловушку в вашей ловушке?

«Ну, у нее есть какой-то потенциал», пожала плечами Гарри, откинувшись назад и подумав о Джинни. «По крайней мере, она является активом, который я не хочу тратить ни на что».

Лицо Фаоры расплылось в улыбке, когда она смотрела на своего брата с нежным выражением на лице, и слеза чуть не попала на ее щеку. И все же она сдерживала это несмотря ни на что и приспосабливалась, оставаясь серьезной.

«Вы поняли суть уроков, которые я вам преподала, молодец», - ответила Фаора, но она была полностью уверена в мире, что ее брат поймет, что она ему говорит. Она приложила руку ко лбу брата и слегка потрепала его по волосам, на мгновение нахмурившись от этого порока. Это было напоминанием о жертвах, которые он принес, чтобы защитить цивилизацию, которая сделает его мучеником в одно мгновение и богом в следующий, а всего лишь мучеником через мгновение, изменяя свое мнение чаще, чем большинство людей меняло свои трусы.

«Ну, ты очень увлекательный учитель», - сообщила Кара Фаоре, и темноволосый Криптонян кивнул, прежде чем повернуться и посмотреть на Кару. Нахальная улыбка распространилась по лицу Кара, прежде чем она добавила, с небольшим подмигиванием и улыбкой. «Я имею в виду, после всего, что ты научил меня, я думаю, что ты должен знать, на что ты способен».

«Поверь мне, я чрезвычайно способна многому научить тебя», - ответила Фаора, глядя на Кару, прежде чем с любовью откинуть светлые волосы с ее лица.

"Как так, что ты можешь прикоснуться к ней, а я нет?" Гарри спросил, он пытался не выдвигать этот вопрос как обвинительный, но ему было довольно любопытно.

Лицо Фаоры расплылось в широкой улыбке, хотя ее способность прикоснуться к Каре проявилась недавно.

«Вы знаете, чтобы быть честным, и да, вы знаете, что я ничто, если не честно, я не имею ни малейшего понятия, почему вы не можете коснуться Кару», - ответила Фаора, положив руку на грудь Кара или ее нижнюю часть. «И давайте посмотрим правде в глаза, вы долго трогать ее, как я касаюсь ее».

"Когда она выйдет из этой капсулы ..."

«Поверь мне, я буду мокрым и готовым», - заявила Кара, наблюдая за ним, из ее глаз плясали голодные мысли о том, что Гарри сможет с ней сделать. Она была готова к нему и готова взять все, что он мог ей дать. Блондинка покалывала желание и мысли о том, что это желание принесет ей, когда она поймала пик Гарри, и у него было что предложить.

«Я уверен, но если бы вы двое перестали смотреть друг на друга, потому что у нас есть что обсудить», - заявила Фаора, и Кара и Гарри просто наблюдали за ней.

"Что на этот раз?"

«У тебя есть другая сила», - ответила Фаора и наблюдала, как Гарри строит ожидание. «Это хороший, это увеличенная емкость легких и то, что мы могли бы назвать супер дыханием».

"Супер дыхание?" Спросила Кара с поднятой бровью. "Разве мы не можем придумать более оригинальное имя, чем это?"

"Не знаю, а ты?" Спросила Фаора, и Кара покачала головой.

«Не совсем, пожалуйста, продолжайте».

Лицо Фаоры изогнулось в легкомысленной маленькой ухмылке, прежде чем она ответила ученым тоном, когда встретилась со своим братом. Был момент, когда она сделала паузу для самого драматического эффекта, прежде чем она вмешалась с объяснением. «Ваше сверхдыхание порождает штормовую силу, которая будет интенсивной и способной взорвать людей. Это небольшое полезное оружие. Оно даже может взорвать грозовые тучи с дороги».

"В самом деле?" Гарри спросил ее, и Фаора крепко схватила его за руку, прежде чем кивнуть в подтверждение.

«Да, но я не рекомендовал бы это. Вмешательство в природу может иметь более опасные побочные эффекты, чем в бурный день».

Гарри потребовался момент, чтобы понять все, но Фаора не закончила урок. Дав Гарри несколько секунд, чтобы понять, как он себя чувствует, она продолжила урок.

«Кроме того, у вашего дыхания есть сила шторма, которая может замораживать твердые объекты и людей, хотя с нормальными людьми, это может быть потенциально смертельным в течение нескольких минут, если вы не рассчитаете время правильно», - продолжила Фаора, сдвинувшись со своего положения, а затем добавила как запоздалая мысль. «Конечно, если это твое намерение, тогда имей это».

Перед Гарри появилась цель, щелкнув пальцами, но в этом была сила сновидения. Каменная цель была безобразна и стояла перед ним, молодой криптонский самец внимательно следил за ней, и две криптонские самки наблюдали, как он это делал. Время пролетело до того, как Фаора заявила, что именно она хочет.

«Ударь цель, но так, чтобы ты не сломал ее».

Гарри вздохнул. Он вздохнул, он надулся, и он сбил цель. Цель разбилась о куски камня, которые приземлились на землю.

«Вот почему это тренировочный заезд», - сказала Фаора, когда встала, схватила Гарри за талию и немного поправила его позу. «Вдыхайте только пять целых семь секунд, а затем выдыхайте. Для этого есть наука».

«Не всегда ли?» - спросил Гарри, и Фаора не ответила ничем, кроме улыбки. Молодая криптонская женщина оставила своего брата для второй попытки.

Гарри потратил еще два раунда, но это было быстрее, чем у большинства. Волшебник стоял гордо, и Кара аплодировала его усилиям с яркой улыбкой на лице.

«Я знала, что ты способен на это, Гарри», - заметила она с яркой усмешкой, не в силах подождать, чтобы сделать больше со своими способностями, но, учитывая, что она была в основном бесплотной, было проще сказать, чем сделать, если честно.

«Хорошо, когда все готово, мне нужно, чтобы ты заморозил следующую цель», - ответила Фаора с широко раскрытыми глазами на лице, когда она указала Гарри сделать это.

«Заморозь это, понял», - ответил Гарри, ожидая возможности сделать это.

Фаора щелкнула пальцами, и цель снова появилась, стоящая высоко, и Гарри глубоко вздохнул.

«Это в основном наука, но и магия», - объяснил Фаора. С этими словами Гарри понял намек и кивнул.

Он глубоко вздохнул и заморозил цель перед собой, хотя, по мнению Фаоры, этого было недостаточно, она критически подняла бровь, прежде чем девушка сделала знак.

Практика стала совершенной, и Гарри знал это лучше, чем кто-либо другой.

Было много раз, когда Гарри привыкал к определенным вещам, происходящим вокруг Привет-Драйв номер четыре, до такой степени, что они стали в значительной степени фоновым шумом. Одной из таких вещей был его дядя, разглагольствовавший о каждой теме под солнцем. Вернон был толстой грудью, и от него ждал сердечный приступ, и Гарри отстранился от него ради собственного здравомыслия.

«Мальчик!»

Гарри поднял бровь, когда Вернон ворвался в его дверь. Замена дверной рамы, естественно, будет выставлена на счет Вернона.

«Ты взревел», - ответил Гарри свежим голосом.

Вернон выглядел фиолетовым на лице. "Мардж придет через две недели ..."

"Правда, после последнего раза, она на самом деле показывает свое лицо здесь?" Гарри спросил, когда он просматривал свои учебники уровня СОВ в сторону Вернона. Его лицо было довольно отвратительным зрелищем, почти заставляло его жаждать прекрасного и живого Северуса Снейпа.

«Не будь мил со мной, мальчик», - заявил Вернон, но сдержался, когда Гарри метнулся к стене. Вернон знал лучше. "Пока Мардж здесь ..."

«Я не буду здесь», - ответил Гарри, отсекая Вернона на рампе.

«Я не дал вам никакого разрешения уйти…»

«И я не просил об этом», - заявил Гарри, сжав кулак Вернона, прежде чем он посмотрел на Гарри. Двое смотрели друг на друга, было трудно понять, какой набор глаз показал еще более тонко завуалированное презрение. «Я рассказываю, что произойдет. Мардж приедет через две недели, я прав?»

«Да», проворчал Вернон, не доверяя себе, чтобы сказать что-то еще.

«Тогда я уйду отсюда через десять дней», - ответил Гарри, прежде чем посмотреть на Вернона, и решил сбросить следующую часть своей бомбы. «Я отправлюсь в Готэм-сити».

Название города привлекло внимание Вернона, и колеса начали вращаться в его голове. Гарри думал, что он чувствует запах чего-то горящего, мозговые клетки готовятся в затылке. Волшебник продолжал смотреть на него, и казалось, что он мог точно определить мыслительный процесс, поскольку ржавые шестерни растекались у него за ушами. Гарри подозревал, что это была самая активная деятельность, которую конкретная область мозга Вернона получила за годы.

Вернон, как и весь остальной мир, слышал о преступности в Готэм-сити. Поэтому Вернон надеялся, возможно, вопреки всей надежде, что Гарри будет отправлен туда, и в отношении его личности будет совершено какое-то насильственное преступление.

«Ну, Готэм-сити, ну…. Желаю тебе всего наилучшего, мальчик», - сказал Вернон самым отвратительным тоном, едва сдерживая смех.

Гарри закатил глаза.

«Думать, что я должен делиться с ним тем же кислородом», - размышлял Гарри, читая о чарах уровня OWL, даже если некоторые из этих чар он уже освоил. «Начиная с третьего года, я чувствую себя около десяти, вероятно, когда я закончу, мне будет около двадцати».

Гарри покачал головой, у него были только еще полтора года занятий. Он надеялся, что Гермиона не похоронила себя в книгах, хотя, зная своего друга, это могло быть потенциально вероятным исходом. С другой стороны, Шарлотта пообещала, что возьмет Гермиону на каникулы, чтобы навестить какую-то семью, поэтому она будет отсутствовать в течение нескольких недель. Это послужило ей хорошо; они не нуждались в очередном кризисе, как это случилось почти в прошлом году.

Хорошая новость заключается в том, что его письма поступили так, как и должны были быть, хотя Добби пока был у него под рукой. Он одолжил страстного маленького эльфа Лукреции, которая заканчивала самую сложную часть своего мастерства зелий. Две недели интенсивных экзаменов, и после того, как эта нога была закончена, она будет полностью квалифицирована.

Что-то еще стало фоновым шумом для Гарри во время его пребывания на Привет-Драйв номер четыре, и это была Петуния Дурсли, которая была любопытной сукой. Казалось, что в ее природе шпионить за другими, возможно, можно сказать, что это укоренилось в ее ДНК. Конечно, видеть, как она бегает, как животное в клетке, было неприятно, даже если Гарри мог только слышать это, и он несколько раз мельком увидел пол с помощью своего рентгеновского видения.

Гарри шагнул вперед и вниз по лестнице, когда услышал громкий звук, который дала Петуния, и сполз вниз по лестнице. Его тетя была в каком-то бедственном положении, не то чтобы он заботился. Тем не менее, он никогда не видел ее такой расстроенной, и должна была быть веская причина.

«Ах, новые соседи», - подумал Гарри, мельком увидев движущийся грузовик. Он поднял бровь; естественно, Петуния была бы расстроена этим. Ее идеальный маленький приказ был перевернут с ног на голову, и это означало плохие вещи. Она была помешана на контроле, все должно быть по-своему.

«Её нерв», - пробормотала Петуния, затаив дыхание, наблюдая за соседями, а это означало, что Гарри наблюдал за ними, хотя и с вершины лестницы.

Была довольно привлекательная женщина с рыжими волосами и зелеными глазами, с белой майкой и синими джинсами. Гарри заметил, что у нее были удивительные изгибы, когда ей было около двадцати с лишним лет, судя по ее взглядам. И у нее были две рыжие девушки, тоже с рыжими волосами и зелеными глазами, которые выглядели довольно привлекательно. Один был на пару дюймов короче другого, в то время как у другого на лице было еще пара веснушек.

Гарри остановился и уставился, что-то поразило его. У всех троих были зеленые глаза, такие же, как у него и у его матери.

Если бы он был каким-то другим человеком, Гарри записал бы это на самом деле странное совпадение, но он не верил в совпадения. Особенно учитывая, что он жил жизнью, где совпадений просто не было, но это было неважно. Имея это в виду, волшебник наблюдал за ними, когда они подошли к двери. Петунья застыла, услышав стук в дверь.

«Петунья, откройся, я знаю, что ты сидел там и шпионил за мной из окна», - сказала женщина взволнованным тоном, глядя в окно. "Ты никогда не меняешься, не так ли?"

Теперь это было чем-то, что застало Гарри врасплох и выбило его из равновесия. Эта женщина, кем бы она ни была, знала тетю Петунью. Волшебник шагнул вперед и чуть вытянул шею, стараясь не выглядеть любопытным. Все же это было в его характере в некоторых отношениях.

Кроме того, он хотел поближе познакомиться с этой женщиной, потому что она была горячей, а девушки-близнецы тоже не были наполовину плохими. Они были бы горячими сами по себе, но учитывая, что они были близнецами, которые сделали их еще более горячими.

Дрожащей рукой Петунья с ложной улыбкой открыла дверь. "Роза…."

«Петунья, я здесь не для того, чтобы поговорить с тобой, я здесь, чтобы увидеть Гарри», - заявила Роуз, отключая ее, и чем меньше времени ей приходилось делить то же кислородное пространство со своей старшей сестрой, тем лучше.

"Мальчик…."

«Прямо здесь», - ответил Гарри, спускаясь по лестнице, обойдя Петунью, прежде чем она успела что-либо сказать, и Роуз двинулась вперед, прежде чем она обняла Гарри, крепко обняв его.

«Слава Богу, Дамблдор не потянул меня за ногу, когда сказал, что с тобой все будет в порядке», - выдохнула Роуз, когда она втянула его тело в свое, но слегка покраснела, когда поняла, насколько он мускулистый.

«Привет», - ответил Гарри, немного озадаченный тем, что его обнимает эта горячая пожилая женщина. Не то чтобы он жаловался на вас, но все же он задавался вопросом, что происходит.

Роуз откололась, прежде чем она посмотрела на Гарри. «Ты меня не помнишь; это было давно. В последний раз я видел тебя на Рождество за год до того, как… умерли твои родители и… да, у меня есть кое-какие объяснения».

Гарри жестом предложил ей выступить с ним, и Петуния собиралась что-то возразить, но Роза вывела Гарри за дверь. Он последовал за ней, но не сводил с нее глаз. Роуз весело закрыла дверь перед лицом Петунии, которая на данный момент принесла ей несколько очков с Гарри.

«Меня зовут Роза Эванс», ответила Роуз, пытаясь оценить реакцию своего племянника. "Я младшая сестра твоей матери."

Гарри оставался спокойным; это было свидетельством его зрелости, что он не спешил с худшим из возможных выводов. К тому же, трудно было злиться на горячую женщину, это было точно. Волшебник хмурился, когда смотрел на нее.

«Вы все еще были в Хогвартсе, когда произошел инцидент», - прошептал ей Гарри, и Роуз кивнула. Он ответил ее собственным кивком, осторожно сложив руки. «И защита крови уже была установлена».

"И они работают?" Роза спросила, прежде чем она поспешно исправил. «Дамблдор заверил меня, что они работают, но…»

«Они работают», - поправил Гарри, прежде чем остановиться и добавил. «В том смысле, что они защищают меня, но наносят большой вред Дурсли, потому что они не относятся ко мне как к семье. С каждым годом они все больше отражают свою внутреннюю природу и становятся все более анималистичными».

«Ну, это объяснило бы мистеру Эду там», - ответила одна из близнецов, впервые заговорив, конечно, она проводила все это время, проверяя мальчика рядом с ней, и ей очень нравилось то, что она видела.

«Мэнди!» второй близнец сказал укоризненно, она была выше, но немного более замкнутой и немного более невинной.

«А кто такие…»

«Я Аманда, а это Эмили», - сказала коротенькая девушка Аманда, наблюдая за Гарри, прежде чем сбросить бомбу. "А мы твои сестры-близнецы!"

Можно было услышать падение булавки.

Аманда улыбнулась, когда посмотрела на Гарри. «Лично я жду, чтобы напали на них камышовое растение».

«Нет, ты застал меня врасплох», - ответил Гарри, но близнецы обменялись одинаковыми улыбками, прежде чем обнять своего брата. Он притянул их тела к себе, чувствуя, как они давят на него, прежде чем отпустить.

«Я думаю, что объяснения в порядке», заметила Роуз, и Гарри быстро кивнул.

Ей понадобилось время, чтобы собраться с мыслями; она знала, что эта встреча приближается.

«После падения Волдеморта я скрывалась по нескольким причинам», - объяснила Роуз, когда она шла с Гарри, а Аманда и Эмили следовали за ними. «Во-первых, у меня были твои сестры-близнецы, которые родились недоношенными. Они были еще в Сан-Мунгосе в течение нескольких недель после падения, и к тому времени средства защиты крови уже были установлены. Поэтому я взял их и скрылся. И я не хотел видеть его лицо ".

"Кто лицо?" Гарри спросил.

«Снейп», - сказала Роза с тонко завуалированным отвращением, стекающим с ее языка, и Гарри сочувственно кивнул, прежде чем схватить тетю за руку.

«Не беспокойся, я тоже не хочу его видеть», - ответил Гарри, и близнецы рассмеялись.

«Ну, он жутко одержим», - резко сказала Роуз.

«Это он», - согласился Гарри, думая о том, как Снейп парил, как гигантская летучая мышь, больше, чем должен был. Волшебник нахмурился, когда подумал об этом. "Был он…."

«Его одержимость Лили была чем-то тревожным», - с содроганием призналась Роуз, когда она подошла к Гарри. «И его одержимость мной… ну, это тоже было довольно плохо. Он из тех людей, которые думали, что если Джеймс уйдет с дороги, Лили подползет к нему на коленях, и он получит все преимущества, пошел бы вместе с этим. "

«И это пошло не так хорошо», - ответил Гарри тихим голосом.

«Лили никогда бы не пошла на это, даже если бы она ненавидела Джеймса», ответила Роуз, прежде чем приложить руку ко лбу. «Я не скажу, что Джеймс был идеальным человеком, но он был на лигу впереди Снейпа. А Снейп…»

«Навязчивый», - вставил Гарри.

«Думаю, мы это установили», - заметила Аманда, но напряженный взгляд Роуз заставил ее соскользнуть в противоположном направлении. Плечи Аманды опустились, когда она продолжала идти рядом со своим братом и сестрой-близнецом, вместе со своей тетей, которая могла быть так же хороша, как и ее мать, потому что Роуз воспитала Аманду с рождения.

«И я связался с Дамблдором после всех этих лет, и я…. Я признаю, что мне было любопытно и я хотел тебя видеть», добавила Роуз, и Гарри крепче сжал ее руки. «Кроме близнецов, ты единственная семья, которую я оставил, которую я хочу увидеть. И так как твоя мать находится в стазисе…»

Гарри остановился и чуть не споткнулся, но, к счастью, он грациозно избежал этого шага. Аманда и Эмили выглядели удивленными.

"Это для вас новость, я так понимаю?" Спросила Роуз, и голова Гарри кивнула один раз вверх и вниз, это была для него новость, если не сказать больше. «Проклятие, которое должно было убить твою мать, не убило ее и… ну, она сделала что-то. Ее тело было доставлено в безопасное место, и есть способ разбудить ее, хотя я не уверен, что нужно сделать В замке было одно исключение, позволяющее поместить ее тело внутрь, но, как я узнал, другого не будет.

"У вас есть идеи, какое место?" Гарри спросил, задаваясь вопросом, мог ли он пойти туда прямо сейчас и сделать дело, но Роуз посмотрела на него.

«Вы не можете войти в него до тех пор, пока вы не достигнете второй зрелости, то есть, когда вам исполнится четырнадцатый день рождения, древняя магия не позволит вам», - заявила Роуз, сдвинувшись. «Сириус сказал… ты знаешь Сириуса Блэка».

Гарри резко взглянул вперед и повернулся к ней с благоговейным выражением на глазах. «Конечно, ты не имеешь в виду Сириуса Блэка, пресловутого преступника во всех маггловских новостях».

«То же самое», ответила Роуз, прежде чем она тщательно выбрала следующие слова. "Он был твоим крестным отцом ..."

«Теперь я помню», - ответил Гарри, закрыв глаза и позволив детским воспоминаниям вернуться к нему, по одному за раз. Они медленно вернулись в его сознание, и он сжал кулак, когда подумал об этом. «Преступления, его подставили за них».

«Да, его подставили за них», - согласилась Роуз, поворачивая голову. «Я знал, что они поменялись, но слово студента из Хогвартса, особенно магглборна, не выдержало Дамблдора, который был свидетельством очевидца того, что Сириус согласился стать Тайным Хранителем. А когда вы фигурируете в Крауче, который хотел бросить книгу кому угодно, чтобы укрепить свою репутацию, будь они невиновны, виновны или нет, вы можете увидеть, что произошло ".

Гарри что-то задумался.

«Его отправили в Азкабан», - ответил Гарри, и Роза кратко кивнула. «Но это место… никому еще не удавалось избежать этого».

«Никто никогда не был настолько наглым, чтобы пытаться», - заметила Роуз, чувствуя, что если кто-то может попытаться сбежать от стен Азкабана, то это Сириус Блэк. У него было это качество к нему; он был смелым и хотел делать то, что многие считали, что никто никогда не должен делать.

Роуз улыбнулась, когда она повернулась к ним.

«Но хватит об этом деле, нам нужно кое-что наверстать», - предложила Роуз с яркой улыбкой, и она провела Аманду, Эмили и Гарри внутрь, потому что погода сбивала.

Она подумала, что Петуния не будет возражать, потому что у нее было странное чувство, что Петуния это не волнует.

"Так просто любопытно, почему сейчас?" Гарри спросил, и Роза предложила улыбку.

«Открылся пост нового Учителя-маггловеда в Хогвартсе, и Дамблдор был в затруднении, поэтому я заключил с ним сделку», - ответила Роуз, хотя Андромеда и подняла голову. Она была одной из немногих, кто знал, куда Роза сбежала, когда она взяла девочек-близнецов, и они поддерживали связь, хотя Роуз заставила Андромеду пообещать не говорить Гарри, пока не настало время встретиться. «Итак, я устроился на эту работу и получил дом по соседству».

"Просто так удобно открыться?" - спросил Гарри с поднятой бровью.

Аманда улыбнулась, качая головой. «Магия делает все возможное».

Гарри не мог поспорить с такой оценкой.

Гарри провел как можно меньше времени в доме Дурслей, возвращаясь только ночью, чтобы лечь спать. Большую часть времени он проводил с тётей и сестрами-близнецами, знакомясь с ними.

"Так на что похож Хогвартс?" Эмили спросила однажды, когда они сидели снаружи под тенью. Это был хороший день, час после обеда.

Гарри пожал плечами. «Ну, я был в гораздо худших местах».

Аманда улыбнулась, когда выпила сок, который у нее был. "Не совсем звонкий одобрение".

«Ну, это школа, где они исполняют магию, не так интересно, как звучит на бумаге», - Гарри пожал плечами. «Многие уроки основываются на одной и той же теории в течение трех месяцев, которую можно было бы сделать за три недели или меньше. Конечно, учитывая, что мозговые хирурги, которые населяют этот мир, следует ожидать, что уроки будут носить корректирующий характер».

Эмили кивнула. "Значит, ты на третьем курсе, верно?"

«Технически пятый», - ответил Гарри, и близнецы удивленно посмотрели на него, поэтому Гарри решил передать им информацию. «Я иду быстрым путем оттуда, я не хочу быть там дольше, чем должен быть. Я закончу свое образование в середине четвертого курса».

«Ну, я тоже поеду по быстрому пути, если смогу», - подхватила Аманда, чувствуя, что все, что мог сделать ее брат, она могла бы сделать.

«Я тоже приму это», - согласилась Эмили взволнованным голосом.

Гарри посмотрел на двух девушек, они были энергичны, он дал бы им это.

«Знаешь, это очень тяжелая работа», - предупредил их Гарри, но близнецы обменялись улыбками, прежде чем повернуться к нему лицом.

"Что такое жизнь без небольшой тяжелой работы?" - спросила Аманда, наклонившись вперед с яркой улыбкой на лице. На ней была черная майка, на которой были изгибы и черная джинсовая юбка без туфель. На Эмили был зеленый топ и голубая джинсовая юбка, и обе девушки были очень красивы.

Эмили задала вопрос, который горел на ее языке.

"Гарри?"

«Ммм?»

"Ты помнишь наших родителей?"

Гарри на мгновение остановился, и Эмили, и Аманда кипели от волнения. Две молодые ведьмы наблюдали за ним, следя за ним и прислушиваясь к ответу. Он обдумал вопрос так, как они его задавали, и ответил легкой улыбкой на лице, когда он посмотрел на них обоих.

«Наша мама, она была великолепна, единственная в своем роде, и, надеюсь, однажды вы сможете встретиться с ней», - заметил Гарри теплым голосом.

Он надеялся, что Роуз была права в том, что он смог разбудить Лили, хотя она не смогла узнать подробности. С другой стороны, следовало ожидать, что Гарри решил, что она забудет многие детали.

«Я тоже на это надеюсь», - ответила Эмили, и Аманда энергично кивнула, прежде чем прислониться к Гарри, ее хватка сжала его руку. "А как насчет нашего отца?"

Гарри ломал голову, пытаясь дать справедливую и сбалансированную, не говоря уже о честной, оценку того, кем был Джеймс Поттер. Он повернулся к девушкам с напряженным выражением на глазах, прежде чем он порвал с тем, что думал. «Наш отец… ну, он был хорошим человеком».

Эмили и Аманда ждали большего.

«Ему не хватало здравого смысла», - добавил Гарри, тщательно подбирая слова. «И хотя он, возможно, немного повзрослел со времен Хогвартса, он все еще хотел держаться за свои славные дни, несмотря на то, что там шла война. Я помню, как наша мать оскорбляла его из-за сохранения живой воли, но он этого не сделал». "

«Лили сделала это».

Роуз вышла, чтобы присоединиться к ним, правда была в том, что она слушала, но она не вмешивалась в них. Она села на одеяло, рядом с Гарри, с близнецами по краям, чтобы освободить место.

«Но папа был упрям и думал, что он бессмертен», - вздохнула Аманда.

«Кто-то упрямый и делает вещи, которые кажутся безрассудными, хммм, мне интересно, на кого это похоже», ответила Эмили насмешливым задумчивым тоном, и Аманда медленно повернулась к ней, сужая глаза, но ее близнец улыбнулся и помахал ей.

«Хорошо, вы двое, этого достаточно», ответила Роуз, хотя она была отчасти удивлена стебом. Она подумала, что должна быть ответственной, даже если это ей не подходит. Конечно, она мельком увидела Гарри и ей понравилось то, что она увидела от своего племянника.

Больше не было времени спускаться с этим ходом мыслей, когда стук эхом отразился от кустов и заставил всю группу сидеть неподвижно. Вокруг никого не было, но кто-то скрывался. Роуз повернулась к ним, приближаясь к ним, и она увидела, как в кусте упала фигура. Палочки Роуз почти не было, в попытке защитить себя, когда она схватила человека из кустов.

Глаза расширились, Роуз схватила его и близнецов, и Гарри впервые столкнулся с Сириусом Блэком. Это было не так, как он ожидал встретить его.

«Быстро, внутри», - срочно прошипела Роуз, нервно оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что никто не смотрит, и Сириус последовал за ней, как и близнецы с Гарри. Всем им было любопытно, что происходит.

Заклинания приватности, запирающие заклинания, хотя они были необходимы, учитывая, насколько любопытным было соседство, и многие другие прелести, которые позволили им получить момент уединения.

«Роза, ты немного не изменился», - хрипло ответил Сириус.

«Я уверен, что есть довольно веская причина, почему вы решили покинуть Азкабан сейчас, а не все эти годы назад», - ответила Роуз, наливая Сириусу чашку чая и выкладывая печенье на стол. "Ешь, ты выглядишь ..."

"Как ад нагрелся?" Сириус прервал ее, и близнецы улыбнулись, когда Гарри стоял на заднем плане. «Гарри… это было давно, хотелось бы встретиться с тобой, когда я не был похож на что-то, что вышло из неправильного конца дракона».

Сириус надеялся, что Гарри не нападет на него, но, судя по всему, Роуз достаточно наполнила его. Он расслабился, но только немного. Азкабан заставил его взволноваться, и пройдет некоторое время, прежде чем Сириус вернется к тому, что для него прошло нормально.

«Ну, твоя кружка выглядела значительно хуже», - ужасно потрепал Гарри, от чего близнецы рассмеялись.

Сириус услышал маленькие кусочки Лили в голосе Гарри, он был похож на Джеймса, хотя и не так сильно, как Сириус, как считалось ранее, задумался об этом. Его волосы все еще были немного запутанными, но на этом львиная доля сравнений между ними закончилась. В основном он взял после Лили.

«Ну, это был не хороший день», - предложил Сириус, впервые увидев двух подростков. "Роза это ..."

«Они Лили, дочери-близнецы», ответила Роуз, и Сириус был удивлен. «Я предполагаю, что это секрет, который даже Лили и Джеймс скрывали от вас».

«Я не знал об этом, и я был несколько раз, в том числе накануне…… ну, вы знаете,» ответил Сириус, немного откинув голову назад и закрыв глаза в воспоминании, было довольно темно день все вещи учтены.

«Преждевременные роды, они проводили большую часть своего времени в Сент-Мунгосе, пока через несколько недель после смерти Джеймса Лили поместили в замок, а Гарри…». Роза начала, прежде чем она замолчала

«Меня послали жить в соседний зоопарк», - услужливо вмешалась Аманда, слегка отшатнувшись. "Итак, ты Сириус, не так ли?"

"Да, я", заявил Сириус.

"Шутки в сторону?" Аманда спросила с усмешкой, и Сириус посмотрел на нее, закатывая глаза.

«Малыш, я запустил эту шутку в землю, когда приступил ко второму году обучения», - ответил Сириус серьезным тоном. «Хотя я думаю, что мои родители пропустили лодку, не сделав мое второе имя Ли. Я мог бы сделать карьеру в качестве суперзвезды рэпа прямо перед собой».

«Да, я уверена, что с твоим явным отсутствием ритма… ну, на самом деле, учитывая то, что считается талантом, ты бы на самом деле хорошо вписался», ответила Роуз, но она прочистила горло. "Мы уходим от темы. Почему сейчас?"

«Петтигрю», - ответил Сириус, развернув лист бумаги и положив его на стол, прежде чем показать им фотографию Уизли и, конечно же, Гарри прошелся по ней.

"Scabbers это причина, почему ты вернулся?" - спросил Гарри, по крайней мере, он подумал, что так звали питомца Уизли. С другой стороны, он казался чуть более умным, чем его хозяин, из-за минимального взаимодействия Гарри с ним. Волшебник внимательно посмотрел на крысу, и Сириус покачал головой.

«Нет, его зовут не Скабберс, он - анимагус по имени Питер Петтигрю», - ответил Сириус, и Гарри кивнул, прежде чем пригласить Сириуса продолжить. «Я должен был быть тайным хранителем, чтобы защитить твоих родителей, но у нас появилась блестящая идея. Меняй дело, никто никогда не заподозрит Питера. Возможно, мы доказали, что это правильно».

Сириус выглядел задумчивым от этой мысли, как он хотел обернуть руки вокруг горла этого паразита и выжать из него всю жизнь за то, что он сделал.

«Я просто скажу вам, что я возьму его в свои руки и совершу преступление, за которое меня отправили в тюрьму», - подхватил Сириус, и Роуз наблюдала за ним с выражением раздражения. ее глаза.

«Сириус, подумай об этом рационально, если это на тебя способно», - ответила Роуз, сложив руки и убедившись, что она полностью его сосредоточила. «Вы могли бы работать внутри системы, как бы вам ни было сложно об этом думать».

«Сириус, я напишу Андромеде», - ответил Гарри, глядя на Сириуса.

«Она убьет меня», - ответил Сириус, отступая, показывая немного страха.

«Я уверен, что если мы объясним ей ситуацию, она поймет», - ответил Гарри, но Сириус покачал головой.

«Нет, не из-за этого, из-за того, что я не вырвался раньше», - заявил Сириус, и Роуз только улыбнулась.

«Сириус, она узнает, что ты уже вышел. Лучше мы напишем ей и убедимся, что она здесь», ответила Роуз, осматривая Сириуса. «Таким образом, мы получаем колеса справедливости, вращающиеся в правильном направлении, а не в неправильном направлении».

Сириус не был уверен, но он решил позволить Роуз делать вещи по-своему. Если она ошиблась, тогда он бросился бы на это. На самом деле он наполовину надеялся, что она остановит его от глупостей, когда он появится. Потому что Сириус не думал прямо, когда находился под большим стрессом; так он работал.

«Так, просто скажи слово, и я напишу ей», - предложил Гарри, схватившись за руки, прежде чем повернуться к мужчине. «А пока тебе следует принять душ и побриться».

«Да, потому что тебе это как-то нужно», - вздохнула Аманда, махая рукой перед носом, наблюдая за Сириусом.

Сириус издал лающий смех, который был довольно правдив, учитывая все обстоятельства. По крайней мере, у него было бы четыре человека, которые сдерживали бы некоторые из его более импульсивных действий. Как Лили и в меньшей степени Ремус сделал с ним и Джеймсом в течение их постхогвартских лет. Они не смогут сойти с ума с таким же безумием, как в реальном мире, следовательно, все время, когда они попадают в маггловскую тюрьму. К счастью, Лили удалось сгладить все с помощью удачного очарования памяти.

Хотя неизбежное жевание задницы заставило их захотеть вернуться в тюрьму.

Андромеда Тонкс вышла за ворота, рада видеть, что в ней обосновалась Роза вместе с девушками-близнецами. Она сожалела, что не смогла рассказать Гарри о них, но, учитывая обстоятельства, было бы лучше, если бы как можно меньше людей знали об этом. Тем не менее, был еще более серьезный кризис, который посетила Андромеда. Темноволосая ведьма была допущена в дом и вскоре встретила его.

Впервые за тринадцать, четырнадцать лет она встретилась с ним лицом к лицу. Куда же на самом деле прошло время в эти дни? По крайней мере, у него хватило порядочности принять душ и побриться, прежде чем она зашла, потому что Энди сомневался, что у него много шансов в Азкабане. Она внимательно следила за своей кузиной.

«Привет, Энди», - хрипло прокомментировал Сириус, и Роза позаботилась о том, чтобы она всегда смотрела на него, как и Андромеда. Оба знали, что Сириус может быть горсткой.

«Сириус, я слышал о твоем маленьком побеге из Акзабана, я должен был знать, что он у тебя есть», - напряженно сказала ему Андромеда, прежде чем скрестить руки и наблюдать за Сириусом, не сводя с него глаз. Женщина глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. «Итак, это был Петтигрю все время».

«Да, это так», - заявил Сириус, наблюдая за ним.

«Никто бы этого не ожидал, в конце концов, у тебя есть чувство, что ты слизеринец», - парировала Андромеда, и глаза Сириуса мелькнули на нее, прежде чем его губы изогнулись в обиженном выражении лица, во многом из-за развлечения близнецов.

«Энди, нет необходимости использовать такой язык», - ответил Сириус, выражая насмешливую печаль по отношению к своему двоюродному брату.

«Ну, это было почти слишком хорошо, потому что ты перехитрил всех, включая себя», добавила Андромеда, глядя на Сириуса немигающим взглядом. «Проблема в том, что судить тебя сложно, но выполнимо. Единственный способ сделать это - представить Петтигрю живым во плоти. Прежде чем Фадж станет мудрее».

Сириус кивнул, хотя слова «выдумка» и «мудрее», вероятно, не должны быть в одном предложении. Он не мог поверить, что тусклый Хаффлпафф за несколько лет до него в Хогвартсе стал министром магии. Это только доказало, что это было не то, что вы знали, а то, кого вы взорвали.

Сириус сделал выговор за то, что сказал такое или даже подумал. Это навело на него мрачные мысли о Фаде и Люциусе Малфое, которые он не хотел иметь там. Он держал свое лицо нейтральным.

«У меня была дискуссия с Амелией Боунс, и она пытается найти запись о вашем суде с момента вашего побега», - ответила Андромеда, хотя и подозревала, что случилось. «Кажется, это было потеряно в переводе».

Сириус нахмурился. «Это потому, что протокол суда никогда не существовал, потому что не было суда».

«Ну, это наверняка, и Амелия полагается на Фадж, чтобы провести новое расследование, но он упрямо отказался и заказал поцелуй на месте, - прокомментировала Андромеда, и Сириус побледнел. «Итак, вы будете в этом доме, изображая из себя домашнюю собаку Роуз, до того момента, пока мы не сможем заполучить Петтигрю и устроить вам это испытание. Фадж не узнает об этом, пока это не произойдет, и к тому времени единственное, что он мог сделать». это улыбка и кивок. "

«Вы не потеряли свое прикосновение», - свистнул Сириус, когда он был впечатлен, и в ответ Андромеда одарила его легкой улыбкой.

«Через некоторое время после смерти Теда я восстановил свою силу, и, кроме того, с тем, что Гарри планирует, мне нужно взбодриться», - ответила Андромеда, и любопытство Сириуса пробудилось. «Не беспокойтесь об этом, беспокойтесь о том, что нам нужно сделать, и заботьтесь о том, чтобы ваша голова была низко и ваш нос был чистым. Я знаю, что это довольно сложно для вас, так как вам повезло, что вас не бросили в Азкабан до этого на проступок, а тем более уголовное преступление, в котором вас обвиняли в совершении преступления ".

Сириус опустил голову, как собака, обвиняемая в ведении дел в доме, но это заявление вселило в его голову мысль.

"Вы знаете о моем пушистом маленьком ..."

«Да, Сириус, ученому не нужно выяснять, чем ты занимался, хотя я понимаю причину, независимо от того, насколько сильно она укусила тебя в зад», - сказала Андромеда свежим голосом, когда она наблюдал за Сириусом, сложив руки на коленях. «Кроме того, вы четверо не были точным воплощением тонко».

"Эй, Ремус ..."

«Ремус и его список плохих оправданий, я помню, как Лили смеялась об этом и о том, как только полный болван не сможет их разглядеть», - заявила Андромеда, прежде чем решила повернуть разговор обратно к данному вопросу. «Неважно, у нас есть план».

Сириус открыл рот для его ввода, но Андромеда прервала его.

«И этот план двоякий», продолжила она, убедившись, что Сириус посмотрел на нее и немного повесил голову. «Я не собираюсь обдумывать слова, то, что мы собираемся сделать, будет рискованным и может взорваться нам в лицо. Однако, поскольку у Гарри есть доступ к крысе, он может легко схватить его».

«А что будет, если Червехвост попытается сбежать, помнишь, что он делал в прошлый раз, когда его загнали в угол? - спросил Сириус, нервно глядя на Гарри, чувствуя, как мелькнуло беспокойство о благополучии его крестника. "Все преступление, в котором меня обвиняли, никогда не совершали, помните, это дело?"

«Я помню, Сириус, но Гарри не останется один», - возразила Андромеда и, конечно же, уверенно, если Ним вошел в комнату. Девушка была одета в повседневную маггловскую одежду, в черной майке и шортах, длинные голубые волосы были завязаны назад, а пара экзотических фиолетовых глаз смотрела на них. «Ты помнишь мою дочь…»

«Ах, да, это было давно, черт возьми, единственный раз, когда я увидел тебя, был, когда ты был так высоко», - заявил Сириус, держа его за руку, чтобы показать Нима, который нахмурился. "Дорогой, Нимфадора."

Глаза Нима вспыхнули после того, как Сириус произнес страшное имя, а затем она сложила руки в ответ. Лицо Сириуса исказилось в невинном выражении, которое никого не обмануло, даже на секунду. Его глаза сузились, и он ухмыльнулся, глядя в глаза ей. "Это было что-то, что я сказал?"

«Да, это было то, что ты сказал», - предложил Гарри, едва сдерживая лицо. Несмотря на то, что он был бесстрашным, были случаи, когда он должен был выбирать свои битвы довольно мудро. Одним из таких случаев будет называть Ним ее собственное имя.

«В дальнейшем Амелии будет дана идея дать Гарри кого-нибудь, кто бы присматривал за ним, с опасным сбежавшим заключенным на свободе», - добавила Андромеда, и Сириус осторожно кивнул, его глаза слегка мерцали. Черный наследник сохранял спокойствие, прежде чем его язык тела дал Андромеде подсказку, что ей нужно продолжать. «Так как Нимфадора знает Гарри, она - лучший человек для работы, и Амелия согласится».

«Я представляю себе», - ответил Сириус, благодарный, что вскоре Амелия Боунс будет на его стороне. Она была строгой, но справедливой. Конечно, она была цепкой во многих отношениях, и послужила бы ценным союзником, чтобы быть на связи с ними. Если бы она осталась на их стороне, и Сириус действительно надеялся, что так и будет, потому что было бы благоразумно оставаться в хороших книгах Амелии, а не в ее дерьмовом списке.

«Тогда я вырву крысу из Рона, и Ним свяжется с министерством по поводу его подозрительной натуры», - добавил Гарри, и Сириус кивнул. «Амелия узнает, прежде чем Фадж сможет что-то сделать».

Сириусу очень понравился этот план, особенно учитывая, что он позволит ему заслужить свободу.

«Затем Петтигрю отправят в Азкабан, где он сможет гнить до конца своих несчастных дней», - заключила Андромеда, пытаясь измерить реакцию своего кузена.

Это был план, который казался здравым, и Сириус был уверен, что он сработает, хотя теперь он знал, что он не закончится, пока не закончится. Он почти отказался от своей свободы, поэтому повезло, что этот новый план вдохнул в него какую-то новую надежду.

"Так ты думаешь, что это сработает?" Андромеда спросила Сириуса, и он кивнул.

Больше нечего было терять, и это было одно, что он мог взять в банк.

Андромеда на мгновение прикусила губу, нахмурив лицо, когда она сложила руки и посмотрела на квартет Роуз, Аманды, Эмили и Гарри.

«Так что это место Готэм-сити, это потенциально…»

«Я знаю о рисках, но риск оставить меня наедине с Мардж Дурсли даже больше, чем шаг в ногу в Готэм-сити», - ответил Гарри, изменив свою позицию, также как Аманда и Эмили.

«Я понимаю это, но пока Роуз рядом с тобой, а ты оттачиваешь свои Защитные заклинания… проблем не должно быть», - ответила Андромеда, уставившись назад, и увидела упрямое выражение лица Гарри. «Я буду продолжать работать над тем проектом, который вы хотели от меня, в отношении Пророка и Министерства, и если что-нибудь сломается, я пришлю вам сову».

Гарри милостиво принял это, пока четверка не собралась вокруг Портключа.

«Не волнуйтесь, портключ активируется через шестьдесят секунд», - сообщила им Андромеда, когда она поместила портключ в поле зрения, и все четверо коснулись его. «Это немедленно отбросит вас за пределы двора мисс Исли. Поэтому вам не нужно оставаться в центре Готэма, потерянным и неспособным попасть туда».

Андромеда не озвучивала этот следующий комментарий вслух, но одно было ясно наверняка, и то, что люди в министерстве должны ей одолжение, было, безусловно, хорошей вещью. Темноволосая женщина перевела взгляд, чтобы лучше отслеживать движения Гарри.

«Не забывайте план относительно Червехвоста, но не беспокойтесь об этом сейчас», предложила Андромеда.

«Я слышал тебя громко и ясно», - ответил Гарри, прижимая к себе своих сестер-близнецов. В то время как они были довольно энергичны, они знали только основы магии, и Гарри пришлось бы обучать их, чтобы увеличить их способности.

Он также задавался вопросом, обладали ли они теми же криптонианскими способностями, что и он, благодаря изменению ДНК его матери, когда она касалась кристалла. Он постучал пальцем по портключу, и они скопировали его движения.

«Увидимся, когда мы вернемся», - заметил Гарри, и с этими словами Роуз, Аманда, Эмили и Гарри исчезли поп-музыкой, и Роуз держала одну руку на обрывке Сириуса, чтобы удостовериться, что он выскочил с ними. Он был замаскирован в форме собаки, в которой он оставался, пока его доброе имя не было очищено.

Гарри, Роуз, Аманда, Эмили и…. Технически Снаффлс упали с неба и приземлились возле сада Памелы. Конечно же, шестнадцатилетняя девочка ждала снаружи, ее зеленые глаза расширились. Она была одета в белую футболку, синие джинсы и теннисные туфли, в очках, когда она наблюдала за ними, потрясенные тем, что они упали с неба, но она быстро пришла в себя.

"Гарри!" Памела закричала, и она бросилась вперед, чтобы поприветствовать его. Она немного изменилась с тех пор, как Гарри видел ее в последний раз. Памела также оценила тот факт, что Гарри тоже изменился, обняв его. Они обняли друг друга, наслаждаясь моментом, когда они почувствовали. Была небольшая пауза, прежде чем она задала вопрос. "Как дела?"

Гарри быстро улыбнулся, и она поцеловала его в щеку, удивившись ее смелости и покраснению, словно растение томата, к веселью близнецов.

«Ну, я могу сказать, что у меня все хорошо, у меня были насыщенные событиями последние пару месяцев», - ответил Гарри, когда они вдвоем обозревали друг друга, наблюдая за развитием событий, сделанным другим с тех пор, как они были в последний раз. лицо.

"Да, я уверен, и ты не собираешься представить меня своим гостям?" - спросила Памела после того, как полностью заметила Эмили, Аманду и Роуз вместе с Снаффлзом, который вилял хвостом и сердечно лаял. Она была не очень животным человеком, но вежливо кивнула ему.

Познакомить их было с тем, что сделал Гарри, с улыбкой на лице, когда он это сделал. «Памела, это Роуз, Аманда и Эмили, и моя собака нюхает. Роза - моя тетя, а Аманда и Эмили - мои сестры».

Когда она услышала это, глаза Памелы открылись, она не была уверена, правильно ли она расслышала Гарри. Довольно удивленная улыбка появилась на ее лице, прежде чем она посмотрела на Гарри и произнесла тихим голосом. "Ты молчал, не так ли?"

Гарри пожал плечами, не в силах сдержать улыбку, которая скрывала его лицо. «Если честно, я не знал об этом до недавнего времени».

Памела думала, что Гарри говорит правду, он немного оплакивал, что единственная семья, которую он имел, была его бесполезной тратой космических родственников. Она чувствовала себя довольно плохо для него, а также рада, что он нашел настоящую семью, с которой он мог ужиться. Это было долго, и это вызвало улыбку на ее лице. В конце концов, он действительно заслужил такую семью.

«Приятно встретить вас обоих… это шок», - предложила Памела, качая головой, чтобы очистить паутину. Был момент, когда она смотрела на них обоих, внимательно следя за ними. Она пожала руку Аманде, Эмили и Роуз, и они вернулись.

«Тебе не кажется, что для меня это тоже не шок», - сказал Гарри с усмешкой, пробираясь к своей фигуре.

Памела покачала головой; это должно быть шоком, чтобы войти в контакт с семьей, которую он не знал всю свою жизнь. Она знала, что, если бы у нее были члены семьи, которые вышли из ниоткуда, это бросило бы ее в тупик, но Гарри всегда был гибким человеком. Это поразило ее больше всего на свете. Рыжая смотрела на одного из своих друзей, прежде чем она улыбнулась.

«Ну, я думаю, нам нужно многое наверстать», - добавила Памела свежим голосом, прежде чем она посмотрела на Поттеров и решила пригласить их внутрь. «Я проведу вам большую экскурсию по дому».

"Дом твоих родителей, Пэм?" Гарри спросил, но его друг покачал головой.

«Нет, они… они уехали по делам, но я подозреваю, что они будут рядом, может быть», - ответила Памела, хотя Гарри что-то ей не говорила. Точно, что это было, волшебник не мог полностью определить, но он узнает об этом в свое время. «Я получил бесплатный доступ к дому и их количеству, на случай, если что-нибудь придет, но ничего не получится».

«Ну, пока они в пределах досягаемости», - предложил Гарри, прежде чем она взяла его за руку и открыла дверь с улыбкой на лице, когда она втянула его внутрь.

«Давай, я проведу тебя с гидом», - заявила Памела, ведя Гарри внутрь, и остальные последовали за ней, а за ними следовали Снаффлс. «Начнем со звездного притяжения дома, сада».

Каким-то образом, несмотря ни на что, Гарри знал, что именно эта область будет в первую очередь, а Аманда, Эмили и Роуз будут следовать. Роуз держалась рядом с близнецами, пока они не оказались в безопасности и вдали от окон.

Памела немного встревожилась, когда она стояла рядом с Гарри, так что лучше было сразу же высказать то, что ей нужно было сказать. Ее глаза расширились, прежде чем она глубоко вздохнула, и она повернулась к нему.

"Так что ты думаешь?"

Никогда не было вопроса о более чем пяти словах, которые были бы настолько загруженными. И все же Гарри услышал это перед собой, и волшебник поднял бровь, прежде чем он предложил чрезвычайно честную оценку вопроса.

«Я не думаю, что есть проблема с чем-либо за слово».

Памела повернулась к Гарри с скептическим выражением на глазах, но он решил уточнить свое заявление.

«Все хорошо, у тебя хорошее место, сад тоже очень хороший, реальная заслуга для себя», - сказал ей Гарри, и было трудно скрыть торжествующую улыбку на ее лице, когда он говорил это. «Я знаю, что вы гордитесь этим, и у вас есть природный талант».

Памела кивнула, хотя немного волновалась по поводу этого визита. Особенно учитывая направление, в котором он мог идти, но она решила задать вопрос, который был легким, но в то же время загруженным.

«Итак… твой учебный год… Я не думаю, что ты действительно сломал поверхность в своем письме», - предложила ему Памела, и Гарри кивнул с улыбкой.

«Ну, на самом деле я боролся с гигантской змеей, спас девушку от злого духа, вытащил учительницу-душанку, передал все с завязанными глазами, что на самом деле подводит итог второго года», - заявил Гарри, наблюдая за ней, и выражение лица Памелы мелькнуло на этом развлечения "Мне нужно сказать что-нибудь еще?"

«Нет, больше ничего не нужно», - добавила Памела, едва скрывая от глаз тонко завуалированное веселье, прежде чем обернуться. «Я не думаю, что у меня был какой-то менее насыщенный учебный год… конечно, он лишен гигантских змей, злых духов и магии в целом, но Готэм-Сити не совсем центральная скука».

Гарри засмеялся, прежде чем он посмотрел на нее, так серьезно, как он когда-либо получил.

«Судя по вашим письмам, нет, это не так», - заметил Гарри, обернувшись и увидев все. «Серьезно, колоть не получая лучший балл».

«Я знаю, я знаю, я знаю», - заметила Памела, когда она отмахнулась от его забот, она подумала, что это так же запутано, как и у следующего человека. Она сделала паузу, прежде чем что-то сказала. "Вы знаете, эти ваши сестры были странно тихо, так как они добрались сюда".

«Да, они есть, что хорошо или плохо, - сказал ей Гарри, прежде чем она подняла бровь. «Они веселые, но иногда могут быть горсткой».

«Когда я уверен, что иногда ты можешь быть пригоршней», - ответила Памела с улыбкой.

Гарри повернулся к ней с поднятой бровью. "Разве вы не хотели бы узнать, мисс Исли?"

Памела ничего не сказала, хотя выражение ее лица говорило все.

«Ну… я думаю, что у меня довольно хорошее воображение», - сказала ему Памела, но Гарри загнул бровь.

«Ты копаешься глубже, Пэм», - подумал Гарри с удивлением.

Хотя это был довольно справедливый вопрос, чем занимались его сестры. Однако он хотел бы думать, что Роуз довольно хорошо с ними справилась.

"Так что же хорошего в этом городе?" Гарри спросил Памелу.

Памела была готова ответить. «Ну, они закрыли ботанические сады в прошлом году из-за отсутствия финансирования».

Памела выглядела так, как будто она думала, что это самое тяжкое преступление, чтобы положить конец всем тяжким преступлениям в мире.

«Это нехорошо», - предложил Гарри, так как знал, как много это может значить для Памелы.

«С торговым центром все в порядке, я думаю, хороший торговый центр», - добавила Памела, прежде чем поправиться. «И под хорошим торговым центром я имею в виду наполовину приличный, который не помечен граффити».

Торговый центр звучал хорошо для Гарри. Что там может пойти не так?

Памела, Гарри, Аманда и Эмили стояли возле торгового центра Готэм-сити.

«Лучше быть готовым пригнуться и убежать, если Аманда окажется рядом с туфлями», - посоветовала Эмили Гарри, и Гарри приподнял бровь, поднимая ее, прежде чем она объяснила ему. «У нее больше пар обуви, чем у большинства людей. Нормально или нет, но серьезно это много».

«Нет, это не так», - сказала Аманда полусмешным голосом, не в силах поверить, что ее собственная сестра включит ее таким образом, но лицо Эмили превратилось в улыбку.

«Это вроде Мэнди, когда они начинают проливаться на мою половину шкафа», - ответила Эмили, но Гарри посмотрел на обеих девушек и обменялся раздраженным взглядом с Памелой, которая выглядела довольно удивленной, учитывая все обстоятельства. Роуз уговорила Гарри пометиться с девушками в торговом центре, пока она позаботилась о нескольких вещах. Хотя Гарри любил проводить время со своими сестрами, он очень сожалел о том, что его потащили в торговый центр.

«Ну, по крайней мере, у нее есть страсть», - ответила Памела, когда она шла рядом с Гарри, но она увидела знакомое лицо, стоящее в конце фуд-корт, ее волосы были завязаны в хвост, одетый в черную футболку и джинсы. "Бабы, вы хотите встретиться с вами здесь."

Рыжеволосая девушка обернулась и улыбнулась, увидев своего друга. Двенадцатилетняя Барбара Гордон была дочерью одного из единственных честных полицейских в Готэм-сити, Джеймса Гордона. Он поднялся до звания сержанта, хотя у него было очень мало союзников. Несмотря на то, что он работал внутри системы и сумел как-то не погибнуть в ней.

«Пэм, я рада тебя видеть», - взволнованно сказала Барбара, обнимая старшую девушку. Памела обучала ее нескольким предметам, по которым она боролась. Несмотря на то, что она была очень умна, были некоторые части биологии, которые не соприкасались с ней. Ее глаза вращались вокруг, сосредотачиваясь на трех стоящих рядом с ней. "Разве вы не собираетесь ..."

«Это Гарри Поттер, я полагаю, что упомянул его вам», - заявила Памела, но с сожалением сформулировала свой ответ таким образом, когда ухом улыбка распространилась по лицу Барбары.

«Много раз», - парировала Барбара, прежде чем ухмылка медленно распространилась по ее лицу, но она протянула руку, чтобы схватить Гарри и встряхнуть ее. «Пэм рассказала мне так много замечательных вещей о тебе».

«Уверен, что так и есть», - ответил Гарри, зная, подмигивая, и Пэм покраснела, а близнецы хихикали за их руками. "И ты, должно быть, Барбара."

«Я вижу, что она упомянула и меня», - ответила Барбара, внимательно посмотрев на Гарри, она бы не догадалась, что он всего на год старше ее. «Ну, я надеюсь, что это было громкое одобрение».

«О, поверь мне, это так», - ответил Гарри, сохраняя атмосферу таинственности, и она подмигнула ему с улыбкой.

«Родительское отделение в двенадцать часов», - прошептала Памела, заметив мужчину с темными волосами, с несколькими едва заметными намеками на серый слайд. "Эй, мистер Гордон, как дела?"

«Памела», - резко сказал Джеймс Гордон, глядя на девушку. С другой стороны, будучи первым отцом, а вторым полицейским, он, как правило, смотрел на всех, кого его дочь держала под микроскопом. Ничего личного против Памелы не было. «Я делаю так хорошо, как и следовало ожидать».

«Папа, это Гарри Поттер и…» Барбара вздрогнула, но поняла, что двух близнецов формально не представили ей, пока не появился ее отец.

«Я Аманда, это Эмили», - услужливо ответила Аманда, глядя на комиссара полиции. "Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что вы похожи на более старого Сириуса Блэка?"

Эмили сделала паузу, прежде чем она смогла сделать лицо ладонью. Ее сестра довольно часто занималась ее ртом, прежде чем она включила свой мозг. Это была одна из самых неприятных причуд Аманды, от которой она надеялась избавиться. "Извини, сестра моя ..."

«Мне говорили, что довольно часто», - сказал Гордон, с полусмешкой, дело пресловутого Сириуса Блэка дошло до него, хотя самым разочаровывающим образом он так и не смог выяснить, что сделали черные, чтобы получить ему такую известность. «И я наконец-то встретил загадочного друга по переписке Памелы».

Гордон предложил Гарри рукопожатие, которое Гарри принял сердечно. Он казался честным, хотя хотел получить то, что было лучше для его дочери.

- Так как дела в школе, Гарри, у тебя все хорошо? Гордон спросил, и Барбара выглядела удрученной, что ее отец задал такой личный вопрос совершенно незнакомому человеку.

«У меня все хорошо, - ответил Гарри, ведя себя так, будто этот вопрос не представлял особого труда, и, честно говоря, с чего бы это? Гарри довольно гордился своими оценками и тем, что он сделал в школе. «Лучшие в моем классе, но за мной по пятам стоит пара. Конечно, соревнования заставляют меня усердно работать».

«Хорошо, рад слышать, что кто-то серьезно относится к своим академикам», - заявил Гордон, хотя это ни для кого не было легким делом. Он столкнулся со всеми этими обеспокоенными детьми, которые ослабли в своих исследованиях, и для многих из них это ни к чему не привело, кроме неприятностей. Гордон действительно хотел, чтобы он мог им помочь, но они не хотели помогать себе.

В девяти случаях из десяти эти беспокойные дети оказывались довольно трагически. Не то чтобы он думал, что этот Гарри был чем-то подобным, но все же чем-то, что давало ему надежду, даже в таком мрачном месте, как Готэм-сити, которое вызывало улыбку на его лице.

"Могу ли я пойти потусоваться с Гарри, Памелой и близнецами?" - спросила Барбара, прикусив губу, почти умоляя отца. «Клянусь, я буду дома до того, как зайдет солнце».

«Не заставляй меня сожалеть об этом, Барбара», - заявил Гордон твердым, но справедливым голосом.

Барбара обернулась, как ее отец говорил об этом; можно подумать, что она провела половину своего времени, бегая в стены. Она держала свою позицию высокой и гордой, когда повернулась к ним всем. Она кивнула ему и улыбнулась.

«Спасибо», - заявила Барбара, не желая казаться неблагодарной, потому что это не было ее намерением.

Когда ее отец был вне пределов слышимости, она добавила шепотом. «Вы думаете, что я бросился посреди бандитской войны, как он продолжает то, что я делаю».

«Ну, он просто обеспокоен», - ответила Памела, наблюдая, как Гордон уходит. «Хотя он всегда дает мне третью степень».

«Не обижайся, Пэм, но он делает это с кем угодно, он сбежал с несколькими друзьями раньше», - ответила Барбара, но опять же, после того, что случилось с его сыном, можно было ожидать чрезмерной защиты Джеймса Гордона.

«Ну, это опасность того, что твой папа будет полицейским, я полагаю», ответила Аманда, пожав плечами, но в этот момент Роуз присоединилась к ним. Гордону было немного легче, когда его дочь бегала с этой группой, когда рядом с ними был ответственный взрослый человек.

«Ну, он присматривает за мной, так что это так, но я бы хотел немного места время от времени», - ответила Барбара, проходя мимо двух девушек, с Гарри и Памелой позади них и Роуз. ходить перед ними.

«Я знаю, что ты имеешь в виду», - ответила Аманда сочувственным тоном.

«Аманда, я даю тебе больше места для девушек, проблема в том, что иногда ты не используешь это пространство должным образом», - сказала Роуз с поднятой бровью в сторону Аманды.

Аманда нахмурилась, и Эмили и Гарри были полностью удивлены.

«Двое моих братьев и сестер объединяют меня, и это тоже не очень хорошо», - заявила Аманда, прежде чем положить руки на голову, и Эмили насмешливо похлопала ее по локоть, успокаивающая улыбка на лице. Был момент, когда группа продолжала идти вперед, но Аманда обернулась. "Так что же хорошего в этом городе?"

"Кроме того, знак" ты сейчас покидаешь Готэм "?" - спросила Барбара, пожав плечами, и Аманда посмотрела на нее, наполовину удивленная и наполовину взволнованная тем, что не получила прямого ответа. «Ну, еда на полпути приличная, и есть пара хороших торговых центров, но мы были там».

«И ты никак не сможешь вернуться в ближайшее время», - добавил Гарри, и Аманда бросила на него грязный взгляд, но Гарри улыбнулся. «Знаешь, если твое лицо так замерзнет, это будет весело».

Аманда обернулась, в тайне она наслаждалась подшучиванием, которым она делилась со своим братом, и тот факт, что у него были ослепительно зеленые глаза, очень похожие на ее собственные, был чем-то очень заманчивым, если не сказать больше. Она продолжала идти рядом с Барбарой и Эмили, когда они продолжали идти в Готэм-сити.

"Так что же это за школа-интернат, в которую вы собираетесь ходить?" Барбара спросила, это казалось настолько странным и загадочным, что она не могла не заинтересоваться этим. Более интересный, чем Гарри, казалось, был в нем, но она предполагала, что, когда вы на самом деле были в каком-то месте, оно теряло определенное очарование.

«Ну, я не могу ничего сказать по этому поводу», - прошептал Гарри загадочным голосом, хотя тайно ему нравилось накапливать определенное беспокойство в уме Барбары. Судя по выражению лица девушки, она наслаждалась созданием неопределенности так же, как он наслаждался ее созданием. Два на мгновение встретились глазами. «Но я знаю, что… это школа, которая считается престижной».

Интерес Барбары стал чуть сильнее, и Памела улыбнулась, но Аманда закатила глаза. У ее брата был талант к драматургии, но она думала об этом с улыбкой.

«Я буду там учителем в этом семестре, хотя предмет, который я изучаю, планы уроков беспорядок», - прокомментировала Роуз. Истина заключалась в том, чтобы попытаться спасти предмет, который преподавался неправильно в течение многих лет, это было вызовом, которого она не ожидала. Тем не менее, он собирается быть проблемой, что она собирается упорно идти со всеми пушками пылающими.

Гарри обернулся и повернулся лицом к своей тете, на его лице отразилась улыбка, и он решил дать ей несколько слов ободрения. «Из того, что мы с Гермионой слышим, когда последний учитель учится на уроке, ты в худшем положении сдаешь экзамен».

«Неквалифицированные учителя присутствуют здесь все время, Пэм расскажет вам истории», - мудро предложила Барбара. «Вы удивляетесь некоторым из этих учителей, кучке идиотов, которые получили свой диплом из коробки Crackerjack или что-то в этом роде».

«Ну, я надеюсь быть достаточно хорошим там, где я действительно заставляю их чему-то учиться», - ответила Роуз, правда в том, что маггловское воспитание маленьких детей было чем-то большим, чем преподавание в Хогвартсе. Особенно с запутанным образованием маггловские исследования прошли.

Гарри прошел мимо, он пожелал тете удачи в этом вопросе, и Барбара подошла к нему. Она решила, что не отступит, спросив его об этом без боя. Таким образом, рыжий предподросток продолжил, с энергичной силой, когда она смотрела на Гарри. Принятие «нет» за ответ не входило в лексикон Барбары Гордон. У нее было это горячее желание информации.

"Так эта школа учит чему-нибудь полезному?" Барбара спросила Гарри.

Гарри подумал, что это сложный вопрос, учитывая, что девяносто процентов уроков, которые он выучил в Хогвартсе, он изо всех сил пытался представить, что любой из них будет иметь реальную ценность. Гермиона неохотно согласилась с ним, и их лучшие уроки были получены из часов, проведенных в более самостоятельных формах обучения.

«Ну, есть кое-что полезное, но многое из этого - пух и пустая трата времени», - признался Гарри.

"Занимаете слишком много времени, чтобы добраться до безумной точки?" Спросила Барбара, и Гарри кивнул. Она свистела. «Похоже, школы мало меняются во всем мире».

«Это точно», - согласилась Аманда, думая о том, сколько времени она считала пустой школой, хотя ее тетя была достаточно компетентна. Эмили покачала головой о своей сестре.

«Ты просто думаешь, что в любой день нужно вставать до полудня, чтобы быть напрасной», - ответила Эмили с дерзкой усмешкой, и Аманда насмешливо оскорбила ее.

"Значит, они всегда такие, правда?" Барбара спросила Роуз, и Роза ответила коротким кивком с улыбкой на лице.

«Все время, но я привыкаю к этому», - сказала Роуз напряженным голосом, поскольку ее жизнь была бы скучной без соперничества между братьями и сестрами.

«Ну, ты знаешь… мы пытаемся», - ответила Аманда, скользкая улыбка скользнула по ее лицу, когда она подалась вперед, но Гарри держал ее в поле зрения.

«Иногда слишком тяжело», - ответил Гарри, и она уставилась на него, что было удивительно, учитывая, что Гарри был почти вдвое больше ее. "Разве мы не смелые?"

«Ты привыкнешь к этому, Гарри», - ответила Аманда, уставившись на него. «Я уверен, что у знаменитого« Мальчик, который выжил »есть несколько хитростей в рукаве. Эмили и я немного узнали о дуэли, ну, в основном, я, у Эмили не хватает… на это смелости».

«Ну, ты лучше в этом, и у тебя, как правило, вспыльчивый характер», - сказала Эмили в обороне, когда они шли к метро. Несмотря на то, что осталось пару часов солнца, они не хотели задерживаться на улице.

"Так что вы думаете о Готэм-сити?" - спросила Барбара Гарри, вытягивая шею и внимательно наблюдая за ним, пытаясь оценить его реакцию.

Гарри остановился на мгновение, думая о том, что она спросила, прежде чем он ответил честным и четким голосом. «Это не так уж и плохо с местом для посещения…. Я имею в виду, что это не яркий пример красивого города, но я думал, что на улице будут бунты, выстрелы, люди бегут по улице в обнаженном виде ... люди, которых вы не хотели бегать по улице обнаженными. "

Аманда вздрогнула, и Роза поморщилась.

«Спасибо за ментальный образ, Гарри», - заявила Эмили, когда выглядела немного больной, но она была немного удивлена уровнем дискомфорта своей сестры, и Аманда ответила, высунув язык.

«Дети, пожалуйста», - строго сказал Гарри, и две его сестры бросили на него насмешливые взгляды, которые Гарри вернул, и они отступили на шаг, впечатленные тем, насколько пугающим он мог быть.

Памела молчала, пока шла с Гарри. Она вздохнула, прежде чем повернулась к нему лицом.

«Правда в том, что я думаю, что вы действительно поймали Готэм-сити в довольно хороший день», - честно призналась Памела, ее глаза сузились, учитывая то, что произошло, но в воздухе чувствовалось беспокойство.

Барбара почувствовала беспокойство, прежде чем повернуться лицом к подруге с широкой улыбкой на лице. «Итак, давайте не будем испытывать такую удачу?»

Памела кивнула в знак согласия после всего, что случилось; было бы неразумно испытывать свою удачу. Они направились в метро и направлялись домой без происшествий.

Памела сидела на краю своей кровати в своем доме и смотрела в сад под балконом. Это была одна из самых мирных и спокойных частей ее мира, и она заинтересовалась этим. Она была потеряна в своем мире, мире чудес во многих отношениях, настолько, что едва видела, как Гарри приближается к ней. Его шаги были быстрыми, и она обернулась, оглядываясь через плечо на него в последнюю минуту.

Он был довольно зрелым, когда она увидела его много лет назад во время их первой встречи, и он заполнил еще больше. Она полагала, что это связано с тем квиддичем, который он сделал, между прочим. Она не сводила с него глаз, прежде чем заговорить.

«Так что это хороший вечер», заметила Памела разговорным голосом, когда она смотрела на Гарри, прежде чем закрыть глаза. «По крайней мере, для Готэма».

«Да, для Готэма», - добавил Гарри после того, как он положил ей руку, и это заставило ее слегка дрожать, но Гарри крепко держал ее за руку. Он никогда не сдвигался с позиции, в которой он был с ней. «Это больше похоже на компанию, которую мы держим, чем на фактическое место, в котором мы находимся».

Памела ответила быстрым кивком, ей придется согласиться. Правда была последние пару недель, она провела с Гарри, он провел большую часть своего времени с ней.

«Так что сейчас мы в значительной степени одни», - продолжила Памела, обернувшись, довольно тщательно подбирая следующие слова. Она опасно танцевала на новой территории, конечно, с кем-то, кто был со многими девушками намного старше и во многих случаях гораздо более опытными. Тем не менее, это было что-то в том факте, что она не возражала, хотя сейчас было довольно трудно разобраться в этом. Она немного сдвинулась. «Так что я думал о вашем предложении».

«Я уверен, что вы были,» Гарри ответил с усмешкой, которая была так или иначе равнодушной части, расстраивающей и очаровательной, но это должно было заставить ее улыбнуться немного.

«Совершенно», - ответила Памела, продолжая наблюдать за Гарри, прежде чем она продолжила говорить. «Я не собираюсь лгать, я ходил туда-сюда с мыслью несколько раз».

«Это доказывает, что вы умны в создании ситуации, которая лучше для вас», - ответил Гарри, обнимая ее за талию.

«Да, так и будет», - ответила Памела, прежде чем заглянуть в его зеленые глаза. "Так…."

"И что?" - спросил Гарри, глядя на девушку перед ним.

Она немного покраснела, но выздоровела достаточно, чтобы продолжить то, что говорила. «Так что я думаю, что действия говорят немного громче, чем слова».

Памела наклонилась вперед, прежде чем она потеряла самообладание и поцеловала его в губы. Гарри втянул ее в объятия, и ее разум закрылся, когда Гарри поцеловал ее. Они оба упали на кровать, и Гарри обнял ее. Красная голова была сброшена на кровать, и Гарри продолжил поцелуи, воздействуя на ее шею и лицо, что заставляло ее становиться все более и более покрасневшей с каждым движением.

Его руки бродили по ее телу, а ее рубашка быстро надевалась на голову, поэтому на ней был только кружевной зеленый лифчик до пояса. Его рубашка тоже довольно быстро потерялась, руки продолжали бродить по телам друг друга. Был момент, когда они вдвоем остановились перед тем, как Памела покрасневшим голосом сказала Гарри, осторожно проводя рукой по поясу его штанов: «Гарри, я…. Я готов принять это предложение. Займись со мной любовью. "

18+

Гарри ответил, углубив поцелуй, и провел руками по ее ногам, прежде чем расстегнуть юбку, чтобы показать только пару шелковистых зеленых трусиков. Сказанные трусики были мокрыми от возбуждения, и Гарри прижал к ним большой палец, потирая круги вокруг ее центра. Памела вздохнула, когда почувствовала талантливые пальцы Гарри.

"Это все, что вы рассматривали?" - спросил ее Гарри с улыбкой на лице, когда он провел руками по ней и расстегнул ее лифчик, чтобы освободить ее грудь. Гарри приложил рот к одному из ее чувствительных бутонов и медленно сосал его.

«Да», - помахала Памела, пока Гарри медленно катал языком, усиливая страсть и возбуждение в ней. Каждое отдельное движение становилось довольно заметным внутри нее, и рыжая голова имела тенденцию все больше и больше терять ее разум от служения его языком. Ее сосок высунулся, выпрямился, и он сосал его. Сначала левый сосок, затем правый сосок, переключаясь назад и вперед, и давал им обоим равное количество любви.

Пэм застенчиво схватилась за штаны и сняла ремень, стягивая его. Его штаны упали, а затем она медленно оторвала его боксеры. Она потянула их вниз, чтобы показать чудовище петуха, которое было в его штанах. Учитывая характер ситуации, рыжая голова была наполовину возбуждена и наполовину напугана, если не сказать больше. Хорошо испуганное было не правильным словом, запуганное было бы лучшим описанием того, что она почувствовала, когда увидела, как этот член болтался перед ней.

"Ты мокрый?" - спросил ее Гарри с усмешкой на лице.

Она подняла глаза с трепетом в зеленых глазах, но также с большим волнением, когда она вдыхала и выдыхала. "Очень."

«Ну, тогда не жди», - ответил Гарри, схватив ее за бедра и слегка коснувшись головой своего члена, против мокрой капающей щели, которая открывала ее. Памела закрыла глаза, прикусив губу, когда почувствовала, как удовольствие пронзает ее внутренность. Она могла чувствовать это в течение нескольких секунд, прежде чем Гарри переместил свой вес, прежде чем развернуться. "Готовы?"

«Да», - ответила Памела, когда Гарри толкнул ее. Она чувствовала боль и сопротивление, которое сопровождало такое массивное мясо, пробивающееся сквозь ее барьер. Схватив ее за бедра, он толкнул ее, толкая в нее, каждый удар за раз. Волшебник нацелился на нее и продолжал давить на нее, направляя свой член в ее центр.

Гарри посмотрел на нее сверху вниз, и она закрыла глаза, прикусив губу, прежде чем она дала ему очень страстный. "Больше Пожалуйста."

Гарри дал ей все в порядке, он продолжал толкать ее, заставляя ее хныкать, и ее ноги сжимались вокруг него. Ее бедра поднялись, чтобы встретить его входящие толчки; она получила больше в действиях, чем она думала, что могла бы раньше. Его сильные руки схватили ее за бедра и толкнули на нее, используя рычаги, чтобы его толчки еще глубже погрузились в ее узкую щель. Был момент, когда Памела чуть не вонзила ногти в спину Гарри, но остановилась и остановилась.

«Я могу взять с собой все, что вы сможете приготовить», - сказал ей Гарри, и Памела без каких-либо запретов вонзила ногти в спину Гарри, врезаясь в его шею, когда ее бедра поднялись. Его толстый инструмент проник в нее, ударив ее глубже.

Памела застонала, чувствуя, что ее мускулы напряглись от оргазма, было так приятно, когда он входил в нее таким образом. Вливаясь в нее и выходя из нее, Гарри изогнулся, прежде чем погрузиться в ее центр. Волшебник не сбавил темп, и его яйца ударились о ее бедра, пробежав руками по ее насыпям, прежде чем положить им рот и сосать, облизывая их язык вокруг них. Это действие привело ее еще более диким, чем раньше.

«Ммм, о, да», - умудрилась она, глаза ее мелькнули от удовольствия. Гарри вонзил свой член в ее центр, в результате чего ее центры удовольствия были перегружены. Сильно обняв его, Памела покусала его за плечо. Его удары проникали все глубже и глубже в нее, покалывание струилось по ее телу, когда он заставлял ее чувствовать себя хорошо. Ее стены обвились вокруг его члена, когда она почувствовала, как оргазм обрушился на нее.

Гарри почувствовал, как теплый жар напрягся вокруг его толстого инструмента; было очень приятно иметь эту оболочку вокруг него. Он скользил в ее киску, соки капали с нее, когда он набирал темп. Двое из них продолжали свою деятельность, глубоко вталкиваясь в нее. Темноволосый маг врезался в нее, чувствуя движения в ней. Она обернулась вокруг него, лаская его член своими стенами, и он продолжал толкаться в нее, глубоко работая в ее центр.

Горячий холм вызвал правильное трение, и Памела почувствовала его губы на своих. Их голодные ощущения встретились друг с другом, ноги Памелы сжались вокруг его талии. Рыжеволосая женщина опустила его член между ее влажными сокровищами, и они усилили свои интенсивные движения. Их бедра качались вместе.

«Никогда не останавливайся», Памела тяжело пыхтела, обхватив его руками и дыша ему в плечо, ее дыхание ударило его по шее. «Пожалуйста, никогда не останавливайся, продолжай».

«Не волнуйся… я не буду».

Она крепче обняла Гарри, когда они продолжили свои движения, плотно обернулась вокруг него. Вернувшись к поцелую, она высосала его губы, и он ответил одолжением, они оба продолжили свои движения. Будучи нормальным человеком, она тяжело дышала, но закрыла глаза. Ее первый раз был лучшим, и он станет еще лучше.

Он поднял ее ноги и толкнул в нее, заставляя ее кричать наверху ее легких с похотью и желанием.

"Черт возьми, это так хорошо!" - закричала Памела, краснея от собственного плохого языка, и Гарри сунул пальцы ей в рот; действие, которое побудило ее медленно сосать их, снова и снова притягивая к себе язык.

Его толчки воздействовали на ее центр, все глубже и глубже погружаясь в ее рывок. Он поднялся и опустился на нее. Ее стены прижались к нему, и Гарри почувствовал, как ее обнаженные бедра обвились вокруг него, сжимая его талию. Не то чтобы он мог чувствовать какую-либо боль, но мысль была там.

Эти двое продолжали свою деятельность в течение немного времени, с Памелой, вращающей ее бедра, обнимая их вокруг его толстого инструмента. Она встряхнулась и опустилась вниз, ее коробка была умело растянута, когда он наполнил ее. Это было все, что она когда-либо хотела, и даже больше, когда она представляла себе это в затылке. Его толчки все глубже погружались в нее, и каждый проходящий удар проникал в ее центр.

"Трахни меня, это все, трахни меня!" - закричала Памела, забыв о себе.

"Уверены ли вы?" Гарри спросил, но его член пульсировал и с нетерпением ждал, чтобы сломаться в этой киске с хорошим хорошим бурением.

"Да, пожалуйста, сейчас!"

Гарри решил, что слушать леди было чем-то, что отвечало его интересам, поэтому он продолжал толкать себя в нее, усиливая свои удары, когда он маневрировал в нее, одним толчком за раз. Он ускорился от быстрых ударов огня, женщина под ним тяжело дышала, толкая ее пальцы в шею, когда он продолжал в нее вливаться.

Кульминация его наступления наступила примерно через час интенсивного занятия любовью, и, несмотря на то, что она настояла, чтобы она могла продолжать; Гарри подумал, что сейчас все обернет. Он вонзился в нее еще несколько раз, создавая в ней предвкушение, прежде чем глубоко вонзиться в нее и высвободил в нее свое семя.

18+ End.

Памела была ошеломлена и немного болела, но все же это стоило каждого момента. Ей пришлось бы опереться на Гарри для поддержки на следующий день или около того, но это были выходные, поэтому она смогла подстроиться.

Барбара стояла в день 30 августа, они были там почти месяц, но пришло время прощаться. Она знала, что Гарри и близнецы должны вернуться в свою таинственную школу-интернат.

«Ну, будь на связи», - ответила Барбара, когда она протянула руку и обняла Гарри, крепко обнимая его. Ошеломленная улыбка скользнула по ее лицу, она едва могла помочь себе.

Гарри слегка улыбнулся молодому рыжему, на секунду ошеломленный. Барбара провела некоторое время в ла-ла-джей, после того как Гарри обнял ее, прежде чем Памела прочистила горло.

«Похоже, мой отец на самом деле не сбил вас с толку, молодец», - ответила Барбара, но Джеймс Гордон был в ухе.

«Барбара, Гарри понимает, что я просто был осторожен», - ответил Гордон, глядя на свою дочь; с выражением, которое она приобрела на лице. "Разве ты не Гарри?"

«Да, сэр, вы делаете то, что должны», - заявил Гарри, протягивая руку, и Гордон крепко пожал ее. Он протянул руку и почесал за ухом Снаффлс. Это было мгновение, прежде чем Гарри оценил иронию одного из немногих честных полицейских в городе коррупции, ласкающего собачью форму печально известного массового убийцы. Близнецы ничего не сказали, хотя их выражения говорили в основном все.

Гордон вошел внутрь, оставив свою дочь попрощаться со своими друзьями. На улице было светло, и у него был длинный день на вокзале. С другой стороны, все дни в Готэм-сити закончились довольно длинным днем.

«О, и не удивляйтесь, если сова придет, чтобы доставить ваши письма», - добавил Гарри, главным образом, запоздалой мыслью, чем что-либо еще, и Барбара прикрыла бровь.

"Сова?"

«Вот увидишь», - ответила Памела с улыбкой, зная, что ее подруга, скорее всего, не поверила в это за чистую монету, хотя, если бы она была в положении Барбары, она бы не поверила. «Это было шоком и для нее».

«Это так же нормально для нас, как…»

Роуз покачала головой, и Аманда сразу же перестала разговаривать, но любопытство Барбары уже было захвачено.

"Вы в каком-то культе?" Барбара спросила, прежде чем она могла остановить себя. «Я имею в виду, это в вашем бизнесе, если вы…»

«Ну, некоторые могут вызвать культ, и в этом скрытом мире есть люди, которых достаточно для того, чтобы быть в одном», - ответил Гарри, слегка приподняв бровь, и Барбара улыбнулась, когда она немного отступила назад. «Тем не менее, это скрытый мир людей с экстраординарными способностями, превосходящими возможности смертных».

«О, неопределенно и таинственно тогда», - ответила Барбара с улыбкой.

«Совершенно верно», ответила Роуз со вздохом. Кошка была опасно закрыта для того, чтобы ее выпустили из сумки, хотя, если честно, Статут секретности был более мягким в Америке, чем в Великобритании.

Можно целый день спорить о том, хорошо это или плохо, или нет, но тем не менее, это было там. И в том-то и дело, что можно прийти к ситуации с точки зрения того, что Статут секретности фактически подвергает их большему риску разоблачения. Например, какой-нибудь параноидальный волшебник, пытающийся скрыть свой мир, разоблачит их всех на днях. Все, что потребовалось, это один брелок памяти, который не работал должным образом ..

«Ну, наш билет отсюда уходит в любой момент», ответила Роуз, прежде чем Гарри попрощался с девушками с объятиями и поцелуем. Аманда смотрела на Гарри с тоской в глазах, но ничего не сказала. "Было приятно с тобой встретиться."

«Вы тоже, пишите часто, все вы», - ответила Барбара, наблюдая за Гарри. Следующее, что она знала, они исчезли. Она подняла бровь. "Weird."

Барбара повернулась к Памеле, которая прикусила губу.

"Что случилось в любом случае?"

Памела не удержалась, чтобы сказать несколько слов за свой счет.

"Это волшебство, Бабс".

"Очень смешно, Пэм."

«Я был серьезен».

"И я."

Барбара знала, что с Гарри Поттером что-то не так, хотя что бы это ни было, она понятия не имела. Она узнает об этом слишком рано, рыжая голова откинула волосы назад, пока она не исчезла с ее лица, и ей потребовалось несколько мгновений, чтобы обдумать затруднительное положение, в котором она оказалась. Она дошла до тайны этого.

Ну, по крайней мере, у нее был новый друг по переписке, чтобы написать, это было что-то, не так ли?

«Остальные гоблины - это круто, не так ли?» Гарри спросил Серси, когда принцесса-гоблин повела его по коридорам. Девушка-гоблин пожала плечами, когда прочистила горло.

«Ты ничего не сделал, просто Фадж был здесь, и я клянусь, что его высокомерие приведет к очередному восстанию на днях», - коротко закатила глаза принцесса-гоблин. Она покачала головой, и Гарри улыбнулся.

«Не дай Бог случится, это даст Биннсу что-то, на чем можно будет гудеть еще на сто тысяч лет».

«Довольно», добавила Серси с улыбкой, но сосредоточилась на задаче и шла рядом с ним. Темноволосая принцесса гоблинов была одета в элегантные доспехи, стильные, но в то же время функциональные. Это было хорошо в доспехах гоблинов, они знали, как сделать работу в меру своих способностей. "Так что мы будем ..."

«Ты хотел показать мне этот сюрприз, будь моим гостем», - ответил Гарри, ожидая, когда принцесса-гоблин поведет за собой то, что она хотела ему показать. Она сделала это, идя по длинному коридору.

«Большая часть шкуры василиска была продана на открытом рынке», - объяснил ему Серси, ожидая, что он поймет намек, что она упала. «Но в то же время огромный обхват василиска и его размеры позволили нам сделать несколько комплектов брони, которые мы смогли продать».

Серси заинтересовалась этой темой, поэтому она приготовилась передать Гарри еще больше знаний. Правда заключалась в том, что магическая броня была ее особой страстью, и она могла говорить об этом часами и часами. И часто в прошлом она была.

«Волшебники не делают доспехи правильно, в них есть два фундаментальных недостатка», - заявила Серси, убедившись, что она полностью сосредоточила внимание волшебника, прежде чем продолжить. «Первый недостаток в том, что они делают доспехи слишком громоздкими. На яркой стороне они отражают большинство заклинаний, но какой смысл в этой доспехах, если они душат вас?»

«Нет смысла», - ответил Гарри, и она кивнула с улыбкой на лице.

Точно, - заявила Серси, подавая несколько бумаг, прежде чем подойти к шкафу. - Тогда есть доспехи, в которые можно перемещаться, но в них больше дыр, чем вы можете себе представить. Это в значительной степени бесполезно, потому что опытный волшебник или ведьма, они могут точно определить дыры. Гоблин также может точно определить отверстия, чтобы получить идеальную точность изображения. На самом деле, они могут воткнуть броню просто так ».

Принцесса-гоблин потратила минуту, чтобы покачать головой и улыбнуться, прежде чем продолжить.

«Должна быть комбинация эффективности, а также движения, процесс создания доспехов занимает много месяцев», - объяснил Гарри Серси. «Люди быстро меняются в процессе, используя все виды коротких путей. Фактически доспехи, сделанные гоблинами, довольно редки, но когда это так, вам лучше поверить, что это сработает. И не заставляйте меня начинать с огромного количества контрафакта». броня, которая отсутствует на черном рынке ".

Серси подумала об этом на мгновение, возникла проблема, и гоблины пытались ее обуздать. Они дали понять, что люди не продавали доспехи гоблинов напрямую, хотя это не помешало мошенникам в переулке Ноктюрн продавать кованые доспехи. Они расправлялись, но это был долгий процесс. Это был один шаг вперед и два шага назад весь путь.

«Но не берите в голову это», - заявила Серси, пытаясь оставаться профессионалом, несмотря на свое собственное разочарование в связи с тем, что жадные чистокровные продавали ублюдочную броню гоблинов на черном рынке и, таким образом, из-за этого гоблины выглядят плохо. Это было одной из причин, почему она дала Гарри информацию, которую Гринготтс раскрыла, полагая, что он может сделать их жизнь немного неудобной. "У меня есть кое-что для тебя."

Гарри увидел открытый шкаф и доспехи гоблинов. Это не было чем-то слишком причудливым, хотя там был черный топ с табличкой спереди и черные кожаные штаны с ботинками и пальто. Это не будет самая стильная часть доспехов в мире, но быть стильным - не главное.

«Вы упомянули мне об этом странном символе некоторое время назад», - заявила Серси, глядя на кривую букву «U». «Я признаю, это странно, но во многих отношениях это вас устраивает. Гораздо больше, чем во многих отношениях».

Чтобы подчеркнуть ее точку зрения, Серси положила палец на шрам от молнии на лбу Гарри и осторожно проследила его. Волшебник не отступил ни на секунду, и она улыбнулась.

«Вот оно, твоя новая броня, считай это подарком», - заявила Серси, прежде чем поправиться, на ее щеках появилось немного румянца. Гарри не знал, что гоблины способны на такой поступок. "Вы знаете ... из нации гоблинов."

Серси, дерзкая, но не настолько, чтобы сделать это, когда вокруг были другие гоблины, встала на цыпочки и легонько поцеловала Гарри в щеку.

«Ну, я думаю, что я единственный человек в памяти, которого когда-либо целовал гоблин, даже если это такая великолепная принцесса гоблинов, как ты», - ответил Гарри, и Серси выглядела и довольной, и смущенной. «Я должен чувствовать честь».

Она немного запнулась, но сумела сжать нервы, более уверенно шагнув к нему. «Тебе лучше чувствовать честь, ничего подобного никогда не случалось раньше».

«И спасибо за доспехи, я уверен, что смогу использовать их хорошо», - ответил Гарри, думая о возможностях. Если бы он попал в ситуацию, когда он знал, что может получить несколько прямых ударов, это было бы полезно.

«Я знаю, что так и будет, и это не было проблемой», - заметила Серси, прежде чем вручить Гарри пачку документов. «Ваши ежеквартальные заявления, как всегда. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы знаете, где связаться со мной. Хорошего дня».

Гарри знал, что он будет.

Лето прошло довольно быстро, и Гарри вернулся на платформу, готовый отправиться в Хогвартс-Экспресс.

"Гарри!"

Гермиона бросилась на Гарри и крепко обняла его. Шарлотта стояла там с улыбкой на лице.

"Хорошее лето, Гарри?" - спросила Шарлотта, когда женщина посмотрела на него, и Гарри улыбнулся.

«Это было довольно интересно», - сказал ей Гарри, наблюдая, как другая женщина перед ним качает головой. «Но на самом деле вопрос в том, что Гермиона действительно наслаждается своим отпуском или она изучает свой мозг?»

Гермиона скрестила руки и хмуро посмотрела на Гарри, но сквозь ее лицо пронзила улыбка. Шарлотта получила некоторое удовольствие от выходок ее дочери. «Я думаю, что Гермиона достаточно подготовлена к экзаменам по СОВ, не переусердствовав. Я считаю, что контроль за ее дальнейшей подготовкой в ее способных руках».

"Так это Гермиона?"

Аманда и Эмили высветились в этот момент, и Гермиона выглядела озадаченной, прежде чем обернулась и повернулась к Гарри с вопросительным выражением в глазах. "Гарри, кто ..."

«Это Аманда, это Эмили, они мои сестры-близнецы», - ответил Гарри самым беспечным голосом за всю историю. Молодой волшебник повернулся к двум близнецам, один из которых издевательски поклонился, а другой выглядел немного более сдержанным.

Гермиона смотрела на Гарри, широко раскрыв рот, но покачала головой. "Когда это произошло?"

«За лето мне есть что рассказать, но это будет позже», - ответил Гарри, поворачиваясь с Гермионой, но заметил Дафну, Трейси и Асторию на платформе.

Дафна подошла, обняла Гарри и дала ему довольно страстное приветствие. Она крепко поцеловала его в губы, а затем провела руками по его волосам. Блондинка отступила, когда женщина, которая выглядела так, как будто ей было за двадцать, хотя она была немного старше, вышла вперед. Она была довольно высокой с короткими светлыми волосами и была одета в черную мантию с оттенками чулок и высоких каблуков внизу.

«Гарри Поттер, это честь встретиться с тобой, моя дочь так много рассказала мне о тебе», - заметила женщина, оглядывая его с ног до головы, любя то, что видела. «Меня зовут Анастасия Гринграсс».

«Тогда Дафни и мать Астории», - ответил Гарри, вспомнив, что Андромеда случайно упомянула ее. Она была довольно высоко в министерстве и, вероятно, знала, где похоронены многие скелеты, поэтому она будет полезным помощником. "Как дела?"

Гарри протянул руку и поцеловал ее руку, из-за чего Анастасия выглядела довольно покрасневшей и довольной.

«У меня все хорошо, мистер Поттер», - ответила Анастасия, продолжая с интересом наблюдать за Гарри. Да, она наверняка могла видеть то, что видели ее дочери в этом волшебнике. «Я хочу поблагодарить вас за помощь моей дочери в прошлом году против Локхарта».

Анастасия не слишком расстроилась из-за смерти этого человека, особенно когда он узнал, что они сделали. Это дало определенным людям необходимый огонь по более жесткому регулированию заклинаний памяти и их обучению. Конечно, они не сразу отследили, когда заклинания памяти были сделаны, а затем проследили, когда были сделаны непростительные проклятия. По меньшей мере, это была сложная задача, наполовину вызывающая уродливые вопросы о заклинаниях памяти, которые они делали для маггловских женщин или даже мужчин, что же на самом деле скрывалось?

«Я проходил мимо», - быстро заявил Гарри, но подумал, что его действия хорошо сработали.

«И вам повезло, что вы были», - ответила Анастасия, прежде чем она проверила время. «Поезд отправляется через десять минут, поэтому было бы разумно, чтобы вы ушли. Я подозреваю, что мы столкнемся друг с другом раньше, чем позже, мистер Поттер».

«Мы могли бы», - ответил Гарри быстрым голосом с улыбкой на лице, прежде чем он поклонился ей и попрощался с ней.

Гарри прошел мимо, рассказывая Гермионе, Дафни, Астории и Трейси о событиях его лета. Он сохранил тот факт, что печально известный массовый убийца выдавал себя за собаку близнецов, это был элемент, о котором он говорил им в будущем, но сейчас не время говорить им об этом. Волшебник окутал их, они последовали за ним.

«Надо сказать, я с нетерпением жду Хогвартса», - спокойно сказала Эмили.

Аманда закатила глаза. «Как сказал Гарри, новинка исчезнет примерно через две недели».

«Но… мы можем быстро выйти отсюда», ответила Эмили, но Гермиона посмотрела на них.

«Да, но это очень тяжелая работа», - предупредила их Гермиона, но близнецы пожали плечами.

«Мы наслаждаемся вызовом».

Они сказали это следующее заявление в унисон, поэтому Гермиона пожала плечами. Кто она такая, чтобы спорить: если бы они были чем-то вроде Гарри, они были бы расстроены Хогвартсом. На самом деле, Гермиона не могла поверить, что во время рождественских каникул она и Гарри будут сидеть в своих совах. Если они не сломаются и не отложат их в следующем году, они собираются войти в историю Хогвартса.

"Вы слышали о Сириусе Блэке?" - спросила Астория тихим голосом. «Тринадцать человек с одним проклятием и всем этим».

«Да, трудно не слышать о нем, единственном человеке, когда-либо вышедшем из Азкабана», - прокомментировал Гарри, не спуская с них глаз.

"Но что, если он не был осужден?" Дафна спросила, решив выбросить эту гипотетическую ситуацию там. «Вы знаете, моя мать пытается найти какие-либо записи о судебном процессе, но она не смогла их найти».

«Андромеде тоже не удалось найти», добавил Гарри, и Гермиона закусила губу.

«Они бы дали ему испытание, даже с тем, что он сделал. Разве они не хотели бы устранить любые сомнения, что он может быть невиновен?»

Вдумчивое выражение омыло лицо Астории. "Может быть, он был невиновен?"

«Судебный процесс мог бы решить подобные проблемы», предложила Гермиона, но Гарри схватил ее за руку.

«Гермиона, правовая система в этом мире… ну, это как-то искажено, министерство хочет выглядеть так, будто они что-то делают, не делая ничего на самом деле», - сказал ей Гарри, и это было не его заявление, на самом деле Андромеда сказал ему. Она все еще распутывала большую часть красной ленты, касающейся его опеки, и к следующему лету он будет свободен от Дурсли, скрестив пальцы.

Дафна вмешалась с ответом. «Многие люди за это время их бросали в Азкабан без всяких испытаний, это зависело от того, насколько они были готовы играть в мяч. И если кто-то на более высоких уровнях сделал это для вас, это был конец. вы."

«Это неправильно», - вмешался Гарри, и Снаффлз лаял в согласии, но Гарри посмотрел на него, и он положил голову на лапы. «Но это то, что есть».

«Запутано, что это такое», - ответила ему Аманда, никогда не высказывавшаяся.

«Это довольно плохо», добавила Эмили, пожав плечами. Она хотела думать о лучшем из людей, но с этим миром было очень плохо, она не чувствовала себя слишком многообещающе, войдя в этот мир.

«Что ж, с людьми, которые должны быть в Азкабане, ходить по улицам, в то время как других бросают», - заметила Астория, схватившись за руки.

Дафна взяла ее за руку и издала небольшой кашель, который звучал как «Малфой».

«Итак, Астория, я слышал, что ты получил высшие оценки на экзаменах за первый год», - заявил Гарри блондинке, и она улыбнулась ему.

«Благодаря тебе, возможно, мне придется вознаградить тебя позже», - ответила Астория с понимающим блеском в глазах.

Характер этой награды был прерван жителем Хогвартса № 2, более известным как Драко Малфой, который был между его миньонами.

"Почему это ... аааа ..."

Драко почувствовал, как у него болят пальцы ног, как будто их подожгли. Астория положила палочку в рукав, небрежно насвистывая.

«Ты, тупой предатель крови…»

Дафни взорвала его в двери.

«Обращай внимание на мою сестру, Малфой», - резко предупредила Дафна, но Астория скрестила руки, предлагая невинный взгляд. Старшая сестра Гринграсс развернулась, чтобы сосредоточиться на Крэббе и Гойле. "Тебе лучше забрать Малфоя".

Крэбб и Гойл кивнули, их выражения застыли.

«Ты думаешь, Малфой уже научится», - ответила Гермиона, качая головой.

«Поверь мне, он с каждым годом становится все хуже, но учитывая то, на что похож его отец, почему-то я не удивлен», - заявила Трейси, впервые выступая, и Дафни улыбнулась ей.

«След, он Малфой, они думают, что они важнее, чем они есть на самом деле», - сказала ей Дафна быстрым голосом, и темноволосая девушка ухмыльнулась.

«Это был хороший выстрел», Аманда ответила Астории.

Астория улыбнулась, довольная комплиментом сестры Гарри. Даже близнецы, это может быть весело. Нет нуля, это было бы весело. Блондинка Слизерин подумала об этом, по правде говоря, она стремилась к промежности Малфоя, но, учитывая, что он был ублюдком без члена, она не была достаточно умела целиться в такую маленькую цель.

Джинни появилась через мгновение в каком-то странном режиме.

"Эй, Джинни, как прошло лето?" - спросила Гермиона, совершенно невинный вопрос, но тот, который Джинни не обрадовала, услышав.

«Ну, мама была невыносима после всего инцидента с Камерой», ответила Джинни, садясь рядом с группой. «Она держала мою руку на публике по всему Египту, как будто я был чертовски двухлетним. И не только это, она не пустила меня в храм со скелетами, идиотами-магловскими ворами, которые были прокляты».

«Так плохо», - ответила Гермиона, когда Джинни покачала головой.

«Да, это плохо», - заявила Джинни, глядя в окно. «Перси - главный мальчик, поэтому, естественно, он думает, что он что-то особенное».

«Разве он не знает, что это позиция фигуры, которая не позволяет учителю делать что-либо?» Гарри спросил, и Джинни пожала плечами. Гарри умер бы от стыда, если бы его назвали Head Boy.

«Перси имеет высокое мнение о себе, можно подумать, что он будет избран министром всего мира».

Гарри сделал паузу, он был уверен, что Рон появится.

«Рон с близнецами, мама позаботилась о том, чтобы они застряли с ним, чтобы убедиться… чтобы он не потерял еще больше клеток мозга», ответила Джинни, делая паузу. «Хорошей новостью является то, что он заново выучил алфавит и как считать. Так что это прогресс».

«Не думала, что он способен на такое», пробормотала Гермиона.

«Мне нужна твоя помощь в проекте, Джинни», - заметил Гарри, и ее глаза вспыхнули интересом.

«Тебе не нужно ничего спрашивать», - ответила она, прежде чем вздрогнуть от того, как это звучало в отчаянии. Ей придется поработать над этим, в любом случае, далеко за пределами спальни.

«Мне нужно, чтобы ты помог мне убрать крысу Рона от него, когда мы в Хогвартсе», - сказал ей Гарри, и Джинни посмотрела на него с бровью.

«Не волнуйся, у меня есть идея», сказала Джинни, принимая его заявление без вопросов, ее лояльность к нему на сто процентов. Она бы убила за него, если бы спросили.

Несколько минут легкого разговора спустя, и Хогвартс-Экспресс остановился. Гермиона вскочила, ее глаза осмотрелись, и брюнетный книжный червь нахмурился. Было одно утверждение, которое было очевидным и достаточно уверенным, что она должна была это сказать.

«Мы еще не могли быть в Хогвартсе».

"Тогда почему мы остановились?" Аманда спросила, но окна запотели.

Гарри это не понравилось, и Снаффлс начал скулить. Окна вокруг них запотели. Его охватило ощущение холода, и Гарри закрыл глаза, чувствуя, что его омывает безнадежное чувство. Он никогда не чувствовал ничего подобного раньше.

«Сосредоточься, оставайся под контролем», - подумал Гарри, слегка пошатываясь, но увидел, что Джинни стала кататонической, ее глаза расширились.

Тайная Комната и все атаки пронзили ее разум. Джинни сделала их, но она не смогла их контролировать. Рыжая девушка покачала головой, стуча зубами, когда она слегка покачивалась взад и вперед, сгибая колени, ее руки стали неметь. Она опустилась.

Гарри обернулся и увидел их по ту сторону двери. Безликие, ужасные создания с капюшоном.

Это было, как будто он был в туннеле, но благодаря силе упорной воли держала Гарри от затемнения.

Дементоры были здесь, и они искали добычу, чтобы питаться.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Voznesenie/

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

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

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

**Глава – 10: Год третий (Часть первая)**

Время прошло так быстро, почти как пятно, до такой степени, что Гарри нужно было перемотать его в своем разуме. Он был почти уверен, что потерял несколько минут своей жизни, что было нехорошо. Пришли дементоры, и несколько членов его купе отреагировали плохо.

Невилл, который был одним купе, тоже отреагировал довольно плохо. У Рона, похоже, не было лучшей реакции, но, к счастью, он не ударился головой и не поранился. Близнецы были достаточно быстры, чтобы смягчить его падение. Как справедливо заметила Джинни, Рону оставалось не так много клеток мозга. Это было точно. Рыжеволосая девушка подумала обо всем, что происходило в зале, и Гарри почувствовал, что она плохо переживает это.

К счастью, они были спасены.

"Никто здесь не прячет Сириуса Блэка под их плащами!"

«Нет, просто как собака», - подумал Гарри, увидев, как Волдеморт прибыл в его воспоминания, убил его отца и превратил его мать в кому. Тепловое зрение на самом деле было хорошим моментом, что заставило Гарри скептически отнестись к тому, почему дементоры заставили его облегчить его. Конечно, они должны были заставить человека избавиться от своих самых худших воспоминаний.

Гарри заметил нечто гораздо более тревожное, чем дементоры. А именно усы на этого человека, и в то время как он видел некоторые довольно подозрительные усов в свое время, и тетя Мардж была адская усами, это один из Гарри думать, что именно этот человек должен сопровождаться порно музыки каждый раз, когда он вошел в номер. Он вписался бы в какую-то обстановку гостиной семидесятых, просто охладив усы, в комбинезоне со слишком большим нагрудным стулом и окруженный густым облаком дыма.

Гарри покачал головой, потому что воздействие дементоров заставило его подумать о странных вещах. Ведь мудрец однажды сказал: никогда не судите другого человека по его волосам на лице.

Хорошо, может быть, никто не сказал этого, но они сказали бы это, если бы думали об этом. Хотя другой мудрец мог бы сказать, что никогда не судить другого человека по его порнухе. Гарри был довольно потрясен, хватаясь за голову и пытаясь сохранять спокойствие даже после того, как эти ужасы убежали. Джинни откинулась на спинку стула, глаза расширились, и не было никаких причин, почему. Астория и Гермиона были поражены примерно так же, как Гарри, но Дафна смотрела на Гарри.

"Что случилось?" - спросил Гарри, пытаясь вернуть себя в нормальное состояние, у него никогда не было такой странной реакции.

Дафни закусила губу, прежде чем дать ему знать. "Ты, ты, затемненный, прости."

«Хорошо, черт возьми», - подумал Гарри, он был раздражен слабостью, которую он проявил, но, к счастью, это были люди, которые, надеюсь, не будут распространять информацию.

Был громкий разбивая звук, и Гарри увидел, что человек с очень тревожном pornstache начал распадаться большой шоколадный батончик. Был момент, когда Гарри сделал паузу, в нем было что-то знакомое, как будто он встречал его раньше, когда он был очень молод.

Волшебник немного вздрогнул, что звучало не так тревожно, как в его голове, но тем не менее волшебник ждал, когда он раздаст шоколадку.

«Ешь, это поможет», - заявил мужчина с усами в порнухе, и Гарри кивнул, конечно же, шоколад был лекарством для этих дементоров. Волшебник наблюдал за ним.

"Кто ты?" - спросил Гарри, применив несколько сканирующих заклинаний, чтобы убедиться, что шоколад не был наркотиком или чем-то еще. Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть, особенно когда у кого-то такое порнушье.

«Ремус Люпин, новый учитель Защиты от темных искусств», - ответил Люпин, наблюдая за ними, следя за тем, чтобы они ели шоколад.

«Значит, профессор Тонкс не вернется», - заявила Гермиона, но Гарри покачал головой.

«Помни, один год», - прошептал ей Гарри, взяв шоколад, а остальные последовали его примеру.

Люпин отошел на мгновение, чтобы, без сомнения, проверить, чтобы дементоры не затронули кого-либо еще.

Амелия Боунс, как правило, была честной женщиной, которая старалась не терять самообладания, но были случаи, когда она, как правило, проверяла эту самую добродетель теми же идиотами, которые руководили министерством. Сегодня был один из тех случаев, когда ее терпение было проверено на сто процентов. Ведьма разбежалась по сценарию, который произошел у нее в голове, и она опасалась посылать эти грязные вещи, чтобы охранять школу, полную детей, особенно одна из которых была ее племянницей.

Фадж и Амбридж возражали против ее попытки удалить дементоров, и Люциус Малфой предложил свои два кнута ситуации. Несмотря на то, что произошло в прошлом году, Люциус вышел из всего инцидента в Тайной комнате, пахнущего розой. И его друзья в министерстве следовали за ним, а Фадж был высококлассным. Что касается Амбриджа, она всегда держалась за самый мощный фургон.

Никто не любил Амбридж, но у нее была эта прискорбная черта: она появлялась на каждом углу и проявляла свою власть. Это было очень тревожно для Амелии, но так было в министерстве. Женщина на мгновение обдумала все и встала рядом с молодым аврором рядом с ней. Дочь Андромеды, кого-то, кого Амелия считала близким другом и одним из ее немногих союзников.

«Аврор Тонкс, позаботься о том, чтобы ты продолжал получать как можно больше информации», - заявила Амелия своим резким голосом, и Тонкс кивнула, шагая к сцене, но стараясь не держаться слишком близко. Дементоры находились на краю Хогсмида, ожидая, когда их развернут у входа. Она терпеливо ждала возвращения Тонкс, и примерно через десять минут она вернулась.

«Целая куча студентов, большинство из которых довольно потрясены, и Люпин дал мне отчет», - сообщила ей Тонкс, и Амелия наклонила голову. «Гарри Поттер потерял сознание на мгновение. Он идет в школу, так что вы хотите, чтобы я проверил его?»

«Да, я пойду с тобой, лучше, если я проинформирую его лично», - бодро заявила Амелия, тридцатипятилетняя женщина, идущая с Тонкс. Она не могла поверить, что Фадж думал, что это хорошая идея - держать кого-то в неведении. Дамблдор, естественно, согласился. Амелия подумала, что Дамблдор должен был уйти в отставку пятнадцать лет назад, в наши дни он дорожил репутацией больше всего на свете.

Тонкс пошла вперед, разыскивая Гарри в толпе. Он подался вперед, и она поприветствовала его.

«Привет, Гарри», - сказала Тонкс взволнованным голосом, когда она потянулась вперед, чтобы обнять Гарри, но он затянул ее в долгий поцелуй. Аврор подумал, что ей следует постараться быть более профессиональным, но на самом деле ей все равно. «Итак… я здесь, чтобы охранять ваше тело».

"О, да?" Гарри спросил с подмигиванием, и Тонкс улыбнулась, когда она схватила его за руку. Он на мгновение остановил ее и остановил перед собой брюнетного книжного червя. - Гермиона, не могли бы вы сделать мне одолжение и убедиться, что Аманда и Эмили хорошо ходят в школу?

Гермиона кивнула, Гарри предупредил ее, что эти двое могут быть пригоршней, но почему-то она чувствовала, что болтание с Гарри почти два года позволяет ей справиться с чем угодно. Джинни увидела, как Рон подошел к школе, выглядя немного пьяным, но Гарри сказал «позже» и «держал крысу в поле зрения». Она кивнула и выразила решительное выражение на лице.

«Дементоры в поезде, Гарри», прошептала Тонкс, и Гарри уставился на нее.

«Профессор Порнсташ сказал вам», - заметил напряженный голос Гарри, и Тонкс коротко кивнула. Гарри вздохнул. «Полагаю, это слабость, которую я стараюсь исправить».

Он не собирался стонать о своей слабости, а скорее собирался что-то с этим сделать.

«Гарри, не волнуйся об этом, большинство людей мочатся вокруг дементоров», - сказала Тонкс тихим голосом, но осторожное выражение лица Гарри подсказало ей, что сейчас не время. Она поспешно исправлена. «И я знаю, что вы не большинство людей…»

«Нет, я не», - заметил Гарри, когда Тонкс шла с ним. "Итак, Кости хочет меня видеть?"

«Да, она расскажет вам о ситуации с безопасностью», - заявила Тонкс, и она повела Гарри за руку. Если бы Гарри нуждался в деталях безопасности, он предполагал, что он мог сделать намного хуже, чем горячая женщина Метаморфмагуса. «Мадам Бонс, я же говорила, что могу получить его одним куском».

«Я знала, что ты это сделаешь, аврор Тонкс», - ответила Амелия, прежде чем повернуться лицом к Гарри. «Мистер Поттер, я Амелия Боунс, глава отдела магического правоприменения».

«Рад с вами познакомиться», - ответил Гарри, пожимая руку одному из немногих компетентных политиков в министерстве или, как сказала Андромеда, цветку в навозе дракона. «Я слышал о ситуации с Сириусом Блэком. Из того, что я смог узнать, он был одним из самых опасных Пожирателей Смерти. "

Амелия вежливо вздрогнула не потому, что боялась имени, а потому, что была рядом с людьми, которые так вздрогнули, когда услышали это имя, это был рефлекторный поступок.

«Это гораздо глубже, чем, якобы, он предал ваших родителей и продал их Волан-де-Морту, прежде чем убил тринадцать человек», - заявила Амелия, но Гарри поймал скептицизм в ее собственных словах. «Это относится к общеизвестным терминам, но единственная официальная запись в министерстве - это стенограмма, которая показывает, что Дамблдор дал Бартемию Краучу слово, что Блэк был тайным хранителем».

«Андромеда сказала мне, что суда не было», - ответил Гарри, прежде чем Амелия покачала головой.

«Никакой записи, которую мне удалось найти», - подтвердила Амелия живым тоном: чем больше она разглядывала весь этот бизнес, тем больше ей не нравилось. Женщина чувствовала определенное подозрение в том, что делает министерство и как они справляются с этим полным фиаско Черного. «Я думаю, что вы правы, если вы с подозрением относитесь к этому».

«И Петтигрю… они никогда не находили тела», - прокомментировал Гарри, пытаясь посадить определенное семя в сознании Амелии. Конечно же, она очень хорошо следовала за его ходом мыслей.

«Это еще одна часть расследования, которую я пытаюсь определить», - ответила Амелия, ломая голову над ситуацией.

Были определенные фундаментальные недостатки в ситуации, которая действительно выпала на долю Амелии, поскольку одно из найденных тел было целым. Конечно, это была лишь незначительная часть расследования. Недостаток знаний о том, какой тип заклинания использовали черные, также раздражал ее. Простое взрывное заклинание не учитывало бы, как тело Петтигрю было уничтожено.

Это сделало Амелию еще более подозрительной, а также осознало, что в аврорском отделе было много некомпетентности, но она пыталась это исправить.

«Я буду расследовать этот вопрос, но ваши опасения заслуживают рассмотрения», - осторожно заметила Амелия, уделив минуту тому, чтобы все обдумать.

Что-то было не так во всей этой ситуации, но что было неправильно, она выяснит в свое время. Она сделала несколько заметок и продолжила расследование.

«Кажется, у тебя оптимальное здоровье для кого-то, кто сталкивался с дементорами», - ответила Амелия, но Гарри остановился на секунду, прежде чем кивнул.

«Они действительно очень плохо влияют на всех», - заметил Гарри, скорее в виде заявления, чем в вопросе, и Амелия коротко кивнула, что наверняка было так.

«Да, их боятся по какой-то причине», - согласилась она, прежде чем перейти в более деловой режим. «Я оставлю вас в довольно умелых руках авроров Тонкс, пока черные не будут задержаны и дементоры не могут быть отозваны обратно в Азкабан».

Амелия задалась вопросом, когда это произойдет, хотя она подозревала, что на ее пути возникнут кучи красной ленты.

«Спасибо, что уделили время», - ответил Гарри, крепко пожав Амелии руку и слегка поцеловав ее.

Она была застигнута врасплох его действиями. Конечно, это было традиционно для чистокровного общества, даже если оно было поддельным и искусственным, как и многое другое. Это действие казалось искренним, и она не могла не чувствовать приятного покалывания, наполняющего ее тело.

«Это не было проблемой, мистер Поттер», - заявила Амелия, закрывая глаза. Он был молодым человеком огромной силы, которого дементоры не стали кататониками. Особенно учитывая тот факт, что была большая вероятность того, что эти худшие воспоминания были воспоминания о смерти его родителей; Это были воспоминания Амелии, которые никому не завидовали от необходимости переживать.

Гарри наклонил голову коротким кивком и повернулся к Тонкс.

"Время уже пришло?" Тонкс прошептала Гарри, и Гарри повернулся к ней.

«Джинни держит грызуна в поле зрения», - ответил ей Гарри, и Тонкс обернулась, чуть улыбаясь.

"Хорошо, вы отслеживали Рона, но как насчет Петтигрю?" - спросила Тонкс, и глаза Гарри мелькнули от радости, когда они направились в школу.

Как оказалось, сортировка завершилась как раз вовремя. Гарри не было грустно пропустить школьную песню, и он увидел Рона на краю стола. Он заметил, что Аманда и Эмили нашли свои дома за столом Гриффиндора. Хотя он подозревал, что оба они могли преуспеть во всех четырех домах; у них были те же черты, что и у Гарри, которые высадили их в гриффиндорском доме.

Он посмотрел на Джинни, и им нужно было сыграть свою роль.

«Он все еще думает, что он твой друг», - прошептал Невилл Гарри, когда они оба заметили, что Рон пытается поймать их взгляд.

«Конечно, он никогда не был самой яркой лампочкой в коробке, и это было до всех травм головы», - ответил Гарри, но Гермиона покачала головой.

«Я не думаю, что вы могли бы нанести большой ущерб кому-то, что было так далеко, но… может быть, мы слишком мало ему доверяем», - ответила Гермиона, но это заявление прозвучало до того, как она увидела, как Рон сует свой рот в рот, почти вдыхая Это. Она закрыла глаза и сморщила нос. «И, возможно, я пытаюсь дать ему слишком много кредитов».

"Немного?" Джинни спросила дразнящим голосом, прежде чем она понизила голос. "Когда ты…."

«После обеда не хочу делать свою ночь совершенно плохой», - ответил Гарри, глядя на молодого рыжего перед собой.

«Он ест как свинья», - прошептала Аманда Эмили, которая покачала головой и посмотрела на сестру прищуренными глазами.

"Почему ты должен быть таким жестоким со свиньями?" Эмили спросила, глядя на Рона с отвращением.

Рон думал, что он был чем-то очевидно, имея более высокое мнение о себе, чем следовало бы, но Гарри наблюдал за ним с определенным уровнем незаинтересованности и очень сильным отвращением. Он заметил, что если Рон захлебнется своей едой, ему будет намного легче снять и схватить крысу.

Праздник закончился, как и объявления Дамблдора, и Гарри с Джинни встретились.

«Сейчас», - сказала она.

«Теперь», - ответил Гарри, когда они подошли. Он решил привлечь внимание ласки. "Привет, Рон!"

"Гарри, приятель, рад тебя видеть, я имею в виду ... это было давно, но ... это будет чертовски хороший год в Хогвартсе, не так ли?" - спросил Рон, слегка запутываясь в своих словах. Гарри предположил, что это будет результатом двух сотрясений. И Уизли не сможет позволить себе должного лечения Рона.

«Рон, мне нужна твоя крыса», - сказал Гарри без преамбулы.

«Крыса?» - спросил Рон, явно забыв, что у него была домашняя крыса.

«Да, Рон, ты знаешь пушистых, четыре ноги, палец на ноге отсутствует, немного лучше гигиена, чем у тебя», - подсказала Джинни, махая руками, закатывая глаза и довольно нетерпеливо щелкая языком.

"О, ты хочешь ..."

Джинни подумала, что Рон слишком медлителен, поэтому она нацелилась на заборы и выбила Рона на петлю с одним огромным ракетным ударом в лицо. Она еще раз проклинала его, и Гарри покорил крысу, прежде чем она смогла убежать.

«Я мог бы получить это от него без насилия, ты знаешь», - ответил Гарри, но на лице Джинни появилась сладкая улыбка.

"О, я знаю."

Улыбка на ее лице намекала на невинность, но подсказка была единственной вещью, которая была на месте. Они подобрали крысу и предложили Тонкс кивнуть. Теперь она знала, что с ним делать. Амелия, вероятно, еще не совсем вернулась в министерство, она упомянула, что будет в Хогсмиде в течение следующих нескольких дней, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение расследований.

Роуз не могла поверить в это, Петтигрю был в заключении, и имя Сириуса будет очищено. Хотя сколько это займет времени, она даже не могла догадаться. Рыжая женщина стояла в своем кабинете, и Гарри решил проверить с ней.

«Так много могло пойти не так, но все пошло правильно», - ответил Гарри, крепко обнимая свою тетю. Женщина улыбнулась, когда она расслабилась в объятиях своего племянника, его мускулистые руки обвились вокруг ее талии. Они обменялись триумфальными взглядами сквозь свои зеленые глаза. «Хотя Сириусу еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем его имя будет действительно очищено. И дементоры все еще будут здесь».

«Амелия и Андромеда сделают то, что они должны сделать, чтобы удостовериться, что он становится свободным и чистым», ответила Роуз, и Гарри наклонился, его тетя была на несколько дюймов ниже его, и он легко поцеловал ее в лоб.

«Да, они будут, но колеса правосудия вращаются быстро и медленно», - предложил Гарри, наблюдая за реакцией своей тети, и улыбка скользнула по ее лицу. "Я надеюсь, что…."

«Я тоже надеюсь на многое», - призналась Роуз, прижимаясь еще дальше, чтобы ее лоб упал на его грудь. «У Сириуса могут быть свои недостатки… но ни один невинный человек не заслуживает того, чтобы его обрекли на двенадцатилетний ад».

«Нет, не делают», - предложил Гарри, думая, что Сириус оставался в довольно хорошем настроении, несмотря на то, что жизнь его обидела. Конечно, Гарри действительно задавался вопросом, был ли он просто искусен в маскировке сильной боли. «Увидимся позже, профессор. Я должен проверить близнецов».

«Скажи им, что я сказал привет», ответила Роуз, прежде чем Гарри кратко поцеловал ее, развернулся и ушел, медленно идя. Это позволило новейшей учительнице Хогвартса заняться собой.

Роуз решила собрать планы уроков на следующий день, ее предшественник оставил вместе достаточно минное поле для ее навигации. Ей не нравилось обходить каждого из них, поскольку она пыталась превратить курс во что-то, что стоит изучить. Рыжая женщина скрестила руки на груди и продолжила двигаться по планам урока. До такой степени, что она не заметила шагов, которые эхом отдавались позади нее, но если она не заметила шагов, она заметила четкий голос, который эхом отразился через ее плечо.

"Роза, это было давно."

Роуз поморщилась; она узнала этот голос, мерзость, которой он был. Женщина много раз видела этого жирного ублюдка в детстве, навещая Лили. На мгновение Лили была убеждена, что он был ее другом, пока она не узнала, какой он стал одержимым преследователем и подонком. Из-за всех недостатков, которые были у Джеймса Поттера, это бледнело по сравнению с человеческими растратами и бешенством, зараженным кучей помета летучих мышей, стоявших рядом с Роуз.

«Профессор Снейп», ответила Роуз, зная, что он был одной из причин, почему она так долго пряталась.

«Теперь нет необходимости быть столь неформальным с коллегой, Роуз», - сказал Снейп своим самым шелковистым голосом. «Я предполагал, что ты был мертв после всех этих лет. Представь мое удивление, когда я узнал, что ты был жив».

"Это было для тебя сюрпризом, не так ли?" Спросила Роуз, закрыв глаза, когда она смотрела на Снейпа, он был не из тех парней, от которых можно отвести взгляд. "Есть ли смысл в этом визите, Снейп?"

Снейп улыбнулся, и это была такая улыбка, которая заставила кожу Роуз ползти, это была не милая и счастливая улыбка, если не сказать больше. "Роза, это позор, что случилось с твоей сестрой."

«Да, я уверена, ты хотел ее в качестве трофея», ответила Роуз, глядя на него с презрением. «Слово предупреждения, держись подальше от близнецов».

«Если две девушки Поттера доставят неприятности, я обязательно исправлю их поведение», - прошептал Снейп низким тоном. Роуз протянула руку и приготовилась схватить ее палочку, но в качестве дуэлянта она была справедливой, но немного не в своей практике. Лили было намного лучше, и Снейп ел ее на завтрак, обед и ужин. «И, возможно, вам следует проявить некоторое уважение».

«Я тебя не уважаю», возразила Роуз, чувствуя, как Снейп прислонился к столу, но оттолкнула его.

Снейп улыбнулся, на мгновение отступив назад и поправляя стойку, прежде чем осторожно развернуться на каблуке. «Вы обнаружите, что двери заперлись до того, как я попал сюда».

Роуз ударила палочкой по Снейпу и взяла немного крови, заставив его отступить. Кровь брызнула с его лица, и Снейп не сдерживался, фактически он готов был пойти на убийство.

У него не было времени реагировать на то, что произошло дальше. Вспышка света ударила по его руке. Эффекты которого были абсолютно ужасающими, в одно мгновение его рука была целой, а в следующий момент он узнал, что большая часть этого прошла. Палочка, рука и предплечье распались во вспышке света и жгучей жары. Все, что осталось от правой руки Снейпа, было прижженный пень, который заканчивался тем, что когда-то было у него на локте, и запах горелой плоти задерживался в воздухе. Он уставился на это потрясение, прежде чем рухнул на колени, и сальный мастер зелий закричал от боли.

Тревога в кабинете Роуз сработала, и приехали Дамблдор и МакГонагалл, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Снейп сжимает то, что когда-то было функциональной правой рукой.

"Он пытался ... он ..."

Прежде чем Роуз успела сказать, что Снейп пытался сделать, он направился к Полу в ее офисе.

"Святой Мунгос!"

Снейп знал, что, если он получит лечение в Хогвартсе, это достанется студентам. Он выскользнул, но ситуация с Роуз на данный момент отвлекла двух инструкторов.

"Роза, ты в порядке?" - мягко спросила Минерва, и в ответ рыжеволосая женщина кивнула.

«Я в порядке», быстро ответила Роуз, и глаза Дамблдора искривились от разочарования.

Он предположил, что большинство более темных импульсов Снейпа оставили его в прошлом, но оказалось, что предположение было неверным. Директор мог сказать, что сегодня вечером у него будет очень долгий и потенциально неприятный разговор с заместителем директора. Она пошла к нему с несколькими жалобами на Снейпа и шепотом неправильных поступков слизеринцев.

Ничего особо серьезного, по крайней мере, никакого нападения на сексуальное разнообразие, по крайней мере, Дамблдор надеялся, что нет, но он начал задаваться вопросом, что происходит под его собственным носом. Ошибки Локхарта с чарами памяти в прошлом году открыли ему настоящую правду. Как будто он начинал терять связь, и отставка должна была смотреть ему в лицо. Еще нет, у Дамблдора было еще несколько лет, по крайней мере, пять, прежде чем он смог благополучно уйти в отставку.

К счастью, у него был преемник, хотя он иронизировал над иронией, что именно Волан-де-Морт выбрал ту, которая сыграет роль Дамблдора. Ночь Хэллоуина 1981 была, когда это произошло. Тем не менее, у Дамблдора было еще несколько дел, которые ему нужно было убрать, прежде чем он вышел из фары и направился к следующему великому приключению.

Конечно, как многие скажут вам, прожектор было гораздо труднее потрясти, чем можно было бы подумать.

Роза прошла по коридору; ей нужно было прогуляться, чтобы очистить голову. В глубине души она знала, что после первоначального нападения Снейп сможет покорить ее. К счастью, она смогла удержать его или надолго, чтобы кто-то мог прыгнуть и спасти день.

Рыжая женщина улыбнулась, она знала, кем был этот кто-то. Там была его личная комната, и она прибыла со стуком в дверь.

Гарри открыл дверь после того, как Роуз подождала мгновение.

«Роза, входи», - заявил Гарри, видя, что его тетя может не чувствовать себя в безопасности после того, что случилось сегодня вечером. «Тонкс в соседней комнате, она принимает душ. Я думала присоединиться к ней, но видела, как ты здесь…»

«Спасибо, Гарри», вставила Роуз, прежде чем она обняла его. Гарри вернул объятие, его рыжая тетя, его горячая рыжая тетя, прижимая ее изгибы к его телу. Эти два настолько естественно вписываются в объятия друг друга, что это было необычно.

Гарри убрал ее волосы с ее зеленых глаз, так же, как глаза, которые принадлежали ему. Они подались вперед, Роуз почувствовала крепкие объятия между ними, прежде чем они обменялись нежными поцелуями.

Сначала поцелуй был нежным, но довольно быстро стал страстным. Их руки бродили по телам друг друга, и одежда Роуз немедленно соскользнула. На ней была голубая блузка, короткая черная юбка и каблуки, которые сразу же были сброшены, чтобы показать чулки, которые украшали ее ноги. Гарри втянул ее в поцелуй, углубил и откинул назад. Она обняла его вместе с ногами.

Они оба откинулись на кровать, и Гарри углубил поцелуй, посадив несколько на ее рот, а затем на ее шею, посасывая ее кожу и расстегивая ее блузку, чтобы раскрыть сокровище, которое лежало под ней.

18+

Гарри благодарно улыбнулся, Роуз носила только красный бюстгальтер от пояса до пояса. Ее кремовая кожа была восхитительной, круглые сочные груди, мягкая элегантная шея и гладкий, упругий живот. Он провел руками по ее телу, прежде чем расстегнуть ее юбку, чтобы найти подходящую пару кружевных красных трусиков.

«Гарри», - простонала Роуз, когда ее глаза мерцали от желания, чувствуя, как Гарри кладет палец на пояс ее трусиков, скользя по нему большим пальцем. «Я так сильно хочу тебя».

«И я тебя получу», - ответил Гарри, снимая рубашку, чтобы показать свое мускулистое телосложение. Роуз нетерпеливо и нетерпеливо пошла за штанами, немного расстегнув их. Ее движения стали более лихорадочными, когда она открыла его кнопки.

Роуз остановился и увидел свою выпуклость, прежде чем обхватить его член и немного сжать его. Она почувствовала, как пульсирует его выпуклость в ее руке, и он хмыкнул с радостным выражением, танцующим в его глазах.

«Ты хочешь этого так же сильно, как и я», - выдохнула Роуз, медленно снимая чулки со своих ног, немного дразня Гарри длинными ногами, раскрывая более гладкую плоть с каждым шагом.

Гарри положил пару рук по обеим сторонам ее бедер, провел руками вниз по ее ногам и предложил ей еще один голодный поцелуй. В ответ она потянулась вперед, опуская нижнее белье, по одному дюйму за раз, пока его пульсирующий фаллос не освободился.

Роуз откинулась на кровати, издав хриплый стон, когда увидела, что она стоит между ног Гарри, она пульсировала и поманила ее. Рыжий воспользовался моментом, чтобы оценить вершину мужественности, стоявшую между ног Гарри.

«Он такой большой», выдохнула Роуз, когда она потянулась вперед и схватила его член.

«Это то, что они все говорят», - парировал Гарри, наблюдая и оценивая едва сдерживаемую похоть, танцующую в ее зеленых глазах, когда она взяла его член и накачала его один, два и три раза, работая над его толстой длиной. Ее рука стала размытой, когда она работала над ним.

Красная голова наклонилась вперед, облизывая кончик его члена, и провела языком по нему. Зеленые глаза Роуз наполнились едва сдерживаемой похотью, потирая его член головой большим пальцем. Она почувствовала, как он пульсировал от ее прикосновения, когда он толкнул бедра вперед.

Гарри остановил ее и стянул с нее трусики. Ее пол открылся ему, безудержный и красивый, с опухшими губами и небольшой полоской рыжих волос, покрывающих его. Он видел, как соки скатывались по ее ногам и по бедрам, блестя от желания и восторга, которые Гарри мог ожидать только от такого видения женственности. Он опустил пальцы между ее ног, дразня ее.

Роза оказалась в ловушке на небесах; его пальцы исследовали ее складки с искусным мастерством. Она никогда не была затронута таким образом, и наверняка никогда не была затронута в таком вопросе. Волшебник умело манипулировал ее киской и обработал ее, потирая большим пальцем по ее клитору, прикасаясь к ней. Его палец изогнул ее и сместился внутрь нее.

«Гарри, пожалуйста, позволь мне высосать твоего монстра из члена», умоляла она его, и Гарри улыбнулся, откидываясь назад, чтобы она подняла голову к его члену и яйцам.

Роуз облизнула его вокруг члена, используя свой язык, чтобы поработать над его яйцами, а затем ловкими движениями провела языком по его члену. Рыжая вошла в действие и также закрыла глаза, когда она почувствовала следующее ощущение.

Его язык искусно прощупал ее киску и заставил ее сжиматься от желания, когда он работал с ней. Его язык вращался вокруг нее, облизывая ее внутренние складки и отнимая у них соки. Рыжая голова убедилась, что его член пронзил ее горло.

Гарри чувствовал себя на небесах, когда работал над женственностью своей тети, чередуя сосание ее клитора и облизывание ее внутренностей. Он изменил ситуацию и был вознагражден ее глубоким глотком его члена. Его толстый инструмент пронзил ее полость в горле, и Гарри почувствовал, как его шлепки ударили ее по лицу, но она сделала ворчливое движение, воздействуя на него. Она взяла его глубоко в рот с удивительным всасыванием, это было так приятно.

Роуз погрузилась в ощущения, которые Гарри ей принес, его язык воздействовал магией внутри ее ядра и продолжал вращаться, совершая круговые движения. Молодая ведьма почувствовала, как его руки обхватили ее задницу, когда он погрузился в ее женственность. Язык продолжал работать с ней, каждый удар ее внутренней части посылал электричество через ее тело. Каждая часть ее тела от макушки до кончиков пальцев на ногах наполнена желанием.

Затем она потеряла его, его язык начал шипеть и греметь в ее киске. Это было так хорошо, и через некоторое время Роза была уничтожена. Она жадно сосала его член, он стучал ей в горло, когда ее рот обвился вокруг него. Плотная полость рта обернулась вокруг его шеста, и она решила взять каждую каплю спермы с его шаров.

Роуз кончила еще несколько раз, но Гарри ударил ей в рот, посылая сперму в горло. Она чуть не заткнула рот толстыми веревками спермы, падающими ей в горло, но она осталась на месте и вырвалась из оргазма, когда он накачал тяжелый груз ей в рот. Каждый поток спермы был гуще, когда он продолжал качать ей рот.

Роуз вышла, слизывая сперму со рта, и она развернулась, прежде чем крепко обнять Гарри. Последний предмет одежды, ее лифчик упал на землю, и две кремовые, круглые груди прижались к груди Гарри, когда она поцеловала его. Замедляясь, ее язык облизал его лицо.

«Тебе так жарко, тетя», - выдохнул Гарри, когда она оседлала его колени, расположившись там, где его член был зажат между двумя горячими телами и прижался к ее животу. Он почувствовал, как его член коснулся ее плотной плоти живота и доволен.

«Да, я знаю, все мальчики преследовали меня, но они никогда не могли получить меня», - ответила Роуз, прежде чем погладить член своего племянника, чувствуя его пульсацию. «Итак, любимый, как бы ты хотел это сделать? Я был бы очень признателен, если бы ты прижал меня к этой кровати и трахнул меня, пока я не выношу».

Похотливая улыбка появилась на лице Гарри. - Значит, ты хочешь, чтобы я прижал тебя к этой кровати и трахнул, пока твои уши не кровоточат?

«Да, это то, что я хочу, чтобы ты сделал», - согласилась Роуз, очень похотливо облизывая губы, чувствуя, как в ее теле горит желание. Она едва могла дождаться, пока Гарри сделает это, доставит ей удовольствие, сделает ее своей.

Роуз полетела обратно на кровать, ее ноги поднялись в воздух, а затем они раздвинулись, позволив начаться вторжению Гарри в ее злобу. Как и большинство женщин-игроков в квиддич, она потеряла сопротивление в процессе езды на метле. Хотя что-то гораздо более приятное собиралось прокатиться на ней, когда его член погрузился в ее глубины.

Гарри схватил ее за бедра, врезался в нее, и она жадно застонала, чувствуя, как его толчки растягивают ее. Каждый проход в ее женскую глубину растягивал ее все больше и больше, когда он врезался в ее тело. Его толстый инструмент творил чудеса в нее.

"Гарри, трахни меня сильнее!" Роуз умоляла, крепко обнимая Гарри руками и ногами, подвигая губами к нему и давая ему голодный, страстный поцелуй. Он ответил, вонзив свой член в нее, работая ее внутренними стенами.

Ее киска была такой теплой, такой плотной и влажной для него. Гарри провел руками по ее волосам, его яйца ударились о ее кожу, когда он толкнул внутрь, кончик дразнил щель. Затем, еще одним плавным движением, он погрузился в нее, работая в ее восхитительно узком центре.

«Теперь ты моя, Роуз», - проворчал Гарри, прежде чем прижаться ртом к одному из ее сосков, облизнул центр и провел языком по нему.

Роуз сошла с ума, чувствуя, как ее киска сжимается вокруг него, и оргазм заставил ее тело загореться от удовольствия. Она крепко сжала его стержень, подгоняя его в тон с его толчками, работая в ее центр.

"Да, Гарри, блядь, да, тренируй меня, детка!" Роза закричала наверху ее легких, крича, когда его член врезался в нее. Он сильно ударил ее, ее сексуальные ноги обхватили его тело. Красная голова была в жару, ее киска промокла от возбуждения. Гарри сосал ее сиськи, как будто не было завтра, облизывая и сосая прекрасную плоть, потирая нос против расщепления.

Гарри довел себя до предела, и она тоже, вонзив в нее свой член, танец продолжался некоторое время, пока он толкал ее еще сильнее. Роуз скулила от его толчков, ее киска обернулась вокруг него. Зеленоглазый волшебник почувствовал, как ее стены ласкают его член, обвивают его, растирают его вверх и вниз.

Роуз застонала, она хотела его сперму и не переставала, чтобы он трахал ее, пока она не получит то, что хотела. Ей не терпелось получить этот густой груз его семени, извергающего в ее киску.

«Вы возбуждены», - прошептал Гарри, схватив ее за грудь и обхватив ее, что заставило ее стонать и подтягивать бедра, встречая его входящие толчки. "Тебе нравится твой непослушный племянник, трахающий твою тугую маленькую киску?"

"Да, Гарри, у тебя такой отличный член, стучите ко мне!" Роуз закричала в ответ, чувствуя, как ее удовольствие прокатилось над ней, пока Гарри катался на ней. Ее ноги были в воздухе, когда он погрузился в нее, с большими толчками в нее. "Стреляй в меня своим семенем, я хочу его, дай мне всю свою сперму, детка! Я твоя сука!"

Роуз потеряла себя в моменты удовольствия, входящие толчки, связанные с ней, и член плотно врезался в ее тело. Рыжая закрыла глаза, чувствуя, как удовольствие ворвалось в нее. Удары продолжали происходить, когда он врезался в нее, продолжал работать на нее с более сильными ударами.

"Держи меня и трахни меня, пока я не смогу ходить!" Роуз кричала похотливо.

«Господи, ты такой горячий, я собираюсь кончить», - выдохнул Гарри, чувствуя, как она капает мокрой киской, когда он трахал ее в пизду.

Тонкс наблюдала за дверью, завернутая только в полотенце, и смотрела, как Гарри стучит тетей по кровати. Ей стало так жарко, ее рука двигалась вниз по направлению к ее центру, когда она играла с собой при этом взгляде. Ее волосы все еще были мокрыми от душа, и теперь ей нужен был другой душ, холодный. Или ее киску, чтобы снова и снова наполнять член Гарри, это тоже сработает. Она ждала, наблюдая, как Гарри хлопает своим толстым членом в киску Роуз. Тонкс оттолкнула ее руку, обхватила ее киску и потерла ее клитор, закрыв глаза, когда она засунула туда пальцы, накачивая их в такт мощным, умелым ударам Гарри.

«О, чертовски жарко, это делает меня таким мокрым», - подумала Тонкс, катаясь на пальцах, но воображая их как член Гарри. Она взяла свою грудь другой рукой, когда они выросли в ее руке. Она поочередно играла с ее грудью правой рукой и терла клитор, где ее левая рука ласкала ее пизду.

Гарри был в моменте, вонзая свой толстый инструмент в ожидающую киску Розы, соки стекали по ее ногам. Он сделал еще несколько сильных ударов, прежде чем ее киска сжалась вокруг него. Стены плотно обвивали его член и доили его до тех пор, пока удовольствие от его промежности не взорвалось, разбрызгивая густую белую жидкость в ее ждущую киску. Он накачал свое семя в нее, вонзившись в нее.

Роуз громко закричала, чувствуя, как его награда откладывается в ее стенах, крепче обвивает его, пока она доит его, выпивая каждую каплю из его шаров. Она крепче обняла его, закрыла глаза и почувствовала удовольствие, когда он закончил накачивать в нее свое семя.

Тонкс упала на пол, ее волосы теперь стали рыжего оттенка, не говоря уже о длинных, а глаза зеленые, до такой степени, что она была точной копией Розы. Как только Гарри вырвался, Тонкс нырнула между ног Роуз, облизывая ее язык вокруг ее киски, выпивая и высасывая соки.

Гарри смотрел, расширив глаза, когда Тонкс опустилась на киску Роуз, или, с его точки зрения, Роуз съела Роуз. Это была горячая ситуация: одна горячая грудастая рыжая голова лизала киску другой грудастой рыжей, и она продолжала облизывать свою киску, оборачиваясь, чтобы показать Гарри свой язык. Ним мелькнул языком, позволяя награде капать с ее языка, когда она мучительно махала языком.

Это очень быстро разбудило Гарри. Волшебник втянул ее в крепкие объятия, ее массивные груди прижались к его мускулистой груди. Они оба целовали друг друга, их языки танцевали вместе с удовольствием, когда Тонкс поднялась, прежде чем опуститься на массивный инструмент Гарри. Она использовала свои силы, чтобы сделать ее киску чрезвычайно сжатой и сжала его.

Гарри застонал, когда она положила свои бедра на его член, и ее задница прижалась к его яйцам, когда она подпрыгивала вверх и вниз. Ее руки тянулись к его спине, когда она обхватила его ногами. Гарри проводил ее до точки, где она прижалась к стене.

Он никогда не нарушал момент, скорее он трахнул Тонкс у стены своей спальни. Ее спина прижалась к стене, когда он наклонился, похотливо сося ее грудь. Гарри облизал и попробовал вздымающийся сундук, работая с ней своим языком.

"Да, о черт, да!" Тонкс вздохнула, чувствуя, как рука Гарри ласкает ее грудь, когда он вонзается в нее, трахая ее у стены несколькими ударами. "Вы знаете ... ебать!"

Образцы речи Нима были превращены в случайное извержение «траха», но звучали они довольно жарко. Ее рот вспыхнул от желания, ее губы увлажнились, и Гарри захватил их в еще одном воздушном поцелуе, прежде чем он снова вернулся к ее груди. Он облизывал, покусывал и сосал ее стоящие соски, которые росли у него во рту. Он прикусил ее сосок и заставил ее киску крепко сжаться вокруг него.

«Черт, ты чертовски хорошо себя чувствуешь», - простонал Гарри, пронзая ее, проникая в нее своим членом, и Тонкс отодвинула ее бедра назад, сжимая давление вокруг его вторгающегося члена.

"Ты хочешь больше, у тебя есть больше, трахни меня бессмысленно, детка!" - закричала Тонкс, нащупывая ее сиськи. Они принадлежали ему, и она была счастлива, что он приставал к ней так, как она видела дальше. Каждый дюйм его пульсирующего фаллоса проникал в нее быстрыми ударами огня, все глубже и глубже погружаясь в нее. Она закрыла глаза, чувствуя прилив.

Гарри позволил себе отступить, и он упал на кровать. Когда он это сделал, Тонкс поднялась, только чтобы снова опуститься на его толстый инструмент. Он застонал, когда ее любовная коробочка сжалась вокруг его шаров, ее стройные бедра поднимались и опускались на таз. Он обхватил ее задницу сзади, сжимая прекрасные насыпи позади нее. В ответ она откинула голову, стонала, оседлала его, грудь подпрыгивала, как и она.

"Гарри, да трахни меня бессмысленно!" Тонкс умоляла его, ее рыжие волосы развевались, когда она подпрыгивала на нем, ее грудь покачивалась. Он схватил их, обрабатывая их своими талантливыми руками, и Гарри, играя с ее сиськами таким образом, довел ее до оргазма до такой степени, что она почти потеряла сознание.

Она напомнила себе поблагодарить Муди за его тренировки из ада, потому что это заставило ее сохранять определенное количество выносливости для определенных видов деятельности. Тонкс приподнялась и отскочила на его член, стены вокруг его толстого члена напряглись. Метаморфизм Аврор чувствовал себя чучелом снова и снова.

«Теперь у меня есть ты», - ответил Гарри, доходя до нижней части ее груди и прижимая их к груди, вызывая удовольствие наполнять ее тело и соки, капать по ее ногам, смазывая его толкающий член.

«Да, возьми меня, любым способом, которым ты хочешь меня», - умолял Ним, удары ускорялись и проникали в нее, волшебник толкал в нее при быстром огне.

Роуз поправилась на кровати и надулась. У нее не было члена Гарри прямо сейчас, и она хотела. Она потянулась к своей палочке и наколдовала фаллоимитатор. Она подняла его и сунула в свою капающую пизду, работая над ней, наблюдая, как ее племянник трахает точную копию себя. Иисус Христос, это было так жарко.

Гарри поднял бедра и вонзился в нее, он только начинал во многих отношениях. Стоны его тети, когда она наблюдала, как Гарри трахал ее точную копию, подстегнули его, и он схватил Тонкс, перевернул их позиции на кровати.

Тонкс удивленно застонала, когда Гарри заявил о себе, но это вызвало соки возбуждения, стекающие по ее ноге. Он поднялся и начал стучать в ее киску быстрыми движениями огня, толкаясь со скоростью света. Это заставило Роуз начать изнашивать свое дилдо на своей киске и стонах.

"Трахни мою киску RAW!"

Это было сказано и Роуз, и Ним в унисон и технически точным. Гарри схватил ее за бедра, вонзился в нее, прежде чем его яйца напряглись. Он вонзился в ее ожидающую киску, толкая ее.

Был еще несколько ударов, прежде чем шары Гарри сжались, и он послал свою награду в ожидающую киску Нима. Она крепко сжала его, когда он вонзился в нее.

"Мой ход!"

Роуз приготовилась к своей очереди, и эти две горячие женщины сменяли Гарри всю ночь.

18+ End.

«У меня есть вопрос», - внезапно заявил Гарри Фаоре, которая подняла бровь, прежде чем повернуться к нему. Трое из них, Гарри, Кара и Фаора, сидели в сновидении, скрестив ноги.

«Вот для чего нужны эти занятия, чтобы узнать все, что вы можете», - ответила Фаора, схватив его за руку, и Кара посмотрела на него.

«У меня есть вопрос, касающийся моих сестер-близнецов, Аманды и Эмили», - сказал ей Гарри, и Фаора сделала паузу. «Вы сказали, что кристалл изменил мою мать, чтобы она смогла родить меня, чтобы служить сосудом для нашего отца».

«Да, Хар-Зод, я понимаю, что это будет проблемой», - ответил ему Фаора, прежде чем остановиться на мгновение и дать ответ после некоторой мысли. «Ваша мать была достаточно изменена, так как она также передала бы некоторые генетические черты криптонианцев. У них были бы некоторые способности, хотя я не могу сказать, что это неизведанные воды, и мы имеем дело с непроверенной наукой».

Гарри позволил этому немного утонуть, приложив руку к подбородку и подумав об этом. Мало того, что он видел и слышал о близнецах, они были довольно сильными ведьмами. Наделить их сверх того, что сделало бы их действительно блудными. С другой стороны, было полезно иметь в своем распоряжении более чем несколько сил.

Волшебник не сводил глаз с Фаоры и Кара, в особенности с блондинкой, которая улыбалась.

"Так у тебя уже появились новые силы?" Кара спросила его, и Гарри кивнул.

«Я сбежал от одного из близнецов Уизли и их бладжеров, отлетев с моей метлы», - сообщил ей Гарри, и Кара выглядела взволнованной.

«Это одна из тех сил, которые я с нетерпением жду, чтобы полетать», - ответила Кара, желая, чтобы она могла протянуть вперед и крепко обнять Гарри. Но опять же, ограниченность умственного пейзажа помешала этому. Она мысленно отсчитывала моменты, когда она сможет прикоснуться к нему. О, она наверстает упущенное.

«Это полезная сила, чтобы обойти», - заявила Фаора, наблюдая за ним. «Тепловое зрение, рентгеновское зрение, штормовое дыхание, расширенная емкость легких и полет - все силы, которые удивительны и чрезвычайно практичны».

«Не забывай о супер скорости», добавила Кара взволнованным голосом, подпрыгивая вверх и вниз. Она поняла, что Гарри смотрел на нее, наблюдая за ее раскачивающимися грудями, материал плотно растягивался вокруг них. Так что она дала себе еще один отскок. На ее лице распространилась невинная улыбка, когда она смотрела, как Гарри наблюдает за ней, и блондинка вела себя так, будто в ее действиях не было ничего странного.

«Это может быть полезно», - заявил Гарри, видя, что это помогло ему в инциденте со Снейпом.

"Так куда же убежал Снейп?" Фаора спросила его, и Гарри пожал плечами.

«Он сбежал, как только стало жарко, я предположил, что он думал, что он неприкасаемый», - ответил Гарри.

Кара обернулась, уставившись на Гарри, прежде чем предложила ему улыбку. «И он думал, что может сойти с рук, делая то, что он сделал. Я не знаю, как».

«Он долгое время был неприкасаемым, он помог Дамблдору, и Дамблдор решил поручиться, что он изменился, дав ему второй шанс», - ответил Гарри, наблюдая за ними.

«Знаете, способность Дамблдора видеть лучшее в людях может быть легко использована», - прокомментировала Кара, прежде чем пожать плечами, когда Гарри поднял бровь. "Я просто говорю."

«Я знаю, я знаю, что вы говорите», - ответил ей Гарри, это был один из фундаментальных недостатков Дамблдора с самого начала, но он полагал, что это может помочь ему. «Он не мог знать».

«Он не всеведущий», - пожала плечами Кара.

Первая неделя прошла без особых проблем, но дементоры все еще были там. Пока Сириуса не найдут, Тонкс все равно будет его телохранителем. Андромеда посоветовала Сириусу немного подождать, прежде чем выйти вперед, потому что министерство может забыть отменить приказ о том, чтобы дементоры поцеловали его, и тогда пойманный Петтигрю не будет иметь никакого значения.

Единственное слово, которое до сих пор доходило до «Ежедневного пророка», заключалось в том, что министерство следовало новым указаниям по делу Сириуса Блэка, когда представилась новая порция доказательств. Они оставили это довольно расплывчато, кроме этого момента.

Все, что им нужно сделать, это подождать и посмотреть, что произошло сейчас.

Мельница слухов в Хогвартсе взлетела до предела, узнав о депортации Снейпа, никто не был уверен в том, что произошло, кроме людей, которые были там. Уроки зелий были остановлены в последние несколько дней. Снейп ненадолго зарегистрировался в св. Мунго, чтобы вылечить его руку, а затем скрылся, прежде чем авроры смогли поймать его там. Ущерб, нанесенный его эго, и репутация была слишком велика для многих, чтобы понять Снейпа, и теперь он скрывался от закона

Андромеда лично пообещала взять голову Снейпа на тарелку для этого, и были намеки на то, что министерство может выяснить, насколько законным был переход Снейпа.

Введите нового учителя Хогвартса, Лукрецию Малфой, которая получила поздний ночной звонок от одного из Альбусов Дамблдоров. Как оказалось, Дамблдор был в затруднении. Слагхорн отказывался возвращаться в такой короткий срок, если Дамблдор не заплатил ему лодку с галеонами только за то, что он появился, поэтому ему нужно было найти учителя и быстро найти его.

Таким образом, он подумал, кто лучше будет учителем, чем человек, который получил самые высокие индивидуальные оценки в зельях за последние пятнадцать лет в Хогвартсе?

Она получила предложение о работе, и Лукреция была заинтригована, стараясь изо всех сил рассказывать о Дамблдоре. Она не собиралась снимать эту работу из-за какой-то благотворительности или какого-либо обязательства, не хотела, чтобы ее услуги были заработаны, а девочка Малфоя получила довольно солидную зарплату. Если бы она смогла получить больше учеников зельеварения уровня NEWT, чем оказался Снейп, это сделало бы ее довольно востребованной людьми для частного репетиторства.

Это косвенно положит больше золота в ее карман, что никогда не было плохой вещью. Первая группа студентов была в первые годы, что всегда было непростой задачей. В прошлом Снейп называл их тупицами, но было трудно найти вину в группе, которая не знала основ. У Снейпа не было ни такта, ни терпения.

Первые годы она проводила время, детализируя основы приготовления зелий. Это не было в планах урока Снейпа, но она так и сделала. Насколько она была обеспокоена, планы урока Снейпа были не просто растопкой. В течение следующих нескольких недель она будет определять, сколько было известно, и предпринимать шаги, чтобы исправить любые недостатки. Возможно, ей придется разделить группы классов с третьего по пятый год на разные уровни, в зависимости от уровня их знания зелий.

Третий год был самой легкой группой, чтобы увидеть, кто выделился среди пути. Гермиона, Дафна и Гарри были на вершине года. Гарри и Гермиона уже встречались с ней один раз в неделю, чтобы проверить продвинутую работу, которую они делали для начала, хотя они должны были сидеть на занятиях из-за указа Совета управляющих. Как бы ей не хотелось это признавать, Драко был довольно приличен в зельях, хотя и не был хорош, как ему хотелось бы представить себя. Остальные были по всем направлениям, хотя она надеялась привести их в нормальное состояние.

«Сокращающееся решение - одно из самых элементарных зелий, которые вы будете делать», - ответила Лукреция, наблюдая за ними. «Один лишний крысиный хвост может быть различием между хорошим отеческим раствором или потенциально смертельным ядом».

Лукреция постучала пальцами по боковой поверхности стола, а затем подтолкнула себя вперед, объяснив это, закрыв глаза, когда она сделала это.

«Усадочный раствор часто используется для изоляции определенных опухших частей тела в случае инфекции, чтобы правильно их лечить», - ответила Лукреция, наблюдая за ними. «Настоятельно рекомендуется не использовать усадочное решение, если только оно не было доказано созданным сертифицированным мастером зелий или целителем. Были задокументированы случаи, когда люди сокращали себя или части тела из существования. И одно Особый мерзкий случай, когда ревнивая жена использует усмиряющее решение для своего мужа таким образом, что оно не предназначено для использования ».

Дафни улыбнулась, когда она, Гарри и Невилл сидели за столом, а Трейси сидела за столом с Булстроудом, Фэй Данбар и Парвати Патил. Эта группа была меньшим из многих зол, даже если Миллисент Булстроуд была своего рода троллем. Как оказалось, Миллисент была очень дружелюбным троллем с любовью к кошкам и классической музыке, несмотря на ее внешнюю привлекательность. Никто никогда не узнает.

«Поэтому она рассказала эту историю нам, кто-то должен мне пять галеонов», - прошептал Гарри Дафни краешком рта.

«Позже», - ответила Дафни, она должна была знать, что заключит пари с Гарри и его бесполезность.

Невилл сидел, это было самым расслабленным, что он когда-либо был на зельях. Без Снейпа, находящегося там вокруг него, он мог сосредоточиться. Был ли он мастером зелий на тренировке? Ну, это может немного подтолкнуть, но он был довольно средним, даже если были вещи, которые подорвали его уверенность. Его мать очень хорошо разбиралась в зельях, о чем постоянно напоминал Невилл.

Он любил свою бабушку, но очень хотел, чтобы она судила его по достоинству, а не по достоинству родителей. Это было то, что Гарри сказал, и чем больше он думал об этом, Невилл решил, что это правда.

Лукреция ходила вокруг, совершала обходы, давала советы тем, кто нуждался в небольшой помощи. Было довольно обидно видеть, сколько пробелов у них было благодаря Снейпу. Снейп действительно много знал о зельях, но не мог передать знания студентам так, чтобы они их поняли. Таким образом он расстраивался и раздражался, если они не понимали его высший процесс мышления.

Конечно, Лукреция задавалась вопросом, было ли это из-за ее физической привлекательности, на которую обратили внимание многие ученики в классе. Естественно, это не имело значения, что она брала; блондинка была готова сделать все возможное, чтобы она прошла через их совы.

«Вы все проделали достаточно адекватную работу, хотя половина из вас должна улучшить и прочитать задание на доске», - сообщила Лукреция классу, наклонив руку к доске. «Мы продолжим этот урок в следующую пятницу, и я надеюсь увидеть заметные улучшения. Мистер Поттер, пожалуйста, несколько слов о качестве вашего зелья».

Она мило и осторожно подмигнула, которую поймали только Гарри, а может, и Гермиона, и Дафна. Это было что-то, что было упущено людьми, которые не были в курсе. Все они ушли, оставив Гарри с ней.

«Я проверила ваше расписание, у вас есть часовой перерыв и очень мало домашней работы», - ответила Лукреция, шагнув к нему.

"Сделал все это прошлой ночью, кроме твоей."

Лукреция махнула рукой. «Не волнуйся об этом, Гарри, эта работа предназначена для людей, которые боролись с предметом. Я знаю, что ты можешь овладеть этим зельем, особенно если учесть, что ты делаешь стандартную работу на пятом курсе для меня и немного на шестом курсе». "

Блондинка из Малфоя стянула с себя халат, чтобы продемонстрировать свою белую блузку, которая затягивалась вокруг ее огромного бюста. Короткая черная юбка была обнаружена вместе с чулками, и под ее юбкой Гарри увидел, что на ней нет трусиков. Это вызвало затягивание его штанов, и он перешел.

Лукреция почувствовала, что прижалась к доске, а губы Гарри прижались к ней голодным поцелуем. Он положил руку на ее бедро, проводя им вверх и вниз, сжимая ее сзади и проводя рукой по ее бедру, обхватив ее задницу.

«Думаю, нам лучше улучшить отношения между учителями и учениками, профессор», - сказал ей Гарри, и Лукреция кивнула, прежде чем наклониться над столом в передней части класса, поднимая юбку.

«Ты знаешь, что делать, большой мальчик», - сказала она, соблазнительно шевеля его задницей.

18+

Гарри схватил ее за бедра и дразнил ее открытием пальцами, когда она наклонилась над столом. Блондинка тяжело вздохнула, когда его палец повернулся в ее узкую розовую дырочку, разворачиваясь на месте. Глаза блондинки довольно плотно закрылись, и она почувствовала, что корчится от удовольствия. Он скрутил свой палец в ней, потирая ее внутренности.

Лукреция на мгновение закрыла глаза, чтобы насладиться этим наслаждением, и через мгновение почувствовала, как его горячий язык проникает в ее ядро, вращаясь вокруг нее изнутри. Блондинка издала восторг, когда его язык продолжал работать вокруг нее. Блондинка схватила ее руки за стол и почувствовала, как он облизывает ее стены, царапая ее.

Гарри расстегнул штаны.

«Ты уже мокрый и готов ко мне», - заявил Гарри, играя с ее дыркой, медленно поворачивая палец через нее, что заставило его пульсировать, когда он коснулся ее шелковистых стен.

«Да, ты мне нужен», - ответила Лукреция, она долго лежала без сна и играла со своей пиздой, думая о том, что Гарри трахает ее. Тот факт, что он сделал это, когда она была учителем, это добавило совершенно новый уровень волнения в ситуацию. Он обхватил ее руками за задницу и выстроился рядом с ней, прежде чем вонзиться в ее центр.

Лукреция почувствовала, как его член толкает ее сзади, и толстый инструмент вонзился в нее, когда она оказалась на столе. Она чувствовала, как его руки работают под ее рубашкой и ощупывают ее грудь. Блондинка чувствовала себя довольно хорошо, когда его удары пронзали ее снова и снова.

"Трахни меня крепко!" Лукреция похотливо вздохнула, умоляя его, желая большего, когда он врезался в нее.

Еще одна горячая киска обернулась вокруг его толстого инструмента, и Гарри ускорил шаг, ее рубашка уже была снята, а грудь разбилась о стол. Он решил, что хочет видеть ее красивое лицо, когда он трахал ее, поэтому он вытащил.

"Почему ты вытащил хозяина?" - спросила Лукреция, глядя на Гарри с едва сдержанной похотью в глазах.

«Я хочу, чтобы ты отвез меня на тот стол», - сказал ей Гарри, и глаза Лукреции кивнули, когда она сорвала с него рубашку, обвила его руками и разбила его губы о его.

Она прислонилась к его прямому члену, ее киска капала от возбуждения, и она толкнула Гарри обратно на стол. Его член выстроился рядом с ее входом, поэтому блондинка подтолкнула себя и вонзилась в его член.

"Трахни да, катайся на моем члене!" Гарри закричал, когда она поднялась и хлопнула себя вниз, ее загорелые бедра довольно хорошо работали вокруг основания его члена.

Ее груди подпрыгивали, покачиваясь, пока она надевала на него свое сексуальное тело, катаясь на его мясистом шесте, подпрыгивая все выше и выше. Каждый толчок к нему становился все более и более бессмысленным, и желание ее сжиматься с ним усиливалось. Это было довольно чудесно, и Гарри не мог поверить, что он был завернут в эту плотную оболочку из плоти.

Лукреция погрузилась в ощущения члена ее волшебника, единственного члена, которого она когда-либо позволяла прикоснуться к ней, воздействующего на ее киску. Блондинка закрыла глаза, кусая губу от удовольствия, предлагая легкий стон.

«Работай со мной, продолжай ехать, быстрее», - простонал Гарри, и Лукреция ускорила ее подпрыгивание, чувствуя, как его руки бродят и исследуют ее груди, переворачивая потные, вздымающиеся шарики на груди. Она наклонилась, чтобы он мог сосать плоть, жадно катя язык над ними. Он обхватил губами ее грудь, и она застонала, когда она ускорила шаг и продолжила ехать на нем, прижимая бедра к его члену, сжимая его толстый инструмент своей киской.

Блондинка потеряла себя от оргазма, который потряс ее тело. После зелья у Гарри был перерыв на час, и она не жаловалась на это. Это дало бы ей и Гарри один на один раз вместе. Его член проник в ее киску, когда она поднялась и ударилась о нее. Она чувствовала, как его член растягивает ее внутренние стены, перебирает ее, а его руки схватили, нащупали, сжали ее грудь. Она глубоко вздохнула, это было так хорошо, что она едва могла в это поверить.

«Больше, я хочу больше», - умоляла Лукреция Гарри, продолжая кататься на нем, как будто не было завтра.

«Не волнуйся, у тебя будет больше», - хрюкнул Гарри, поднимая ее и швыряя на свой пульсирующий фаллос. Ее губки киски прекрасно двигались вверх и вниз по его основанию, когда она продолжала кататься на нем со страстью и энергией, грудь покачивалась от ее деятельности.

Голова Лукреции откинулась назад, когда она предложила ему страстный стон, тяжело дыша, продолжая ехать на нем. Ее бедра сжали его, и киска сжалась. Ей нравилась эта толстая кусок мяса, толкаясь между ее бедер. Это поразило ее очки удовольствия и заставило ее тело нагреваться с наибольшим удовольствием. Она продолжала кататься на нем, поднимаясь, прежде чем рухнуть, ее задница ударилась о его яйца, когда она ехала на нем.

"Да, Гарри, дай мне свою любовь!"

Гарри улыбнулся, этот белокурый малыш катался на своем члене на столе, и к этому чувству он мог привыкнуть. Ее киска напряглась вокруг него, когда она откинула голову назад и застонала, ее стены сжали его. Ее бархатные ласки принесли Гарри огромное удовольствие, и это удовольствие вернулось, когда он играл с ее грудью, делая их своей. Она слегка наклонилась вперед, позволяя ему спрятать лицо между ее сиськами и сосать чудесный шведский стол из плоти перед ним. Он почувствовал легкое головокружение, когда лизнул и сосал ее сиськи.

Танец продолжался какое-то время, почти через весь перерыв, когда Лукреция собрала все силы, которые она могла собрать, на свои мускулистые мышцы, сжимая его укол и обрушиваясь на него.

Ощущение того, как Гарри работал над ее горячим ящиком, творило чудеса на его члене, и его яйца напряглись на мгновение, прежде чем последовал взрыв спермы. Он выстрелил свой груз в нее, брызги в нее. Она прогнала его оргазм, вымывая из него всю сперму волшебника, и сжалась вокруг него, сжимая его член всем, что у нее было.

18+ End.

Гарри обнял горячую обнаженную женщину, которая сидела у него на коленях. Ее лицо покраснело от желания, когда она встретила губы Гарри для страстного поцелуя. Двое из них обхватили руками и ногами друг друга, прежде чем они посмотрели друг на друга. Был определенное послесвечение удивительного секса.

«Если вы хотите зайти на какое-то частное занятие до следующей недели, вы знаете, где меня найти», - сказал ему Лукреция с мурлыканьем, покусывая его за ухо.

Гарри улыбнулся, он знал, что может прийти сюда в свободное время. Это было бы как лето перед его вторым курсом снова и снова. Темноволосый волшебник улыбнулся.

"Как дела у Веги?" - спросил Гарри, и Лукреция улыбнулась.

«Проходя интенсивный период занятий в Дурмстранге, но ничего, с чем она не может справиться», - ответила Лукреция, пожав плечами. «Она не может дождаться встречи с тобой на рождественские каникулы».

Она наклонилась вперед и еще раз поцеловалась. В перерыве оставалось совсем немного времени, но Гарри оделся и ушел в следующий класс.

«Итак, я думаю, что поняла», - заключила Астория, когда она сидела рядом с Гарри в библиотеке приглушенным тоном. Они шли по ее домашнему заданию по защите. «Я имею в виду, что профессор Люпин знает, о чем говорит, даже если я скучаю по профессору Тонкс».

«Я тоже», - ответил Гарри, крепко обняв ее, и она улыбнулась ему в ответ. «Но… ты знаешь о проклятии так же хорошо, как и я».

"Как вы думаете, это действительно правда?" Спросила его Астория, не имея мнения об этом, так или иначе.

«Это миф, но мифы действительно имеют какую-то основу в реальности», - ответил Гарри, когда блондинка кивнула.

Астории потребовалась минутка, если она когда-нибудь узнает, кто слил то, что случилось с Гарри в поезде, она медленно убьет их. Сначала она снимала кожу с их глаз. Тогда она сожжет их в масле. Затем она будет резать их на кусочки и кормить совами.

Хотя она решила, что это может быть жестоким по отношению к животным.

Весьма досадно, что Малфой решил сделать несколько глупых замечаний из-за сетки безопасности. Казалось, что Люциус осознал ситуацию и сумел устроить несколько одолжений, чтобы иметь достаточно способных учеников шестого и седьмого курса, которые всегда следили за спиной дорогого Драко. Это привело к тому, что его вытащили и преподали ему урок полной боли.

Гарри, казалось, не позволял этому беспокоить его, но, конечно, в некотором смысле это так.

Кэти Белл прибыла и прошептала Гарри на ухо.

«Вуд хочет, чтобы я передал тебе сообщение, практика квиддича теперь проводится пять раз в неделю, после обеда каждый день», - ответила Кэти, но она остановилась, увидев Асторию.

«Не волнуйся, что бы ни случилось в квиддиче, это не имеет отношения к мне», - пожала плечами Астория, хотя стала бы большой поклонницей, если бы крушение Малфоя приземлилось и сломало ему шею. На самом деле это было бы чем-то, что она могла бы доставить себе удовольствие.

Астория знала, что есть способ причинить боль Малфою. Конечно, тот факт, что он знал, что Гарри регулярно трахал свою старшую сестру, и он не мог ничего с этим поделать, было довольно солидным началом, но Астория не собиралась на этом останавливаться. Она хотела вырвать сердце Малфоя и растоптать его, чтобы удостовериться, что он знал, что Гарри превосходил его всеми возможными способами.

Астория и Гарри вышли из библиотеки, где Эмили, Аманда и Джинни ждали снаружи. Аманда крепко обняла Гарри, и он ответил, поцеловав ее в щеку, от чего она покраснела. Джинни улыбнулась. Гарри приветствовал Эмили еще тем же.

«Рона отправили в Сент-Мунгос за неврологический ущерб, который ему был причинен, но его выписывают и возвращают домой», - сообщила им Джинни, но Астория покачала головой и нахмурилась.

"Он даже помнит, как есть в этот момент?"

Джинни улыбнулась Астории. «Если Рон когда-нибудь забудет покушать, ты можешь упаковать его».

"Разве это не правда?" Аманда пришла к выводу, что двадцать минут, которые она знала, что Рон до сих пор был на двадцать минут больше, чем она хотела.

"Может быть, мы могли бы положить его в шлем?" Эмили предлагает, поднимая бровь.

«Рон в шлеме, такой подходящий для многих способов», ответила Джинни, думая об этом. Рон имел тенденцию получать короткий конец палки разными способами из-за навязчивого желания Молли иметь девочку.

Проблема заключалась в том, что волшебная беременность имела тенденцию вызывать хаос у ведьмы, можно было иметь максимум трех детей, но большинство останавливалось, когда у них был сын. Молли была наоборот, она остановилась на дочери. Билл и Чарли оказались довольно приличными. Перси был немного застрявшим идиотом, но у него были некоторые амбиции. Близнецы тоже были амбициозны, хотя Молли не хотела, чтобы они были такими.

Рон на другом конце… ну, он получил короткий конец палки. И вздутие живота Молли от беременности не прошло. Раньше она была довольно привлекательной, но опустошение от того, что у нее было семеро детей, было не слишком привлекательным. И для ее внешнего вида, и для ее личности оба не были хорошими.

«Ну, может быть, он завершит свое образование в Хогвартсе в течение следующих десяти лет», - ответил Гарри, пожав плечами, и Джинни опустила голову.

«Ну, может, он и, возможно, он не завершит это, даже если бы он был здесь все время», - ответила Джинни, вздохнув. «Не без постоянной помощи».

«Что ж, его выступление за два месяца здесь было не совсем звездным».

Гермиона появилась сейчас, по дороге в библиотеку.

«Это закрыто на ночь», - ответил Гарри, когда лицо Гермионы упало, как будто ее питомец был убит.

Аманда хмыкнула, глядя на Гермиону и выражение лица третьего года.

"С нашими СОВАМИ ..."

Астория положила руку Гермионе на рот.

«Ты получишь Аутстендинг на них, даже если ты будешь брать их с завязанными глазами», - строго сказала ей Астория, проводя рукой по губам Гермионы.

«Конечно, я бы сказала, что тебя нужно уложить, но я знаю лучше», - добавила Аманда, наблюдая за Гарри с улыбкой.

«Может, ей нужно связать и наказать», предложила Джинни, морщась бровями, наблюдая за Гермионой и ее реакцией.

Гермиона не собиралась лгать, это так ее заводило.

«К сожалению, как бы мне этого ни хотелось, Вуд монополизирует довольно много моего времени», - заметил Гарри, прежде чем встать на ноги и обратиться к девушкам. «В прошлом году для него, поздними ночными тренировками по квиддичу, вы знаете, насколько он одержим, не так ли?»

«Да, я слышала слух», - сухо заметила Гермиона, пожав плечами.

«Итак, поговорим со всеми вами позже», - ответил Гарри, прежде чем обнять близнецов на прощание, и поцеловал Гермиону и Джинни. Астория обхватила Гарри за талию и голодным поцелуем атаковала его рот.

Был момент, когда Гарри был бы удивлен, но в действительности он не был слишком удивлен. Астория сделала шаг назад и подмигнула Гарри.

«Просто даю тебе кое-что рассмотреть в будущем», - сказала ему Астория, наблюдая за его реакцией. Однажды ночью, когда она вышла за дверь и получила место в первом ряду для него и последнего раунда сексуальных сцен Дафны, она очень хотела его члена.

Гарри улыбнулся и схватил ее, прежде чем наклонить назад и дать ей еще один поцелуй. Этот поцелуй заставил разум и тело Астории покраснеть, блондинка Слизерин стонала глубоко и похотливо в его рот, закрывая глаза, когда Гарри атаковал рот блондинки своим языком. Блондинка хрипло застонала, прежде чем Гарри отстранился от нее.

«Увидимся позже», - заключил Гарри, развернувшись и отправившись на тренировку по квиддичу. Вуд мог бы прийти в ярость, если бы он опоздал на секунду.

Он столкнулся с довольно напряженным взглядом Пенелопы Клируотер. Опять же, учитывая, что это был НОВЫЙ год для нее, дело в том, что утомленный студент седьмого курса не был необычным. Тем не менее, она выглядела особенно напряженной.

Выражение ее лица прояснилось, когда она мельком увидела Гарри.

"Гарри!" - воскликнула Пенни взволнованным голосом, крепко обнимая своего любовника. Она оценила ощущение его жестких мышц, плотно прижимающихся к ней, точно так же, как он оценил ощущение ее стройного тела, обнимающего его.

«Рад видеть тебя, Пенни», - ответил Гарри теплым голосом, чувствуя ее тело на своем. "Ты выглядишь довольно напряженным, не так ли?"

Пенни нахмурилась, прежде чем она посмотрела на Гарри. "Это просто ... быть старшей девушкой - это стресс, учитывая, кто мой партнер".

«Это будет помпезный понс, известный как Перси Уизли», - сказал Гарри, он мог чувствовать ее боль, он действительно чувствовал, и Пенни кивнула, чувствуя, как небольшое напряжение наполняет ее тело, но Гарри усилил давление объятий, удерживающих ее крепче он, улыбаясь, когда ее тело вдавилось в его. Он откинул ее голову назад и поцеловал ее.

«Можно подумать, что он был избран императором всего, учитывая то, как он действует», - предложила Пенни, подняв руки в воздух. «И это даже не ... это просто начальник, у нас нет никакой реальной власти. Просто убедитесь, что полиция префектов, вот и все. Это может выглядеть хорошо при обращении в министерство, но это не имеет никакой реальной ценности».

«Больше статуса, - вмешался Гарри, и Пенни лихорадочно кивнула.

«А Перси просто нужно что-то компенсировать», - ответила она осторожным голосом, и лицо Гарри пересеклось в улыбке.

«Расскажи мне больше», - ответил Гарри, и она улыбнулась, слегка напрягшись.

«Ну, просто… ну, он полагал, что мы встречаемся, и пытался пообещать мне подождать его, пока его карьера не взлетела», - заявила Пенни, когда ее глаза слегка закатились, и она предложила насмешливое движение. «Он и Рон ... они действительно получили короткий конец палки».

Гарри кивнул, он не удивился бы. Перси не показалось, что все воспринимают.

"Так как твой год NEWT?" - спросил ее Гарри, полагая, что Вуд может взорвать столько прокладок, сколько захочет.

«Хорошо, хотя учиться на целителя - трудоемкая работа», - ответила Пенни, но она хотела сделать это. Конечно, учитывая то, что она слышала о Сент-Мунгосе, она задавалась вопросом, было ли это место, где она хотела бы работать. Этим местом управляли чистокровные, многие из которых в лучшие времена относились друг к другу как к грязи, не говоря уже о полукровках и магноборонах. Магия заставляла людей становиться социопатами чаще, чем кто-либо из них признал бы. "Но, эй, что такое жизнь без нескольких испытаний?"

«Не стоит жить», - ответил Гарри, обхватив рукой талию старшей девочки. «Итак, удачи тебе, я должен приступить к практике квиддича».

"Эй, Пенни, мне нужно ..."

Азиатская девушка с шелковистыми темными волосами и темными глазами появилась перед тем, как остановиться.

«Привет», - тихо заметила девушка, наблюдая за Гарри.

Гарри улыбнулся, когда она наблюдала за ним. "Привет."

Он подозревал, что в этих одеждах скрывались какие-то узкие изгибы, хотя ему нужно было следить за ней поближе, чтобы убедиться.

«Гарри, это Чо Чанг, Чо, это Гарри Поттер, я помогаю в обучении Чо в Чарах, в обмен на то, что ее семья дает мне рекомендацию пройти стажировку», - ответила Пенни, и Гарри кивнул.

"Привет, Чо ... ты новый искатель в Рейвенкло, не так ли?" - спросил Гарри, и Чо медленно кивнула.

"Вуд не готовит мое убийство, не так ли?" - спросил Чо, пытаясь немного поднять настроение, и Гарри улыбнулся таинственной улыбкой.

«Нет, еще нет», - ответил Гарри, внимательно наблюдая за Чо. «Хотя ты должен быть на шаг выше предыдущего искателя».

«Да, он не мог лететь прямо», - с нежной памятью сказала Пенни. «И вам двоим не удалось сыграть друг с другом в прошлом году из-за отмены квиддича».

«Это не имело бы значения, сломанное запястье в прошлом году», - прокомментировал Чо, и Гарри кивнул. «Но я на сто процентов».

«Надеюсь, я смогу принять вызов», - ответил Гарри, глядя на нее и улыбнувшись. «Поговорим с вами обоими позже, я должен спуститься на поле».

Гарри оставил Чо и Пенни их бизнес, прежде чем он ускользнул.

Астория терпеливо ждала в комнате Гарри, Дафни была здесь так много раз, и теперь была ее очередь. Почти тринадцатилетняя блондинка Слизерин сидела на краю кровати, одетая в зеленый халат и едва там зеленую трусики, покачивая голыми ногами и ступнями. У подножия кровати лежал мешок, зачарованный, чтобы заглушить шум пассажира внутри. Они могли видеть все, но не видели. Они могли слышать, но не быть услышанным. Был также постоянный поток кислорода, потому что Астория не хотела, чтобы ее маленький дар задохнулся ни на чем, кроме члена ее лорда и хозяина.

Она знала, что Гарри принял душ после практики по квиддичу, поэтому она ждала его выхода. Она улыбнулась, вызвав его одежду и спрятав ее. Они не были нужны для сегодняшнего усилия, это было точно. Блондинка улыбнулась, погладив сумку.

«Скоро, мой питомец, ты увидишь настоящего мужчину, а не какую-то напыщенную суку-человечка, которая в любом случае может оказаться слишком похожа на своего отца», - заявила Астория, медленно проводя пальцами по сумке.

Вода из душа перестала течь в другой комнате. Астория улыбнулась, она бы прыгнула ему в душ, но это было не так весело, как она думала. Речь шла об элементе удивления, и блондинка едва могла дождаться веселья, которое они собирались получить.

Гарри вышел, обмотанный полотенцем от пояса вниз. Астория должна была признать, он выглядел довольно восхитительно с того места, где она стояла. Вода стекала с его затвердевших мышц, с его скульптурного телосложения, это было вполне зрелище.

«Привет, Гарри», - заметила Астория в соблазнительном мурлыканье, ее глаза задрожали, голубые глаза были прикованы к его телу, и она облизнула губы, чувствуя, что должно было случиться. Блондинка потянулась вперед и положила руку на живот Гарри, улыбаясь. "У вас был хороший душ?"

«Это было очень хорошо», - заявил Гарри, глядя на пик ее груди, торчащей перед ним, и положил руки ей на бедра. Он посмотрел в ее глубокие голубые глаза, на его лице появилась улыбка. "Итак, сегодня вечером, это был просто тизер, не так ли?"

«Тебе лучше поверить в это, я давно мечтал о твоем огромном члене», - ответила Астория, проводя руками по его телу, чувствуя его мускулы, и она становилась все влажнее, чем больше прикасалась к нему.

Гарри заметил сумку. "Так что в сумке?"

«Это сюрприз», - сказала ему Астория, кусая губу и наблюдая за Гарри с надутым выражением на губах. «Мы не хотим выпускать это слишком рано».

Зная Асторию, Гарри подумал, хочет ли он узнать, что в сумке.

Сексуальная молодая блондинка упала на колени перед Гарри, готовясь поклониться своему богу и доставить ему ночь удовольствия, которое он никогда не забудет. Она хотела его член, и не было ничего, что могло бы стоять у нее на пути.

18+

Астория схватила его член, медленно чувствуя его своей рукой, ее гибкая рука качала вверх и вниз по его пульсирующему фаллосу. Блондинка почувствовала, как твердость распухла под ее рукой, сжала его и начала качать.

Гарри позволил ей медленно погладить его, а затем она лизнула его по нижней части его члена. Ее язык воздействовал на него магией, обвивая его яйца и заставляя его чувствовать чистое сексуальное электричество, пока она продолжала работать над ним. Она ловко сосала его яйца, обвивая его языком и облизывая его, прежде чем поднять язык по основанию.

Астория опустилась на колени перед своим лордом и хозяином, и она поцеловала кончик его члена, подняв сексуальную энергию по его стержню, и схватила его, медленно поглаживая, обвивая рукой вокруг основания и накачивая, пока не достигла головы. Блондинка лизнула и хлюпнула его член, прежде чем взять его в рот. Гарри прошипел сквозь зубы, хватаясь руками за ее светлые локоны и поглаживая ее волосы, когда она практически вдыхала его член. Она потерла его нос о его тазовую кость, когда она сосала и хлестала его, глубоко впиваясь ей в горло.

«Ты такая хорошая сосунка, Астория, о, детка, ты знаешь, как заставить меня чувствовать себя хорошо», выдохнул Гарри, хватая ее за затылок. Она посмотрела на него с соблазнительными выражениями в глазах, продолжая прижимать его член к своему горлу. Блондинка обернула свои сочные губы вокруг его пульсирующего фаллоса и ввела его в свой рот, стискивая его член.

«Ммм, да, Гарри», - подумала Астория, продолжая толкать пульсирующий член Гарри в ее рот. Этот петух был вершиной совершенства, ничто из того, что когда-либо было у нее во рту, никогда не приблизилось бы снова, и она ускорила шаг, продолжая глубокие отстойные движения, обводя губами его член.

Астория почувствовала, как она сняла белье и поиграла с грудью. Это заставило ее сосать, чтобы увеличить, она взорвала Гарри. Сексуальная слизеринка нуждалась в его семени в ее горле, как будто это была ее жизненная кровь. Блондинка откинула голову назад и прижала губы к основанию, хватая его яйца и вращая большим пальцем вокруг них, пока она массировала его.

Она застонала, когда начала тереть свой клитор вверх и вниз, Гарри пропускал волшебные импульсы через ее грудь, и это был рай для светловолосой нимфоманки, которая хлюпала по этому большому полюсу плоти. Ее нос врезался в нее, когда он трахал ее лицо, дергая ее за волосы. Это привело к тому, что в центр Астории попало больше соков.

Никогда больше, любой другой член, который находился в радиусе пятидесяти миль от нее, она отрезала его. В любом случае, они никогда не смогут сравниться с Гарри, поэтому она избавит их от некоторых страданий.

«Соси это, моя сексуальная маленькая богиня змей», - выдохнул Гарри, поглаживая ее волосы, и она смотрела на него, его член гладил ее по щеке, прежде чем она откинула голову назад. "Детка, у тебя глубокая глотка ... да черт, это так ... черт!"

Шары Гарри сжались через некоторое время, и он выстрелил своей сущностью в ее горло. Блондинка хлюпала каждую каплю, которую он имел в нем. Она истощала мяч тем, как работала с его членом, надевая на него губы.

Астория схватила палочку и наложила заклинание, чтобы убедиться, что ее рот не похож на вкус спермы Гарри. Затем она взяла себя в руки и безумно поцеловала, прижимая грудь к его мускулистой груди.

«Ты самый могущественный волшебник всех времен, я хочу, чтобы ты удерживал меня и трахал меня снова и снова, пока я не кричу, что больше не могу», - заявила Астория, кусая его за плечо.

"Черт возьми, ты пытаешься взять кровь?" Гарри спросил, поскольку Астория предложила ему сладкую улыбку, которая так или иначе сделала ее довольно горячей.

«Тогда я хочу, чтобы ты трахал меня, пока моя киска не будет избита сырой», - промурлыкала Астория, поворачиваясь и удостоверяясь, что человек в сумке мог видеть, что они делают.

«Все для тебя, детка», - ответил Гарри, когда начал тереть ее щель, уже мокрую от соков от ее возбуждения.

Астория обернулась и повернулась к Гарри, соблазнительно мерцая языком, прежде чем облизать язык вокруг губ. Блондинка смотрела на Гарри сквозь голубые глаза, горящие желанием.

«Гарри, я хочу немного поиграть с нами», - прошептала Астория, наклонившись вперед и прошептав ему на ухо. «Я хочу быть твоей дочерью, и я был очень непослушным. Поэтому папа решает, что хочет наказать меня своим большим членом за то, что я такая непослушная девочка».

Она положила свои ноги рядом с его членом и терла его чувственные подошвы вверх и вниз по нему, дразня его ногами, пока ее киска обнажала его. Гарри посмотрел на бритую насыпь, по ней стекали намеки на ее возбуждение.

"Я был плохой девочкой, папочка, ты собираешься наказать меня?" - спросила Астория невинным голосом маленькой девочки, трепетая ресницами и притягивая языком к губам, когда она бесстыдно смотрела на член Гарри, который разбился ей между ног.

«Вы были очень плохой девочкой, Астория, и за это вы должны быть наказаны», - ответил Гарри, натягивая Асторию на колени. «Наличие такой милой и сексуальной задницы - это первое, за что ты должен быть наказан. Свернуть трусики и подумать, что я ничего с этим не сделаю?»

«О, ты хочешь трахнуть мою задницу», - прохрипела Астория, когда он поднял руку и ударил ее по своей заднице, что заставило ее кричать в блаженстве, испытывая оргазм при каждом выстреле.

Гарри начал шлепать Асторию все сильнее и сильнее, ее киска проливала еще больше сока, когда он колотил по ее заднице. Блондинка извивалась под действиями его руки, и Гарри, увидев, как сильно она увлеклась его действиями, она извивалась и извивалась под его действиями.

"О да, просверли меня в задницу, сделай меня своей маленькой сукой!" Астория взвизгнула от восторга, и Гарри продолжал шлепать ее, гремя. "Накажи меня, папа, накажи меня!"

Гарри немного потер ее губы и привязал ее к кровати. Киска Астории увлажнилась, она была совершенно беззащитна и готова к его члену. Она втиралась в ее стены, о готовом пробиться к ней. Блондинка закрыла глаза, готовясь к тому, чтобы ее киска была впервые захвачена настоящим членом.

"Моя маленькая девочка такая мокрая, не так ли?" Гарри спросил, наблюдая за ней, и Астория кивнула, но обнаружила, что ее заткнули рот. Гарри схватил ее за руки, прижал ее к кровати и сунул в нее свой член. Блондинка закричала, когда его член проник в нее, наполняя ее от одной точки к другой. Блондинка громко закричала.

"У тебя такой большой член, папочка, тренируй меня!" - закричала Астория, когда Гарри накачал свой член своей пиздой. Блондинка прикусила губу, тяжело дыша и приподняв бедра, его входящие толчки врезались в ее центр. Блондинка проникла в нее своим членом, ее стены плотно обвились вокруг него, а блондинка обернулась вокруг его центра.

Гарри застонал, продолжая качаться в нее, втягивая свой член в нее сзади, и блондинка корчилась под ним, ее шелковистые стены ласкали его, когда он толкал ее внутрь и наружу. Она кричала о небесах, когда он работал над ней, покачивая ее тело до глубины души.

Астория тяжело вздохнула, когда его толстый член врезался в ее центр. Она громко застонала, когда он продолжал стучать в ее киску. Его толстый член заставил ее пизду работать, и блондинка стиснула его, когда Гарри ехал на ней, избивая ее, с более быстрыми ударами огня, чем когда-либо прежде. Блондинка сильно сжала его, когда он ускорил шаг.

Теперь Гарри оказался в зоне, положив руки ей на бедренную кость, и он ускорил свои движения, толкая ее киску.

"Вот так, трахни меня, ох, трахни меня, тренируй меня, что этот член, твоя маленькая девочка такая грязная!" - закричала Астория, прежде чем она издала своими похотливыми хлопотами рот, когда Гарри переместил вес и продолжил копать, прежде чем врезаться в нее. Он ускорил темп еще больше, продолжая работать над ее влагалищем с этими копьями плоти в нее.

Гарри почувствовал, как она корчится вокруг него, и ее ноги были по обе стороны от его лица, когда он выпрямился, так что он был почти вне ее. Затем он обернулся и вонзился в нее, кончик его члена врезался в ее центр. Блондинка вздрогнула, когда Гарри продолжал поднимать движения, поднимаясь и опускаясь в нее, пронзая ее пульсирующий центр своим пульсирующим уколом.

«О, блядь, о, блядь», хмыкнул Гарри, работая в ее центре, стонал, когда работал в нее. «Ты такой мокрый для меня».

«Да, только для тебя, только для тебя», - скандировала Астория, чувствуя, как крепко сжимает его, воздействуя на нее. Его член пульсировал, и ей нужно было его семя внутри нее.

Танец продолжался немного дольше, и Гарри толкнул свой толстый член между ее сексуальных бедер. Блондинка почувствовала, как он катается на ней, его член был так хорош в этом. Его яйца ударились о ее бедра.

Затем его рот нашел ее грудь, и она издала чувственный рык, она была на небесах, в этом не было никаких сомнений. Он обхватил ее грудь, обрабатывая их, в то время как он тер их, массируя их. Ее сиськи приподнялись, вздымались, а глаза выпучились от желания. Блондинка слегка задохнулась, подтянув бедра к себе и сильно сжав его.

«Сперма для меня, папа, ты знаешь, что хочешь», - выдохнула Астория, когда Гарри ослабил ее руки, только чтобы она могла перевернуть его через его мускулистую спину, и он подтолкнул ее, еще несколько раз углубившись в нее, работая с ней.

Гарри врезался в нее еще несколько раз, его шары пульсировали от действий. Ее пизда была плотной и влажной, это было хорошо. Блондинка всегда издавала непристойные звуки и дала ему самое соблазнительное выражение, и довольно скоро его яйца пришли. Она стиснула его член, пока его они объединили, и они оба почувствовали себя довольно довольными.

Он вытащил Асторию, и ее киска осталась влажной на кровати.

«Это было удивительно, Гарри, но ночь еще молода», - сказала Астория, затаив дыхание, готовясь развязать сумку, чтобы показать, что внутри.

А точнее, кто был внутри, когда Панси Паркинсон выпала из сумки, связанная, с кляпом во рту и голая. Не говоря уже о том, что ее киска была очень влажной и сожженной для хорошего члена.

Гарри поднял бровь, когда Астория провела пальцем по киске Панси, заставив девушку дрожать.

«Эта маленькая сучка думала, что она будет со мной зла, поэтому я решила… она заслуживает жесткого траха», - ответила Астория, снимая кляп. "Разве это не правильно, мой питомец?"

«Да», - подумала Панси, ее разум был полностью омрачен похотью, а тело - рабом тех ощущений, которые она испытывала.

Астория подняла бровь. "Да, что?"

Она наколдовала кнутом и ударила его по спине, заставив ее взвизгнуть.

«Да, госпожа», - ответила Панси, когда Астория схватила Панси за лицо и легонько обхватила ее подбородок, проводя пальцами по ее лицу.

«Это хороший питомец», - сказала ей Астория, похлопав Пэнси по голове, как будто она была послушной собакой. «Я хочу, чтобы эта сука съела твою сперму из моей пизды, пока ты пашешь ее сзади».

«Ничего не сдерживай», - заметил Гарри с усмешкой, его член дернулся при виде.

Панси закрыла глаза, она никогда бы не призналась в этом на публике, но она как бы хотела трахаться с Гарри Поттером в худшем случае.

Теперь, когда она увидела его в действии и увидела его член, ничего особенного в этом не было. Она действительно хотела быть трахнутой Гарри Поттером, в худшем случае. Ее киска горела от желания к нему, ее мед скатился по ее ногам.

Панси собиралась заговорить, но Астория ударила ее по губам.

«Нет, говори, заставь меня чувствовать себя хорошо», - потребовала Астория, и лицо Пэнси было спрятано в насыпи Астории, и она медленно начала сосать и лизать соки, вращая языком вокруг киски.

Астория застонала, и Гарри увидел киску Пэнси, темноволосую девушку, готовую к нему. Было очевидно, что она хотела этого, и Гарри использовал большой палец, чтобы помассировать ее розовую дырочку, прежде чем нацелить свой член.

Он мог толкнуть его фаллос глубоко в нее. Панси кричала о небесах. Этот толстый фаллос, проникший в нее, заставил ее испытать чистое сексуальное электричество, и он продолжал давить на нее.

"Да, Гарри, нарушай эту пизду!" - закричала Астория, когда Панси высосала свой клитор. Блондинка грубо схватила ее за затылок. "Она такая грязная сука, что ей это нравится!"

Астория подумала об этом, каждый раз, когда Панси стояла рядом с Драко, ей приходилось жить с ощущением, которое он никогда не сравнивал с Гарри Поттером, и, таким образом, ему было бы противно от этой женщины.

Панси потеряла себя в ощущениях, его член разрывал ее на части, но если она собиралась разорваться на части, она разорвалась бы на части в стиле. Его яйца бились о нее и смеют надеяться, да его руки нашли путь к ее груди. Они грубо нащупали ее, но так ей это нравилось. Ничего из этого нежного дерьма, просто чистый секс и похоть, так ей нравилось чувствовать, как его член толкает ее сзади.

Гарри чувствовал ее тугую киску, никогда не трогал, и это массажировало его, заставляло его чувствовать себя довольно хорошо. Его яйца ударились о ее бедра, грубо постукивая по ней, пока он продолжал вонзаться в ее плотную штангу. Темноволосый Слизерин почувствовал, как большее удовольствие проникает в нее, напрягаясь вокруг его пульсирующего копья, когда оно продолжает врезаться в нее.

Панси закрыла глаза, чувствуя, как в нее врезается настоящий член. Он сильно ударил ее сзади, и Астория позаботилась о том, чтобы она удерживала свой разум и действительно свой рот на киске под ней. Она думала, что потеряет рассудок.

"Спорим, ты бы хотел быть немного лучше, а?" - спросил Гарри, когда Астория втирала лицо Пэнси в свою киску, словно собака.

Панси захныкала, когда Гарри врезался в нее сзади, она была так хороша, она подходила так близко, в этом не было никаких сомнений, он подтолкнул ее к вершине.

Время шло, и она тяжело дышала, но этот член не мог остановить его толчки сзади. Он продолжал бить ее сзади, работая в ее тугую пизду.

"ГАРРИ!"

Астория надела рот кляпом.

«Тебя предупредили, сука, может, Гарри все-таки не кончит в тебя», - сказала ей Астория.

"Да, вы могли бы быть немного лучше, не так ли?" Гарри спросил, замедляя его толчки к мучительному ползанию.

Панси подумала, что потеряет его, если бы в ней не поплыло его семя. Она посмотрела на Асторию, которая предложила искривленную улыбку. Злобность танцевала в ее голубых глазах, когда она схватила Панси.

«Я думаю, что наш питомец хочет говорить», - ответила Астория, сняв кляп. "Да, домашнее животное?"

«Пожалуйста, мне нужна сперма Гарри во мне», - умоляла Панси, прежде чем добавила щенячьими глазами. «Пожалуйста, хозяйка, позвольте мне эту маленькую милость, хозяйка».

Гарри не сказал ни слова, и Астория обернулась.

«Облизывай ее жопу, как собака, которой ты являешься», - потребовал Гарри, и Панси, покорная им обоим, подчинилась, облизывая свой язык вокруг ее жопы.

Астория почувствовала, как ее горячий язык лизнул ее самую узкую дырочку, и это было приятно. Она была такой хорошей девочкой, что ей, возможно, придется угостить ее позже.

Гарри толкнул в нее еще несколько раз, прежде чем его горячие соки попали в ее киску. Панси вскрикнула от удовольствия, прежде чем она потеряла сознание с последним оргазмом.

18+ End.

«Ну, ты ее не убивал, ее сердце все еще билось», выдохнула Астория, прежде чем зацепить ошейник на Панси. Гарри поднял бровь. «Вы должны держать своих домашних животных в тегах».

Гарри ответил, когда Астория бросилась к нему на колени и горячо поцеловала его, его маленький нимфоманка был готов к следующему раунду.

Игра в квиддич с Хаффлпаффом, а не со Слизерином, так как Драко Малфой был маленьким ублюдком, который подделал травму. Конечно, гиппогриф напал на него, но Драко спровоцировал это, и это была крошечная царапина. Ничего такого, что нельзя было бы залатать, потратив немного времени в больничном крыле, но нет, он доил эту травму неделями и неделями до такой степени, что Гарри не хотел ничего лучше, чем нанести этому инструменту реальную травму, которая заставила бы его страдать.

Министерство довольно медленно отзывало дементоров, и поэтому они решили появиться без предупреждения в игре на квиддич. К счастью, Гарри спустился на землю, прежде чем он смог разбиться и сделать из себя зрелище. Его метле «Нимбус 2000» не так повезло, он был разбит на куски деревом. Это было неудачно; Гарри очень любил метлу.

Хорошей новостью является то, что гоночная компания Firebolt была в долгу перед ним.

«Итак, я слышал о твоей метле, Гарри».

Гарри стоял возле кабинета Ремуса Люпина, что на следующий день он позвал Гарри после урока. Конечно, он задавался вопросом, должен ли он согласиться встретиться с Люпином. Тем не менее, если оставить в стороне шрамы на лице, казалось, что он был достаточно хорошим парнем.

"Нет способа спасти это, я так понимаю?" - спросил Люпин, и Гарри быстро кивнул.

Учитель вздохнул, и Гарри заметил, что что-то напоминало вину. Волшебник поднял бровь, наблюдая за Люпином.

«Они посадили Уитую Иву здесь незадолго до того, как я отправился в Хогвартс, и, если что-то стало более жестоким за эти годы», - ответил Люпин, поворачиваясь к Гарри. «Мальчики играли в игру, пытаясь подобраться достаточно близко, чтобы дотронуться до сундука».

«Конечно, люди не могут быть такими глупыми», - подумал Гарри.

«Мальчик чуть не потерял глаз, и нам было запрещено приближаться к нему, но, естественно, люди все еще пытались», - ответил Люпин.

"Конечно, они сделали," Гарри ответил со вздохом. Он ненавидел это говорить, но ему нужна была помощь этого человека. - Так ты думаешь… ты прогнал дементора в поезде, не так ли?

«Да, я сделал,» подтвердил Люпин, зная, куда это идет. «Но это был один дементор, не бесчисленное множество и…»

«Я не хочу быть слабым, я не такой», - сказал Гарри яростным голосом.

Ремус Люпин вздрогнул, это было похоже на заглядывание во времени и вид, как Лили Поттер смотрит на него много лет назад.

"Так ты думаешь, что сможешь мне помочь?" Гарри спросил его, когда на его лице появилась улыбка. «Научи меня этой магии, которая позволит мне изгнать дементоров».

Люпин сделал паузу, и Гарри удивился, почему он остановился.

«Если ты не думаешь, что сможешь научить меня этой магии», - поправил Гарри, делая прямую игру, чтобы поразить эго Люпина.

«Ничего подобного», - заявил Люпин, махнув рукой. «Магия за пределами Хогвартса или даже за ее пределами…»

«Я больше всех нахожусь в Хогвартсе», - парировал Гарри, уставившись на него. «Я уверен, что вы видели мои оценки».

«У меня есть», согласился Люпин, наблюдая за Гарри. Твои родители были бы гордыми. "

«Ты ведешь себя так, как будто ты знаешь моих родителей», - заявил Гарри, и в голосе Люпина было что-то, что он выбрал. "А ты?"

«Я сделал это, но только в Хогвартсе», - несколько уклончиво заметил Люпин, в его сознании все еще было немного горечи по поводу того, что его не выбрали в качестве Секретного Хранителя. Из-за Сириуса или, по-видимому, Червехвоста сейчас, но Министерство все еще пыталось хэшировать в этот момент. Ему нужно было оставаться профессиональным и независимым. "Но ... я полагаю, что ..."

«Дементоры - это угроза, и теперь они, кажется, уже дважды зацепили меня», - ответил Гарри со смелым требованием, его глаза сузились в решимости. «Я не знаю, удастся ли мне в третий раз повезти, без какой-либо защиты. Конечно, они достаточно разумны, чтобы понять, что я не из тех, кто легко сойдет с дистанции. Они сдерживались, Я чувствовал это. "

Люпин решил прочистить горло, глубоко вздохнув.

«Хорошо, я научу тебя заклинанию Патронуса», - ответил Люпин, наблюдая за Гарри. «Но только после праздников».

«Это неадекватно, профессор», - спорил Гарри прищурившись, наблюдая за Люпином и пытаясь оценить его реакцию. «Мне нужно учиться как можно скорее».

Люпин вздохнул, возможно, он выглядел как Джеймс, но у него была способность вины Лили доводить его до тройника. «Очень хорошо, неделя с субботы».

«Тогда увидимся, профессор», - согласился Гарри, развернувшись и отодвинувшись, где у него было несколько писем, на которые он должен был ответить.

Дорогой Гарри,

Эй, извини, мне потребовалось некоторое время, чтобы вернуться к тебе, но школа и все остальное мешало. Вы знаете, как это происходит, второй год, и я уже собираюсь вырвать мои волосы у корней. Может быть и хуже, но это то, что происходит, когда вы совершаете прыжок из начальной школы в среднюю.

Итак, вы отправили сову. Пэм смеялась, глядя на мое лицо. Я думал, что ты шутил. Угадай, что преподаст мне урок.

Есть этот придурок по имени Эдди, он думает, что он умен, крадет вещи людей и оставляет загадки на их местах. Это странно, он может сойти с рук это время от времени. Но у него есть это навязчивое желание оставить загадки, как будто это даже болезнь. К счастью, он уезжает в следующем году, что странно, потому что он только что переехал.

Мои оценки хорошие, большое спасибо. Хотя я с кем-то поссорился, Альберто Фальконе, мне кажется, его звали. Его отец - высокопоставленный босс мафии.

Предполагаемый высокопоставленный босс мафии, я должен отметить. Хотя мой отец утверждает, что он грязный и его нельзя остановить. Опасное дело Фальконе

Его сын немного отодвинулся. Его дочь, с другой стороны, она действительно страшная и может убить меня. И как в два раза больше моего размера. К счастью, она занимается семейным бизнесом на полпути по всей стране.

Теперь.

Так или иначе, кроме моих усмотрений, дела идут довольно хорошо. Я надеюсь, что они идут хорошо для вас. Напиши скорее и надеюсь поговорить с тобой в ближайшее время.

Барбара.

Гарри решил набросать ответ, вытравив его на листе бумаги.

Дорогая Барбара:

Чтобы быть справедливым, я как бы предупреждаю тебя. Вы просто решили думать, что я шучу.

Ну, у тебя нет скучного момента. Мне приходится иметь дело с мерзкими ужасами, которые нужны для моей жизни, и нет, я не имею в виду учителей.

Будь осторожен, я знаю, что ты справишься сам, но я не хочу лететь весь путь до Готэма и иметь дело с каким-то ударом, который нанесет тебе удар.

Надеюсь, я скоро увижу вас, здесь стало очень тихо. Только уроки, а что нет, но я сдаю второй по величине экзамен год здесь. Так что я немного напряжен.

До скорого,

Гарри

Гарри постучал пальцами по бумаге и открыл еще одно письмо, на этот раз от Памелы. Он с нетерпением ждал, что она скажет.

Гарри,

Выражение лица Барбары было настолько бесценным, что мне хотелось бы сфотографировать его. Весело, если можно так сказать.

Я не могу в это поверить, но в этом году поговорим о напряженности. Рабочая нагрузка увеличилась вдвое, хотя я уверен, что вы чувствуете себя сгоревшим от экзаменов на уровне обычного волшебства. Хотя сколько еще стереотипного волшебного пользователя можно получить? Один набор экзаменов означает, что OWL, а другой - NEWT.

Я не думаю, что ваши люди такие самосознательные, не так ли?

Все работает лучше, чем я ожидал здесь. Мисс Гордон попала в драку с каким-то наследником босса мафии. К счастью, все сгладилось. Маленькие сопли думали, что он владел этим местом, потому что его папа владеет половиной Готэма.

С другой стороны, обладать Готэмом, возможно, не лучшая вещь в мире, учитывая, какой выгребной ямой оказался этот город.

Так что просто болтаюсь здесь, думаю о тебе. Питайте свое маленькое извращенное воображение тем, что вы хотите. Я надеюсь, что гарем получился для тебя приятным.

Серьезно, я надеюсь скоро увидеть тебя,

Памела.

Гарри улыбнулся, позволив своему извращенному воображению взбеситься на секунду.

Памела,

Да ладно, у меня нет извращенного воображения. Хорошо, может быть, я немного.

Серьезно, у какого мужчины или женщины, которого ты знаешь, нет такого?

Я пришел к выводу, что они совсем не осознают себя, я имею в виду, конечно, они должны думать о том, как они абсурдно выглядят. Остроконечные шляпы в школьном списке, находящиеся там в первую очередь, напали на меня. По крайней мере, метлы имеют какое-то практическое применение, но что дают вам шляпы, кроме как как инструмент?

Просто подумал об этом, но эти двойные ужасы хороши для чего-то. Они дали мне карту, а не просто карту, карту школы. Это отмечает людей и где они находятся. Кто бы ни сделал эту карту, думал слишком мало времени. Если мне удастся разобраться в очаровательной работе, я смогу составить карту городов, стран, чего угодно, и узнать, что делают люди.

Действительно старший брат смотрит.

Итак, я получу новую метлу после того, как последняя будет уничтожена психотическим деревом с проблемами ПМС, но это не относится к делу. Я уверен, что тебе нравятся все растения, но у этого есть злоба на меня.

Надеюсь поговорить с вами в ближайшее время.

Гарри.

PS Это Коллектив, а не гарем.

Министерство Магии было центром деятельности, и Гарри, Дафна и Гермиона оказались в ловушке связи безумия, ожидая времени слушания Сириуса Блэка. Они продвинулись вперед, надеясь, что они поймут, где все стоят.

«Мама», - заметила Дафни с поразительным кивком, наблюдая, как Анастасия Гринграсс шагает по коридорам Министерства.

«Дафни, приятно видеть, что ты и твои друзья могут прийти в министерство, несмотря на обстоятельства», - заметила Анастасия, наблюдая за ними, и лицо Гарри слегка улыбнулось. «Мистер Поттер, для меня большая честь снова встретиться с вами».

«Вся моя честь, леди Гринграсс», - ответил Гарри, протянул руку и взял ее за запястье, прежде чем поцеловать.

Анастасия наблюдала, ее глаза немного расширились, но на ее лице появилась улыбка.

«Я слышала о случае с черными, это действительно черная отметка в министерстве», - тихо заметила Анастасия.

«На самом деле это не делает его более благоприятным, особенно Фадж», - ответила Дафна, но ее мать улыбнулась. «Он отрицает, что имеет какое-либо отношение».

«Когда Блэк впервые сбежал, его история заключалась в том, что он мужественно руководил атакующим, чтобы захватить его, но теперь он пытается отрицать, что он когда-либо знал о нем», - прокомментировала Анастасия легким голосом.

«Фадж, не зная ничего, что защита, придает ему больше доверия, чем то, что он на самом деле делает», - ответил Гарри, читая то, что Фадж сделал до министра. Если не что иное, он отбросил десятилетия прогресса, что было удивительно в мире, в котором почти не было прогресса.

Фадж подошел к ним в хорошем настроении, и Гарри, Дафна и Гермиона оставались стойкими, а Анастасия повернулась лицом к министру.

«Леди Гринграсс», - заявил Фадж, увидев группу. "И мисс Гринграсс, а также ... о, слово, это Гарри Поттер!"

Гарри не собирался лгать; он посмеялся над министром магии, который вел себя как фанатичная девушка вокруг него. Фадж повернул голову, пытаясь выглядеть стоически и достойно, хотя и не смог этого сделать.

«Ужасные дела с дементорами, мой мальчик, я не знаю, о чем они думали», - продолжил Фадж со всем тактом, который родился и вырос из карьеры политического деятеля.

«Я уверен, что они думали, что выполняют волю министерства, министр», - ответил Гарри, наблюдая за ними.

«Корнелиус, французский министр прибыл».

Глаза Гарри остановились, когда он услышал болезненно сладкий голос позади себя. Обычно он не был бы обеспокоен таким голосом, вызывающим диабет, если бы он был прикреплен к привлекательной женщине, но этот голос, о боже, этот голос, конечно, не был привязан ни к чему отдаленно привлекательному. Дафни и Гермиона смотрели на женщину.

«Конечно, Долорес», - сказал Фадж с улыбкой, уходя.

Женщина с лицом жабы ушла, Гарри повернулся к Анастасии.

"Вы не против рассказать мне, что это было?" - медленно спросил Гарри, обеспокоенный тем, что такая сущность существует.

«Это Долорес Амбридж, старший заместитель министра магии», - с улыбкой сообщила ему Анастасия. «Не так много людей, как она, но у нее есть работа высокого ранга».

Колеса крутились в голове Гарри.

"Так что, если не так много людей, как она ... как у нее есть работа?" Гарри спросил, прежде чем ужасно плохое изображение появилось в его голове, и он отмахнулся от него, стараясь не думать об этом. «На самом деле не обращайте на это внимания».

Дафни поморщилась. «Это то, о чем никто никогда не хочет думать».

«Да, действительно, - заметила Анастасия, когда она шла с Гарри до конца пути к кабинету Амелии. Дафна и Гермиона последовали за ними.

"Так что вы думаете о министерстве, пока?" Дафна спросила Гермиону.

«Это беспорядок», - сказала Гермиона, пожав плечами.

«В значительной степени, да», - ответила Дафна, ступая на землю, поворачивая голову. «Это любое правительство в мире, которое так».

Гермиона должна была согласиться, качая головой и предлагая длинный знак.

«Мистер Поттер, это большая честь», заметила Амелия, наблюдая, как Гарри входит в кабинет. «Суд над Сириусом Блэком должен состояться через три недели, как раз перед Рождеством».

"Почему это занимает так много времени?" Гермиона задалась вопросом.

«Колеса этого правительства часто мучительно медленно вращаются», - вмешалась Дафна, и Амелия кивнула.

«Мисс Гринграсс права, министерство даже не сообщило газете, кроме того, что они возобновили расследование», - ответила Амелия, откинув голову назад и вздохнула. Это был один большой беспорядок. «Крауч делает все, что в его силах, с оставшимся политическим усилием, чтобы отсрочить судебный процесс, потому что это означает, что он будет привлечен к ответственности по обвинению. Дамблдор ни за что не будет обвинен, потому что он Дамблдор».

Амелия не была уверена, что она чувствовала по этому поводу.

"Будет ли Крауч брошен в Азкабан?" Гарри спросил ее, но Амелия покачала головой.

«Нет, он получит огромный штраф, который истощит его банковский счет», - сказала Амелия с глубоким вздохом. «Но, тем не менее, они пытаются найти способ справиться с этим. К счастью, Андромеда нашла способ обойти свою обычную тактику и защищает как черных, так и Петтигрю. Огаста Лонгботтом делает то, что может, и есть несколько других в министерстве. Фадж сейчас контролирует урон, а несколько других, которые были на высоких позициях, когда черных бросили в Азкабан, потеют ».

"А как насчет монополии Пророка?" Гарри спросил.

«Одна проблема за раз, одна проблема за раз», - пожала плечами Амелия. Она надеялась уладить это, но это будет сделано на сессии Визенгамот весной.

Ей нужно было быстро маневрировать; Выдумка была похожа на загнанную собаку, если кто-то слишком сильно маневрирует его в угол, он вылетит.

Аманда задыхалась, когда ее бросили на землю, пытаясь заблокировать заклинание Гарри, которое он выстрелил в нее.

«Ты должен следить за мячом, Аманда», - заметил ей Гарри, наблюдая, как его сестра поднимается на ноги на спагетти.

«Да, обращай больше внимания на дуэль, а инструктора - на дуэль», - заявила Эмили, наблюдая за Гарри, хотя она не могла обвинить свою сестру в том, что его присутствие слегка отвлекло его внимание.

Аманда покраснела от решимости, у нее было что доказать, и она докажет это, Гарри учил ее некоторым более продвинутым заклинаниям. По крайней мере, экзамены с первого по третий год будут очень легкими, учитывая то, чему научила ее Роуз. Гарри был более чем прав; классы были ошарашены до темпа улитки.

«Помните, что полагаться на свою палочку - ошибка дурака, когда вы понимаете, что это тонкий кусок дерева, который можно легко сломать», - заметил Гарри, блокируя залп заклинаний, каждое из которых отражалось от его атаки. «Большинство чистокровных никогда бы этого не сделали, потому что это неуважение к священной традиции и оскорбление в серьезных пропорциях».

Гарри сделал паузу, повернулся и вздохнул, прежде чем направить еще одну атаку на Аманду, но, к ее чести, она нашла способ нейтрализовать атаку. Они были довольно хороши в такой степени, они всегда находились в стороне от ситуации. Аманда держала себя в руках гораздо дольше, чем, как она думала, и это говорило о ее способностях.

«Не так уж плохо, но тебе предстоит пройти долгий путь», - прокомментировал Гарри, обезоружив ее. Она начала стрелять заклинаниями обратно без своей палочки, но пока они наносили удары, она могла бы лучше подобрать свои пятна. «Не забывайте двигаться, никогда не оставайтесь неподвижными. Пользователи волшебных палочек думают, что они могут стоять как комок и бросать щит вокруг себя, не осознавая, что они больше заперты для атаки, чем когда-либо прежде».

«Сфокусируйся, продолжай двигаться, выбирай места, понял», - подумала Аманда, пытаясь сбить Гарри с толку, но он вскочил на ноги и застрял на площадке. «Да ладно, это просто хвастовство, не так ли?»

Эмили наблюдала за дуэлью, она была такой интенсивной, и Аманда всегда была немного сильнее, чем она, благодаря практической магии. Не то чтобы она бездельничала в этом отделе, но просто ее близнец был лучше. Ее собственные силы были в теоретическом. С другой стороны, Аманда была на минуту старше и физически более активна, когда играла в футбол в начальной школе, поэтому у нее было немного больше сил, и она всегда будет такой. Она внимательно наблюдала за битвой.

Аманда неожиданно оказалась привязанной и подвешенной к потолку, с улыбкой на лице Гарри. Она вздрогнула, когда поняла, что теперь она в состоянии, когда Гарри может сделать с ней все, что он захочет, и она позволит ему сделать это.

«Помни, несмотря ни на что, никогда не выпендривайся», - предупредил ее Гарри, и рыжеволосая девушка прищурилась, на ее лице появилось пристальное выражение. Он совершил поворотное движение в воздухе и выстрелил тремя заклинаниями, отключив цель, делая сальто и ставя его на ноги. «Если только ты не сможешь это подтвердить».

"Хорошо сказал Гарри."

Ним выскочил, понаблюдав короткое время, и она хлопала медленно и громко, приближаясь к комнате. Розоволосый аврор продолжал движение, идя вперед, направляясь к Гарри и близнецам. Аманда была вырублена.

«Основой хорошо сделанной дуэли является адаптация и способность мыслить нестандартно», - сказала Ним, наблюдая за ними обоими, и близнецы кивнули, впитывая это знание, прежде чем аврор вступил в дуэльную позицию. Она будет проверять после праздников, так как был отдан приказ удалить дементоров после первого года. Хотя ей не нужно было возвращаться на работу до следующего года, и ей платили телохранителю Гарри, так что она могла бы так и остаться, подумав об этом.

Работа в качестве телохранителя Гарри сводилась к тому, чтобы заниматься с ним сексом несколько раз в неделю, поэтому Тонкс подумала, что это, возможно, одно из лучших заданий, которые она когда-либо получала, поэтому все будет спускаться отсюда.

"Так как насчет небольшой демонстрации для этих девушек?" Тонкс спросила Гарри, и Гарри улыбнулся ей в ответ. «Может быть, они могут выучить несколько указателей. Я думаю, что я мог бы взять вас в школу».

«Вы могли бы», - согласился Гарри с улыбкой на лице, глядя на нее хищным взглядом.

Тонкс и Гарри обошли друг друга, когда близнецы с волнением наблюдали за битвой. В частности, Ним хотел проверить свои навыки против кого-то, кто действительно знал его палочку из его задницы. Учитывая некоторых новобранцев, с которыми она тренировалась, она решила, что, если Муди не был закаленным алкоголиком, он имел дело с этим конкретным участком. Двое из них кружили вокруг друг друга, нацеливаясь друг на друга и пытаясь атаковать друг друга.

Оба яростных проклятия отскочили друг от друга и уничтожили друг друга. Это была элементарная тактика, которая использовалась, чтобы убедиться, что защита противника была изношена. Гарри пошел налево, Тонкс свернула направо, и Ним выпустил обезоруживающее проклятие, но Гарри увернулся от него.

"Начиная с обезоруживающего заклинания, Дора?" Гарри спросил, наблюдая за ней. «Это так предсказуемо».

Ним поднял руки в воздух в обороне. «Ну, иногда предсказуемое становится непредсказуемым».

«Верно», - согласился Гарри, развернувшись вокруг атаки, и увернулся от заклинаний, когда она выпустила их в быстром огневом обстреле.

Некоторые заклинания отклонялись, некоторые уклонялись, некоторые блокировались, но Гарри продолжал варьировать свои атаки, поэтому Ним должен был также перепутать свои. Поездки, проклятья, ломающие кости проклятия, дезориентационные гексы, весь их гамбит, она знала, что смешение ее атак было неотъемлемой частью успешной атаки. Волшебник остался на ногах, поднимая вещи на ступеньку выше двенадцати.

"И снова, и утка и увернуться, и вращаться и крутить!" Гарри скандировал, убираясь с пути одного из проклятий.

«Теперь он хвастается», - прошептала Аманда, сидя в защищенной зоне, и Эмили кивнула.

Тонкс наколдовала письменный стол, а затем приступила к его оживлению, топая по направлению к Гарри, но Гарри разорвал его на куски, посылая сеть к ней. Сеть обернула тело Тонкс, и она упала на землю, пытаясь вытолкнуть ее из сети, изо всех сил пытаясь выбраться из нее.

"Это было…."

«Ну, я думаю, хороший поединок», - заключил Гарри, крутя палочку между пальцами. Дело дошло до того, что у него была палочка, но он использовал заклинания, используя руку, в которой не было палочки.

Ним смущенно смотрел на него, прежде чем заметила. "Итак, лучшие два из трех?"

Близнецы безумно хихикали, пока Гарри просто улыбался.

«Радость за серьезную несправедливость устранена», - заметила Андромеда, садясь, и Вега, Лукреция, Ним, Дафна, Астория и Анастасия выглядели довольно довольными, но на лице Гарри появилась улыбка. «Министерство, наконец, объявило Сириуса свободным, и Петтигрю поцеловал дементора перед тем, как его тело было отправлено через завесу в Департаменте мистерий».

«Теперь все, что нам нужно сделать, это найти Снейпа», - прокомментировала Дафни, зная, что скользкий злодей был в бегах после всего, что произошло.

Гарри кивнул, Роуз и близнецы вместе наслаждались праздником, но завтра они заходили. Снейп все еще был там, и это было личным оскорблением для Гарри, который мог считать, что такой человек все еще там, все еще на свободе.

«Поэтому мы решили устроить вечеринку, чтобы отпраздновать, что нашего двоюродного брата снова выпустят в общество», - заявил Вега с улыбкой.

«Мерлин, помогите нам всем», - прокомментировала Андромеда, когда Анастасия засмеялась, она знала, что Сириус, возможно, не был виновен в убийстве, но тем не менее он был горсткой.

«Ну, мы собирались устроить вечеринку, чтобы отпраздновать его освобождение», - заметила Вега, положив руки на плечи Гарри и массируя их, прежде чем она бесстыдно начала снимать его рубашку.

Астория бросилась к Гарри на колени и начала горячо целовать его.

«Но так уж получилось, что почетный гость проведет некоторое время в Сент-Мунгосе, чтобы убедиться, что у него нет никаких побочных эффектов от нежной любовной заботы дементоров Азкабана», - добавил Ним. она расстегнула брюки Гарри.

«Но так как мы все собрались, чтобы отпраздновать и устроить вечеринку, мы подумали об альтернативном плане», - добавила Дафни, поцеловав Гарри в шею, прижавшись к нему своей пышной грудью, и блондинка опустила руки вниз. его шея.

«Да, теперь настало время для настоящего праздника», - заявила Лукреция, когда встала на колени рядом с Ним, когда нижнее белье Гарри стянулось вниз.

Анастасия наблюдала за ситуацией, стоя там, у нее было несколько глотков вина, поэтому ее запреты были довольно низкими. Кроме того, она работала над своей работой и не имела никакого сексуального удовлетворения с тех пор, как ее муж умер.

«Присоединяйся к нам, мама, это вечеринка», - подбодрила их Астория, указывая на Гарри, улыбаясь своей обычной бесчестной манерой. "Отстань от девочек, позволь моей маме попробовать то, чего ей не хватало".

18+

Гарри с нетерпением ждал, когда эта мамочка опустится на колени, и Анастасия не разочаровалась, опустившись на колени и захватив пульсирующий фаллос во рту, сося его.

Астория схватила свою сестру, горячую из-за того, что ее мать отсасывала другого мужчину, и схватила Дафну в горячий поцелуй. Дафна ахнула в рот своей младшей сестры, когда младшая девочка Гринграсса напала на грудь другой, опрокинув ее на землю.

«О, Дафни, хочешь, чтобы твоя маленькая сестренка сосала твои большие сиськи», - заявила Астория, сжимая прекрасные глобусы, которые Дафни прикрепила к ней.

«Да», - выдохнула Дафна, когда Лукреция села между ног Дафни, сняв юбку и стянув с себя уже промокшую пару зеленых трусиков, прежде чем облизывать свою насыпь. "Дерьмо!"

Лукреция почувствовала, как ее трусики исчезли, и почувствовала прилив прохладного воздуха в ее личных частях, прежде чем Вега обхватил ее киску и потер ее. Это было то, что две девочки сделали много, и у Веги уже был привязанный к ней ремень. Она улыбнулась, нацелив магическую секс-игрушку, и погрузила ее в приветственные складки своей старшей кузины.

Гарри был на небесах, а пожилая женщина из Гринграсса облизывала его член, поднимая и опуская свой рот. Его тяжелый вес увеличился, когда Андромеда встала между его ног и ловко сосала его яйца, объединенное всасывание двух мамочек было слишком горячим, чтобы справиться. Они оба по очереди сосали его член и облизывали его яйца.

«Черт, это самое лучшее», хмыкнул Гарри, чувствуя, как их теплые губы заставляют его лизать и играть с ним.

Ним протянул руку, поглаживая его живот рукой, издавая любящий звук, когда она провела рукой по мышцам, чувствуя их, оценивая их, наблюдая, как ее мать и Анатасия изо всех сил стараются изобразить Гарри.

Дафни закричала, когда Астория спустилась на свои сиськи, кусая их и сося на достаточном количестве шаров, прикрепленных к ее груди. Там не было ничего, что чувствовало бы себя лучше. Язык, который заклинило в ее киске, был вторым местом к этому ощущению, но это сработало вокруг нее, облизывая ее.

«Нет, я не хочу, чтобы ты дул, пока нет», - заметила Анастасия, задыхаясь, взяв себя в руки, и схватила пульсирующий член Гарри. Она прикусила губу, это было давно, но женщина тридцати семи лет приподнялась и опустилась на его бедра, толкая его член в ее стройную женственность.

"ДЕРЬМО!" Гарри стонал, когда она подпрыгивала на него, качая бедрами в них.

Андромеда была отброшена на диван ее дочерью, которая превратилась в точную копию ее.

"Так это инцест или искусная мастурбация?" - спросила Ним, когда она оседлала мать, потирая их горячие киски.

"Имеет ли значение, когда это так хорошо?" Андромеда открыла ответный огонь, когда она почувствовала рот своей дочери на своей кургане, и она сделала то же самое. Они лежали в сексуально заряженной шестидесяти временной позиции, облизывая друг друга, в то время как Анастасия ехала на члене Гарри напротив них. Эти действия побудили их лизать и сосать их киски еще дольше.

Астория перестала облизывать грудь Дафни, а затем посмотрела на свою старую систему.

«Время вернуться к услуге», - сказала ей Астория, и она схватила лицо Дафни, прежде чем бросить его на свою киску. Дафна облизнула свою киску, нетерпеливо собирая соки, которые Астория могла предложить. Блондинка корчилась и стонала, когда ее киска подталкивала вверх, облизывая и хлюпая на нее.

"Так хорошо, так чертовски хорошо!" Гарри хмыкнул, этот сексуальный сон покатился на его члене, когда он наблюдал, как старшая дочь женщины, едущей на нем, съела пизду младшей дочери.

"Я знаю, ты любишь это, Гарри, о, я собираюсь испытать оргазм!" она закричала, ее киска сжалась вместе, когда твердый жезл врезался в нее.

Она отодвинулась назад, тяжело дыша от интенсивного секса, который у них обоих был. Андромеда заняла свое место, опустив свою горячую коробку на пульсирующий стержень Гарри. Она поднялась и застонала от удовольствия.

«Прошло слишком много времени», - заявил Гарри, прежде чем наклониться вперед и прижать рот к ее груди, сося ее. Темноволосая женщина поднялась и опустилась на него, вцепившись в них стройными бедрами.

«Да, слишком долго», выдохнула Андромеда, когда Гарри отдохнул, позволив ей кататься в стиле его члена-скотницы.

«Время угощения, Гарри», - охмыкался Ним, оседлав его лицо, и Гарри крепко обнял ее за бедра и начал облизывать ее киску. "О да, Гарри, лизни меня, лизни мою киску!"

Вега заставляла Лукрецию работать на полу, толкая фаллоимитатор в ее киску сзади, они вдвоем толкали ее сзади. Темноволосая девушка въехала в нее сзади, и Лукреция закричала.

"Как я, блядь, ты, как сука ты?" Вега кричала, ее глаза мерцали. Ее обычно сладкое поведение было потеряно, и Лукреция потеряла желание облизывать киску Дафны, что заставило сестер Гринграсс занять шестьдесят девять позиций.

Астория и Дафна облизывали и хлюпали друг другу киски, чувствуя горячее желание, сжимая задницы друг друга и облизывая центры. Они оба заметили, что их стоны подтолкнули Андромеду к тому, чтобы быстрее отогнать Гарри от нее. Так что это побудило их начинать есть киски друг друга с еще большей яростью, используя свои языки, чтобы довести друг друга до экстаза.

Дафни действительно вошла в это, ее младшая сестра действительно знала, как работать с ее языком, но старшая сестра Гринграсса не собиралась отставать. Она работала своими движениями в круговых ощущениях, каждый получая киску другого, приятную и влажную для возможного проникновения члена Гарри.

Андромеда поднялась и опустилась на член Гарри, откинув голову назад и крича от оргазма! Она сжала его, и его руки скрутили ее соски, что привело ее к другому дрожащему оргазму. Ее центр крепко сжал его, и женщина скатилась с него.

Дафна дернула сестру за волосы и заняла место рядом с членом Гарри. Астория лежала на полу, надутая на то, что ей отказали в возможности залить свою киску чудовищным членом Гарри.

«Не волнуйся, детка, мамочка все сделает лучше», - вздохнула Анастасия, когда она крепко обняла свою дочь и втянула ее в свои груди, чтобы дать ей полный доступ к ним.

Астория положила лицо на просторную грудь матери, облизывая ее, словно она была новорожденным ребенком.

Дафни обнаружила, что подпрыгивает на члене Гарри, как опытный профессионал. Ее киска обвилась вокруг него, воздействуя на его толстый член, когда она поднялась и опустилась на него. Она наблюдала, как язык Гарри пробежал по киске Нима. Ним превратился в версию Дафни, но с оттенком розовых волос. Это выглядело довольно жарко, и Дафни пришлось признать, что она хотела часть этого.

Ним тяжело дышала, ее соки впитывали лицо Гарри, и она нашла рот Дафны, чувственные губы молодой ведьмы целовались и сосали ее. Дафни повернула свои бедра, спускаясь вниз на член Гарри, доводя себя до оргазма, но она не отставала, пока она целовала Нима и прижимала их большие груди вместе.

Гарри почувствовал, что его приближают к краю, но он еще не закончил. Дафна собиралась покататься на нем, пока она не сможет больше терпеть.

"Я знаю, ты любишь это, любишь мою горячую киску, не так ли, Гарри?" Дафни ворчала, прежде чем она ущипнула сиськи Нима, а затем поднялась, прежде чем опуститься.

Гарри не мог ответить, слишком занят, жуя на выбор киски под ним. Вега поднялась на ноги и подтолкнула Нима с дороги.

«Моя очередь, ты достаточно долго держал язык за зубами», - ответил Вега, и Ним бросил на нее грязный взгляд. «Кроме того, ты получил его весь год в Хогвартсе».

Ним пожала плечами, решив убрать свою агрессию на Лукрецию на полу, засунув свою киску ей в рот.

«Я пропустил эту вкусную киску, Вега… о блядь, Дафна», - простонал Гарри, когда блондинка сжимала его член в своей киске, поднимаясь и опускаясь на него, катаясь на нем со всеми, чего она стоила.

"Это скучал по тебе, любовник", выдохнула Вега, бросив свою киску на Гарри.

Дафни поднялась и опустилась на пульсирующий член Гарри. Блондинка продолжала катать его вверх и вниз, сжимая его и стоная, когда она продолжала обнимать его бедра вокруг его члена, похотливо сжимая его, когда она подпрыгивала и хлопала вниз. Подскочил и рухнул, снова и снова.

Поездка продолжалась в течение некоторого времени, пока Гарри все время ел киску Веги. Его яйца напряглись, и он взорвался в киску Дафни. Она доила его с каждым ударом, когда он распылял свои жидкости в ее ярко-розовую дыру. Блондинка продолжила путь своей жизни, ощупывая грудь, когда она встала и опустилась на его бедра, сжимая его своей киской. Блондинка закрыла глаза и почувствовала, как в нее попало больше семян. Два ускорили темп друг с другом.

Дафна отодвинулась назад, потраченная, и Астория вскарабкалась на место, взяв ее язык в киску Дафни с помощью штопора и съев из нее капающую сперму. Блондинка закрыла глаза и почувствовала, как Астория вылизывает ее.

Вега оторвал свою киску от лица Гарри, чтобы он мог смотреть, слизывая ее соки с его лица медленно, соблазнительно, когда телесный полюс Гарри вернулся к жизни.

Ним, ухватившись за мгновение, опустилась на его шест, ее волосы приобрели глубокий фиолетовый оттенок, ее глаза стали фиолетовыми, а ее груди стали большими, подпрыгивающими, когда она ехала на Гарри. Лукреция встала по другую сторону Гарри, слизывая еще соки с его лица. Гарри протянул руку, перебирая их красивые киски.

«Иногда мне бы хотелось, чтобы у меня был дополнительный набор рук», - простонал Гарри, когда Ним продолжал кататься на своем члене, в то время как Астория хлюпала и жадно облизывала киску своей сестры. Две матери были на земле, Андромеда врезалась в Анастасию сзади с ремнем.

С другой стороны, магия сделала все возможное, когда Гарри послал телекинетические импульсы к груди Нима, заставляя ее быстрее подпрыгивать вверх и вниз по его полюсу. Ее горячая коробка упала на него, когда он толкнулся в нее. Удары в нее ускорились, когда Гарри застонал, и две красавицы облизывали его лицо с обеих сторон.

«Энди, ты всегда знал, как заставить человека чувствовать себя хорошо», - проговорила Анастасия.

Гарри нужно было узнать об этом больше, возможно, в форме очень подробных задумчивых воспоминаний, но теперь он беспокоился о девушке, которая ехала на своем члене в подчинение.

«О, мне нравится твоя киска, Ним, такая тесная, и ты можешь сделать ее крепче», - проворчал Гарри, когда они продолжили совместную деятельность, работая друг над другом.

Она улыбнулась, используя свои силы, чтобы сделать ее киску очень крепкой.

Дафна потеряла себя от счастья и чуть не потеряла сознание, когда Астория стала так горячо и тяжело на своей киске, облизывая ее. Блондинка никогда не думала, что она когда-нибудь так сильно оценит язык другой женщины.

Гарри потрогал Люцертию и Вегу, каждый ждал своей очереди, но Ним накопил много выносливости после тренировок, поэтому она собиралась долго ездить на Гарри. Две девушки были доведены до оргазма после оргазма, когда он накачал им пальцы. Они хотели, чтобы его язык был в них также после насмешливых историй, которые Ним написал им о новых навыках, которые были приобретены.

Это должно было бы подождать в другой раз, когда Ним некоторое время катался на Гарри.

«Ох, детка», - выдохнул Гарри, освобождая руки от рывков под ним, и Нимфадора схватил одну из рук, облизывая их чистыми от соков киски Лукреции или Веги.

"Кончи в меня, детка, взорвать свой груз!" - закричала Тонкс, заставляя Гарри наблюдать, как ее грудь увеличивается, а соски покачиваются. Она также заставила ее киску становиться все плотнее.

Кричащий оргазм Дафни, который привела ее сестра, бросил Гарри через край. Его яйца напряглись, и супер-узкая киска Нима доела его до конца.

Ночь была молодой, как и они.

"Мой ход!

Танец продолжился.

18+ End.

Продолжение следует

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Voznesenie/

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/)**