**Адские хроники**

Книга третья.

***Часть I.***

**Имя же им - легион**

*Дорога вперёд, дорога назад,
Потерянный друг, обиженный брат,
Что выберешь ты своею тропой,
И кто уведёт тебя за собой?*

*…*

*Дорога вперёд, дорога назад,
Смятённой души затравленный взгляд.*

*А к Раю тропинка долбит в висок,
Кричат под ногами кровь и песок.*

*Канцлер ГИ «Дорога в Ад или в Рай»*

**Глава 1.**

Вот так бывает, что ты смотришь на календарь, листаешь его страницы в поисках интересных дат и предстоящих событий, но думаешь только о прошлом. Твою голову заполняют вещи, которые никогда уже не исправить. С ними можно только жить или… вычеркнуть из своей памяти так, что даже на смертном одре признаться мысли не возникнет. Даже если кто когда и напомнит о них, то ты округлишь глаза и удивишься, что это была не чья-то, а твоя жизнь. Да-да, почему-то именно твоя!

Как же легко стереть воспоминания! Особенно, если на момент свершения они кажутся болезненно незабываемыми.

С такими проще всего. Они истончаются медленно, но неотвратимо. Мы настолько уверяемся, что чего-то в нашей судьбе никогда не существовало, что не верим, когда сталкиваемся с правдой лицом к лицу.

 А что тогда?

 На это каждый даст себе свой ответ.

 Ведь некоторые и вовсе не умеют забывать. Им суждено вечно хранить в себе любые, даже незначительные нюансы. Они ярко помнят самые разные мгновения, имея для этого одну единственную цель – с толком использовать сохранённый опыт. Всё, что нам суждено пережить действительно делает нас мудрее. И если жизненный путь предвещает быть долгим настолько, чтобы тянуться из тысячелетия в тысячелетие, то опыта становится достаточно, чтобы обладать логически обоснованным предвидением.

Жизнь – вереница решений.

Выбор – избрание вероятностей.

Судьба – исход предпочтений.

\*\*\*

Обычно демонессы не нуждались в наблюдателях во время такого естественного процесса как роды. Они проходили быстро, вмешательство становилось необходимо не так уж и часто. Графиня Ада, несмотря на свою молодость, уж точно смогла бы справиться самостоятельно. А потому она и посмотрела с недовольством на супруга, пожелавшего непременно присутствовать при рождении ребёнка. Однако Его всевластие Ши’Алуэл, один из великих герцогов, не считал необходимым учитывать мнение жены в вопросах, несущих даже скромный риск для её жизни. Он бдительно продолжал стоять на том же самом месте, на котором остановился, едва переступил порог комнаты. Оценивающий взор всех трёх его голов периодически перемещался с лица демонессы на пол, покрытый пятнами крови.

Это злило.

Не сказать, чтобы её организм ослаб из-за такой крошечной потери жизненно важной материи, но роженице доводилось чувствовать собственную слабость, которую было никак не скрыть. И оттого к злости прибавилась и крайняя раздражительность.

- Выглядит мерзко, - с искренним презрением вымолвил Ши’Алуэл, наблюдая за ещё плохо скоординированными копошениями конечностей только что родившегося младенца.

 Наверное, если бы он не испытывал такого отвращения, то раздавил бы ребёнка ногой. Однако ему было противно даже смотреть на это существо, едва пришедшее в мир, не то, чтобы прикасаться к нему. Демонесса же ничего не ответила. В конце концов, отчасти она была согласна с мужем. Отчасти, молчания требовала и взыгравшая гордость – несмотря на убогость это был её сын. Поэтому она просто протянула руки к лежащему на камне новорождённому, справилась с пуповиной и прикрыла крошечного демонёнка пелёнкой, прежде чем прижала к себе. Ещё затянутые мутноватой дымкой глаза воззрились на неё. И было в них нечто…

- Убейте его сразу.

- С чего бы это? – она намеренно приподняла бровь, словно испытала удивление от требования.

- Он нам не нужен.

 Муж сказал «нам», хотя такой ребёнок был не нужен, прежде всего, ей самой. Дитя не только искривляло карту рода, но и нуждалось в заботе, которую ей вовсе не хотелось проявлять. Его воспитание потребовало бы времени и сил, а каков итог стараний? Ещё один низший демон. И даже, возможно, достаточно честолюбивый, чтобы в будущем принести проблемы. Ши’Алуэл озвучил неоспоримую истину, на которую ей хотелось огрызаться только ради удовлетворения собственной прихоти. Она неистово злилась. Никаких иных причин спорить не было.

Нет, будь отцом этого младенца хоть кто-то из Высших, то на него можно было бы строить планы. Даже самый скромный титул открывал перед своим обладателем многие дороги, которые в будущем могли принести роду существенную выгоду. Но такие плоды оказывались недостижимыми для этого отпрыска. Пусть его мать являлась графиней, но отец был самым обычным демоном. Да ещё и изгоем из собственного клана. Титул вне брака всегда наследовался по низшему, а, значит, младенцу не доставалось ничего. Подобные ему рождались тысячами ежедневно. Он обуза. И не более того.

 Между тем, маленькие пальчики потянулись к ней. Ротик едва приоткрылся, желая впервые попробовать пищу. И пусть в её груди пока ещё не было молока, там находилось предостаточно не менее питательного молозива.

 Ши’Алуэл привычно сцепил руки за спиной и окинул, неотрывно глядящую на младенца супругу ледяным взором. Она знала, что такая поза выражает его глубокое недовольство. Муж был крайне расстроен. Причём, не столько её изменой, сколько тем, что подобное произошло до рождения их собственного первенца. Этот демон, признанный в Аду великолепным генетиком, рассчитывал на получение, как он выражался, «чистого потомства». Однако, произошедшее уже нельзя было исправить. В настоящем имелась лишь возможность устранить «бракованный материал», и муж напрямик потребовал этого снова:

- Убейте его… Разве вам так необходимы разъяснения, моя дорогая?

- Я молчу не по этой причине. Вы принимаете обычное нежелание выслушивать вас за нечто несусветное, - фыркнула демонесса с возмущением.

- То, как вы себя ведёте, говорит о стойком намерении оставить жизнь этой мерзости.

- Это моё право.

- Несомненно! - произнёс Ши’Алуэл с интонацией, показывающей, что он-то, слава вселенной, никак не связан с подобным отбросом. - Пусть смерть от вашей руки и была бы милосерднее, но это исключительно ваше и только ваше право передать отро… хм, дитя в руки отца.

 Юная графиня и сама прекрасно осознавала, что убить вернее и проще, но ей было до омерзения противно прямое настойчивое указание на то. Это выводило её из себя! Сказанное провоцировало последовать спонтанному желанию действовать вопреки разумным словам мужа (и тем основательно разозлить его!). Однако, прежде чем произнести категоричный отказ, она благоразумно напомнила себе о других последствиях. Живой младенец являлся времязатратной обузой, а долг воспитывать его всегда первоочерёдно возлагался именно на мать.

Нет, конечно, с одной стороны, ей ничего не стоило отказаться от этой удручающей обязанности. Подобное являлось более, чем приемлемым для ситуации сродни этой, когда ребёнок являлся потомком Высшей и низшего. Отпрыск поступил бы в распоряжение отца и его клана до своего взросления. Любой Кхал с удовольствием принял бы такое дитя, рассчитывая укрепить семейную карту и влить в кровь большую силу. Это был выход. Точнее, это могло бы стать выходом, если бы демонесса определённо точно не знала, что Дхаргон не только является изгнанником, но и вот-вот закончит своё бренное существование под бдительным контролем её мстительного мужа! Вставать же на пути столь великого герцога Ада по собственной воле вряд ли бы кто пожелал. Бывший клан Дхаргона всенепременно принял бы её сына только чтобы сразу после этого послушно убить его.

 … Вот только сама-то она не обязана проявлять такую же покорность! Неприкрытое недовольство мужа растекалось по её телу приятным теплом злорадства. В ней взыграло острое желание снова пойти против его воли. В конце концов, она графиня, а не примитивная кукла, которой он может управлять как хочет!

- Он больше мой, нежели его, - с напускным спокойствием сказала демонесса, продолжая смотреть в глаза младенца. Те обещали в будущем стать лиловыми, как и у неё… и она, словно это был и не первый её ребёнок, уверенно прижала новорождённого к груди. Язычок лизнул сосок. Молозиво от лёгкого нажима детского рта тонкой струйкой потекло наружу. Послышалось жадное причмокивание.

- Это отвратительно! – тут же вспылил оскорблённый Ши’Алуэл. – Я не потерплю подобного под крышей собственного дома!

- Мой драгоценный, вы говорите, что мне следует покидать эти стены только на время кормления или намекаете на нечто большее? Потому что Баэл останется со мной.

 Они с ледяной яростью воззрились друг на друга. Пожалуй, не будь эти двое супругами, то уже сошлись бы в смертельной схватке. Но заключённый брак крайне мешал подобному. Их сплетённая воедино энергетическая система заставляла проявлять большее уважение и терпение, нежели хотелось. Гибель мужа или жены серьёзно сказалась бы на оставшемся партнёре. И за время непродолжительной совместной жизни, полной частых ссор по любому поводу, эти демоны уже основательно научились приходить к компромиссу.

…Вот только нынче камень преткновения превышал все допустимые разумом пределы.

 Герцог, осознавая, что истинной причиной конфликта является глупое эмоциональное желание жены сделать ему неприятно любым возможным для неё способом, нарушил свои привычки и грязно выругался. Он достиг такого гнева, что с удовольствием стёр бы из вселенной само упоминание об этой самой вселенной, где ему приходится терпеть подобное!

- Баэл?! – угрожающе прошипел Его всевластие, начиная недостойный семейный скандал.

- Вам не нравится?

- Вы даёте выродку герцогское имя, и я должен быть в восторге?!

- Ах, да, прошу простить мне эту оплошность. Действительно, перед нашей свадьбой от вас прозвучала настойчивая рекомендация, с которой я публично согласилась. Вы желали использовать в именах моих детей руны вашего рода, так что мне никак не стоит забывать о приставке - Ал’Баэл.

Ши’Алуэлу стало ясно, что открытое издевательство супруги излишне остро подчеркнуло нарушенное им равновесие. Он действительно повёл себя нелепо из-за задетой гордости. Ребёнок был всего лишь не нужен, являлся досадным напоминанием о прошлых событиях и… никак не заслуживал столь яркой реакции с его стороны. Не так уж и страшно, что в будущем в его доме станет на одного слугу больше. Достоинство самого герцога от этого не пошатнётся, да и, скорее всего, супруге очень скоро наскучит такое материнство. Немного равнодушия с его стороны, и она сама поступит так, как следует поступить прямо сейчас…. Однако, несмотря на логику, зубы всех трёх голов Ши’Алуэла всё равно непроизвольно заскрипели, прежде чем он продолжил разговор в более привычной ему рассудительной манере:

- Я не смею мешать вам сохранять подле себя подобное пятно вашей репутации. Это только ваше право, моя дорогая. И надеюсь, что, будучи моей женой, вы по-прежнему предпочтёте оставаться в моих владениях полноценной хозяйкой.

Он в ледяном спокойствии подошёл ближе и галантно поцеловал руку демонессе. Графиня снисходительно улыбнулась.

- Мой драгоценный супруг, ваша учтивая речь говорит о том, что должно последовать и некое возражение.

- Несомненно. Я определённо перешёл границы в разговоре и признаю это. Однако вам стоит проявить благоразумность и согласиться, что с вашей стороны произошло тоже самое, - Ши’Алуэл сделал мимолётную паузу и холодно потребовал голосом, не терпящим никаких возражений. - Измените имя.

- Вы правы. И поэтому я поступлю в соответствии с вашей волей.

Хитрые искорки в глазах намекали, что никакого подлинного сожаления молодая жена не испытывает. Скорее, она даже задумала нечто. Так что, подобное впечатление вынудило герцога дополнить сказанное:

- В соответствии с моей волей и пожеланием.

- И каково оно?

- Раз вам хочется дать имя, достойное Высшего демона, то пусть оно будет Берит и никакое иное, – невинно произнёс он.

Едва успокоившаяся собеседница резко изменилась в лице:

- Имя моего отца?!

- Моя дорогая, я всего лишь следую за ходом ваших мыслей! – в притворном возмущении воскликнул Ши’Алуэл.

- Это неприемлемо.

- Раз вы всё-таки сумели прийти к выводу об этом, то легко воспримете иное предложение – в противном случае используйте низшие имена, ни единой руной не связанные с нашими благородными предками. Я буду согласен на любое.

 Ненадолго в комнате воцарилась тишина.

- С моей стороны прозвучало согласие изменить имя, и я сделаю это. Исполнив, все ваши пожелания.

- В таком случае, я удовлетворён.

Герцог поклонился, намереваясь покинуть общество крайне раздражающей его супруги. Осведомляться об избранном ею новом имени он не собирался. Ему мгновенно не стало никакого дела до новорождённого. Его владения были весьма обширны, чтобы в будущем с лёгкостью избегать встреч с этой мерзкой ошибкой природы. Быть может, гадкому существу вообще не суждено дожить до взросления? Тело демонёнка выглядело хилым, а способности не виделись Его Всевластию хоть сколько-нибудь серьёзными.

Однако, увы, судьба не стала так благосклонна к нему, как хотелось. Всего днём позже Ши’Алуэл едва снова не задохнулся от ярости, узнав от разгневанного тестя о проделке своенравной жены.

Она назвала отродье Ал’Беритом.

Пожалуй, это обстоятельство могло довести семейный конфликт до печального итога. Недовольство дерзким поступком бессовестной графини её родня выразила не менее сурово, нежели он. Помимо этого, для самого герцога после рождения бастарда некогда рациональный союз основательно утратил логическую подоплёку. Ши’Алуэл вознамерился любыми путями если не избавиться от супруги, то хотя бы получить беспрекословную власть над ней. И он действовал в избранном направлении самым жёстким образом все те сорок два дня, покуда не стало известно о новой беременности жены. На этот раз ребёнок был его, и ему пришлось проявить временное смирение. При этом месяцы до родов он бдительно наблюдал за избранницей. Холодно оценивал каждый её шаг, поступок, слово. И, в конце концов удовлетворённо принимая дочь на руки, решил проявить снисходительную благосклонность. К этому моменту демонесса, ярко познавшая вкус того, что муж при желании может с ней сотворить, значительно смягчила свой нрав, хотя и обозначила пределы его влияния на неё.

В частности, неприкасаемым для Ши’Алуэла оставался ненавистный ему Ал’Берит. Маленькое отребье являлось тем немногим, на что он действительно не имел права посягать, и супруга этим беззастенчиво пользовалась. Ни для чего другого сын не был ей нужен. Её материнство являлось лишь ширмой для вызывания в нём особо неприятных чувств. И герцог действительно их испытывал, несмотря на полное понимание всех нюансов происходящего. Ему был донельзя отвратителен мерзкий потомок низшего демона, в чьём имени (на основании, имеющим право на существование, а, значит, законно) навсегда запечатлелись руны его древнего рода. Он ненавидел его искренне и неистово.

К счастью, его дочь Ашенат совсем не походила на старшего брата. Это было ясно с первого взгляда. В ней била ключом сила, на которую Ши’Алуэл и рассчитывал. От этого он испытывал радость, но… в самый настоящий восторг его приводило иное - стоявший у колыбели предовольный от созерцания сестры Ал’Берит, сам ещё бывший младенцем, выглядел в сравнении с новорождённой особенно ничтожно! Герцог даже не стал гнать выродка прочь, вовсю наслаждаясь глубоким разочарованием, которое испытывала его бессовестная жена. Некогда она сама не захотела поступить разумно и не избавилась от отброса - так пусть теперь и терпит болезненные удары по самолюбию.

- Я смотрю, он всё же научился ходить, - с оттенком заботы не сумел удержаться от едкого комментария демон.

 Ал’Берит пошёл позже положенного более чем на два месяца.

- Он слаб, но обладает стойким стремлением к достижению целей.

- Несомненно, достигнуть такого результата, являлось для него завышенной планкой.

- Вы зря насмехаетесь, мой драгоценный, - графиня скосила неприязненный взгляд на супруга.

- Я не насмехаюсь, а имею чёткое представление об его возможностях. Именно из-за таких дефектов строения тела, его отца по итогу и изгнали из клана. Ничтожество, моя дорогая, всегда требует искоренения.

 Крошечный демонёнок перестал улыбаться, отвернулся от колыбели и внимательно посмотрел сначала на Ши’Алуэла, а затем и на мать. Та не смогла подобрать достойных слов в защиту сын и промолчала.

- Другое дело, моя дочь. Ашенат ждёт великое будущее. Она вознесёт наши рода.

- Ашенат действительно полна силы. Теперь, я вижу, сколь верен был союз с вами.

 Супруги с нежностью соединили руки и в полном согласии с будущими замыслами поглядели друг на друга. И пока они так стояли, Ал’Берит снова повернулся к сестре. Однако на лице его больше не было даже намёка на улыбку. Предельно серьёзно он положил на живот новорождённой ладонь, выпуская когти. От совершения своего самого первого убийства демонёнка отделяло не так уж много. Им овладела ревность.

- Что он делает?! – тут же насторожился герцог.

- Ал’Берит?

 Когти осторожно втянулись в пальцы, и малыш, возвращая радушную улыбку на лицо, спросил:

- Когда с Ашенат можно будет поиграть, мама?

\*\*\*

Разница между желанным и нежеланным ребёнком огромна. Пожалуй, редко кто осознавал глубокий смысл этих слов столь ярко, как Его превосходительство виконт Ал’Берит, наместник Аджитанта, Хранитель летописей и Главный архивариус Ада.

Вернее сказать, он ни на секунду не забывал о сей истине, а потому, если бы лицо его человеческого облика могло побелеть, то сейчас на нём не было бы ни кровинки. Ал’Берит, не отрывая пристального взгляда от женщины, недвижно лежащей на полу, поднялся, медленно пятясь подошёл к лестнице на подиум и остановился возле ехидно стонущей зувемдиго. Эту нежить его первый заместитель называла мумией, и он не видел нужды поправлять человека в словах. Не видел он нужды и в том, что сделал – его нога с силой наступила голову твари в намерении заставить её замолчать. Но то, что некогда являлось великой Ашенат – демонессой, наводящей ужас на всё мироздание, лишь усилило мерзкие звуки. Виконт недовольно оглядел череп сестры и нанёс по нему мощный удар носком сапога. По кости пробежали трещинки. Зувемдиго наконец-то замолчала. Зато теперь сам Ал’Берит вдруг по-звериному зарычал. Его человеческий облик исказился. Демон, выпустив когти, проткнул грудную клетку нежити насквозь. Из-под кожи брызнула густая, бурая, похожая на гной жидкость. На этом он прекратил выплёскивать наружу свои эмоции. Виконт небрежно отряхнул пальцы и, грациозно заведя руки за спину, неторопливо и величественно подошёл к окну. Созерцание собственных владений всегда умиротворяло его, а для просчёта вероятных событий ему требовались предельное внутреннее спокойствие и полная сосредоточенность.

 Наместник Аджитанта долго недвижимо стоял, созерцая то ли покрытые лавой земли, то ли собственные видения о будущем, но на лице его ни разу не возникла даже тень довольной улыбки. Предвиденные им вероятности достигли полной схожести с земным древом. Единая узловая точка, уходя ввысь, ветвилась подобно кустарнику и разрасталась к низу подобно корням. Вариации были многочисленны. И при этом – не удовлетворяли ни желаниям, ни намерениям Ал’Берита. В них присутствовало слишком много моментов, которые следовало прояснять, корректировать или устранять. За краткий срок времени подобное выглядело невозможным, а длительного… длительного у него не имелось.

Время. Всё упиралось во время.

Он поглядел на тело женщины.

 Быть может не стоило создавать для себя излишних сложностей? Это проще всего. Нужно будет лишь переломить себя и свою честь. В конце концов, ребёнок на половину человек, а для людей приемлемо намеренное искоренение своего нерождённого потомства. Для этого им не нужны даже те веские причины, что есть у него. Для них вмешательство в процесс деторождения привычен так же, как и для Рая. Да и кто такие люди? Они просто удачная разработка. Они созданы на базе насильственного слияния генов подходящих существ, долгого отбора наиболее приемлемых особей и их последующего активного размножения. На самом деле, вряд ли человечество способно уяснить сколь его нынешние сомнения расшатывают краеугольный камень строения адского общества. Они не в состоянии осознать даже поверхностную суть моральной основы, из-за которой некогда единый народ стал вынужден расколоться.

 Такова была часть мыслей Ал’Берита. И, будучи демоном, он имел полное право рассуждать так. Вот только истина заключалась в том, что он не хотел подобной рациональности. Повелитель Аджитанта считал себя выше примитивных уловок и кроме того… отказаться от своей игры с эмоциями он тоже не считал нужным. Виконт прекрасно понимал, что иначе желание познать самого себя не отпустит. А к чему подводить судьбу к повторению жизненного урока? Тем более что цена ясна и уже назначена.

 Ал’Берит расцепил пальцы и заливисто засмеялся. Он находил смешным, что его порывы страстей полностью соответствовали логическим предпочтениям и при этом вступали в жестокое противоречие с элементарным благоразумием.

- Умеешь же ты внести интригу в самые простые события, моя дорогая, - с усмешкой обратился демон к введённой им в стазис молодой женщине.

Человек, естественно, не ответила, но её слова ему сейчас и не были нужны. А потому он занял свой трон и отдал приказ, требующий немедленного исполнения. Дайна из клана Дагна, следуя ему, явилась почти мгновенно. Было правильным не совершать её телепортацию в кабинет.

- Вы понимаете, зачем я призвал вас к себе? – пристально глядя на низко склонившуюся телохранительницу, холодно спросил он.

- Да, мой повелитель.

 Сердце полукровки предательски колотилось, выдавая её внутреннюю неуравновешенность. Воздух наполнял животный страх. Пожалуй, Кхалисси была на волоске от того, чтобы умереть от ужаса.

- Вы и ваш клан мне пока нужны. Сказанное поспособствует тому, чтобы вы пришли в себя?

- Да, мой повелитель.

 Дайна действительно смогла начать контролировать свой организм, но очень слабо. Ал’Бериту стоило невероятных усилий не выказать по её примитивизму никаких комментариев. Он никогда не был без нужды злораден или высокомерен больше необходимого, однако сейчас ему пришлось бороться со своим «я». Наместнику хотелось ткнуть полукровку носом в её несовершенство, но он удержал своё желание при себе.

- Тогда говорите.

- О беременности стало достоверно известно перед самым отъездом в замок. Госпожа Пелагея опередила мои намерения.

- Несомненно, ей это удалось, - он насмешливо посмотрел на лежащую на полу женщину и снова перевёл хищный взгляд на обмершую Дайну. – Вопрос в том, в чём заключались ваши намерения?

- Сообщить всё вам, мой повелитель.

- Позвольте я помогу вам перестать говорить столь талантливо кратко, - едко произнёс Ал’Берит. – Что должно было произойти между прибытием в замок моего первого заместителя и вашим сообщением?

- Разрыв контракта об охране. И всё. Больше ничего. Мы понимаем значимость молчания.

 Телохранительница откровенно тревожилась. И не зря. Дагна наместник презирал, а события последних двух дюжин дней и вовсе подвели его к горячему желанию уничтожить этот клан. Если бы не тесная связь их Кхалисси с человеком, то так бы оно и было. Основательный промах в Питомнике лишь подтвердил нелицеприятное мнение Ал’Берита о воительницах. Они виделись ему недостаточно компетентными для взятых на себя обязательств. И пусть демон долгое время закрывал глаза на это в силу своих причин, с тех пор как повысилась его заинтересованность в сохранении жизни госпожи Пелагеи, терпеть полукровок ему стало особенно сложно. Однако Кхалисси Дайне виконт озвучил истину - Дагна по-прежнему были ему нужны. Как бы сказали люди, коней на переправе не меняют. Кроме того, пусть синие глаза подданной отражали её чрезмерное несовершенство, в глубине их таилась предельная честность.

Ал’Берит был уверен в искренности телохранительницы. Она не укрыла от него ничего из того, что могло быть сокрыто. И повелитель осознавал это отнюдь не благодаря интуиции. Светловолосые полукровки являлись приятно покорными марионетками. Их преданность ему подтверждалась любыми проверками. О, да! Если бы они ещё и являлись кем другим, а не простецкими Дагна, то он бы мог быть доволен. А так фигура, которую он становился вынужден вывести на игровое поле, получалась не самой сильной. Скорее даже слабой. Подобное не могло не разочаровывать.

- Я бы рекомендовал вам перестать думать о расторжении контракта. Если вы начнёте упорствовать в этом вопросе, то мне придётся рассмотреть его как личную угрозу для себя. В остальном вы верно определили мои пожелания.

 Лицо собеседницы осталось каменным, но Ал’Берит отчётливо представлял бурную смесь эмоций, что та испытала. Он прекрасно изучил эту особь, чтобы не ошибиться в своих предположениях.

- Можете идти и продолжать свою деятельность.

- Но… мой повелитель? – вопросительно поглядела Дайна на тело своей госпожи.

- Госпожа Пелагея не покинет пределы замка некоторое время, которое вы можете счесть долгим. В остальном для вас ничего не меняется.

- А что делать с посетителями?

- Ими займётся Кассандра.

 Телохранительница понятливо кивнула головой и, кланяясь, покинула страшащий её кабинет. Ал’Берит сразу же отдал секретарю приказ временно взять на себя обязанности по приёму визитёров. Затем, с пару минут уделив время раздумьям, он поднялся с трона. Демон неторопливо подошёл к женщине и, заключая холодное тело в объятия, перенёс себя и её в комнату для ритуалов. Пол и стены, освещённые лишь алыми росчерками рун, легко пульсировали, словно были живыми. Они желали крови и жертвы. Однако сегодня он не был намерен потакать желаниям этого помещения, хотя и положил свою ношу на алтарь.

- Пора проснуться, - коротко сказал виконт.

 Его первый заместитель резко открыла испуганные глаза и попыталась пошевелиться, но демон дал волю крайне ограниченному числу её мышц. Даже говорить женщина не могла.

- То, что я сделаю, тебе не понравится, - нежно проводя пальцами по человеческому лицу, продолжил говорить Ал’Берит. – Я заблокирую твою память. Прошу обратить внимание, только создам преграды на пути к воспоминаниям, а не сотру их. Этот процесс сложнее. Для его осуществления мне нужно, чтобы ты была в полном сознании и не противилась. Если начнёшь мешать, то некоторые фрагменты твоего прошлого могут остаться для тебя утерянными навсегда.

 Объяснение сделало ситуацию хуже. Большинство его стараний позаботиться о женщине приводило к её отчуждению от него, и этот момент не стал исключением. Человек оказалась ещё более близка к панике, чем прежде. Виконт недовольно сжал губы. Эмоции госпожи Пелагеи всегда главенствовали над разумом. Любое мало-мальски разумное существо уже прекратило бы столь безумные порывы, но… Люди! Этим словом сказано всё!

- Дорогая моя, ты зря упорствуешь.

 Нет, она ничего не желала слышать. По глазам было видно, что её старания направлены исключительно на поиск вероятности избежать назначенной судьбы. Это было… глупее некуда. А потому Ал’Берит непритворно печально вздохнул и устроил возле макушки женщины тяжёлый прозрачный шар. Кристалл, из которого тот был создан, способствовал явлению реминисценции. К человеку должно было прийти воспоминание, которое повлияет на её вхождение в состояние, необходимое для дальнейших воздействий. И, к счастью, времени на это потребовалось крайне немного. Виконт довольно воззрился в глубину шара, в своём любопытстве рассматривая отголосок события чужой жизни, и… с удивлением осознал, что госпоже Пелагее он не так уж и принадлежал.

*- Да, ты права.*

 *Она поглядела на мужа словно затравленный зверь. На миг женщина забыла, что это именно она битый час убеждала его в том, что со вторым ребёнком им не справиться.*

*- Я рада, что ты понимаешь, - выдавила из себя Женя, стараясь, чтобы голос звучал довольно.*

*- Как не понять? Или я что? Принёс такую зарплату, что у нас на суп с наваром хватает?*

*- Ну, что ты. Кто сейчас больше получает?*

*- Кто-то получает.*

*- Брось, Серёж. Не надо, чтоб потом на тебя дело шили. Я курицу разрубила на голени, бёдра, крылья. Так что вот тебе уже три, а то и четыре наваристых супа.*

*- Я от этой курятины скоро кукарекать начну, - буркнул мужчина со вздохом. – Котлет бы обычных.*

*- Из филе могу сделать… куриного, - робко предложила она.*

*- Вовке сделай, пусть растёт мужик, - с гордостью за сына произнёс Сергей и поинтересовался. – Как он сегодня?*

*- Уже лучше, но всё равно температурил. До конца этой недели в сад не пойдёт.*

*- Тогда, может, - мужчина покраснел от смущения и замолк на полуслове.*

*- Что может?*

*- Может в поликлинику, пока он болеет сходишь? Тебе же, наверное, надо будет отлежаться, отдохнуть, а кто после больничного ещё отгул даст?*

*- Да. Верно.*

 *На этом разговор супругов и завершился. Мрачный Сергей сразу пошёл спать, а Женя заглянула в комнату к сыну. Тот крепко спал, хотя дышал тяжко и через рот. Женщина не удержалась, поцеловала ребёнка в горячий лоб, подоткнула одеяло и по привычке, свойственной любому новосёлу, любовно осмотрела неказистую обстановку.*

 *Собственную квартиру семейство получило недавно. До этого они два года жили с родителями Сергея, а потом шесть лет ютились в крохотной комнатушке деревянного общежития, где не было никаких удобств. А тут подвезло. Сергей совершенно случайно помог одному старичку, чей внук смог повлиять на то, чтоб очередь на жильё прошла быстрее. Женя не могла нарадоваться такой удаче. Наверное, знай она, что не так много лет отделяет её от будущей перестройки и распада СССР, то радовалась бы ещё больше. Но она не знала, а потому было бы так или как-то иначе предположить сложно.*

 *По утру же, едва за мужем закрылась дверь, женщина собралась сама, затем одела сына и вместе с ним пошла в поликлинику. Оставить пятилетнего Вову ей было не с кем. С новыми соседями она была ещё малознакома, а родственников в городе не жило. Сергей получил работу по своей специальности инженера далеко от их родных мест. Переезд для беременной на то время женщины прошёл тяжело, но что поделать?*

 *Очередь к гинекологу оказалась очень длинной и расходилась медленно. За три часа ожидания Женя насмотрелась и на аккуратные пузики весёлых беременных, и на бледные лица нервничающих молоденьких девушек. При этом она непрерывно суетно вертела своё обручальное кольцо на пальце. Вова сидел рядом, положив свою голову ей на колени и дремал. Он был спокойным мальчиком, а болезнь сделала его ещё и вялым.*

*- Следующая! – гаркнула из-за двери медсестра.*

 *Женя вздрогнула.*

*- Вы ведь присмотрите? – осведомилась она у женщины рядом.*

*- Да, хорошо.*

 *Та легко согласилась, ибо вопрос этот они между собой уже оговаривали.*

*- Вова, слушайся тётю. Мама скоро.*

*- Но, мама! – заныл ребёнок. – Не уходи. Зачем тебе туда?*

*- Скоро буду.*

*- Следующая! – грозно напомнила медсестра.*

*- Да не задерживайте вы очередь! – прикрикнула какая-то сварливая потная толстуха.*

*- Я иду уже. Иду.*

*Женя быстрым шагом направилась к двери, но напоследок обернулась. Вова – красивый беловолосый голубоглазый мальчик, такой, какие бывают только на открытках нарисованы, жалостливо смотрел на неё.*

*- Я люблю тебя, мамочка.*

 *Сердце словно ножом ранили. Боль растеклась по всему телу. Осознание, что где‑то там внутри есть ещё одна такая жизнь, которая однажды скажет: «Я люблю тебя, мамочка» стало невыносимым!*

*…Но Женя храбро юркнула внутрь кабинета и закрыла за собой дверь так, как если бы хотела оставить за ней все свои горести и беды.*

*- Чего так дверью хлопаете? – недовольно проворчала врач и сказала. – Присаживайтесь. По какому вопросу?*

*- Беременность. Беременность прервать.*

*- О, ещё одна нагуляла.*

*- Нет, это от мужа, просто…*

*Женя замолкла. Чего она оправдывается?*

*- Уверены, что беременность? Когда последние месячные были?*

*- Почти как два месяца назад.*

*- Тогда давайте на осмотр.*

 *Подрагивающими руками Женя вытащила из сумки полотенце и расстелила его, прежде чем сесть на гинекологическое кресло. Оно было больше похоже на пыточное устройство. Металл холодил ноги. Глаза, уставившиеся в потолок, замечали все изъяны побелки.*

*- Да, расслабься ты, - потребовала гинеколог. – Чего напряглась? Раньше так ноги сжимать надо было.*

 *Ей было всё равно на эти слова. Внезапно молодую женщину окрылила надежда, что вдруг это она ошиблась? Вдруг нет никакой беременности?*

*- Ага. Матка увеличена. Где-то десятая-одиннадцатая неделя.*

 *Вот и всё. Не сбылась надежда.*

*- Дети уже есть?*

*- Есть, - прошептала Женя и добавила. – Нельзя нам больше.*

*- Тогда чего так затянула?*

*- Не сразу поняла. То на работе дел много, то сын болеет. Я и забылась.*

*- Раз памяти нет, то теперь в областную езжай и там договаривайся. Я с понедельника в отпуск на месяц ухожу. А Иосиф Андреевич, что меня замещать будет, аборты не делает. У него там какие-то принципы. Ему, видать, нищету плодить не страшно.*

*- Ой, - она почувствовала, что земля уходит из-под ног. - Помогите, пожалуйста. Помогите! Я вам… Я вам конфеты купила.*

*- Конфеты! – рассмеялась медсестра, но по её лицу было видно, что она довольна предстоящим подарком. – Может, возьмём Никитична? У нас же как раз Белова отказалась.*

*- Ну, не знаю, - поглядев в медицинскую карточку, задумчиво произнесла гинеколог.*

*- Пожалуйста. Очень вас прошу!*

*- Ладно, ты у меня меньше, чем полгода назад была. Анализы у тебя хорошие и пока сойдут. Если сейчас спустишься и сумеешь флюорографию сделать, то сегодня, так и быть, приму тебя после обеда.*

*- Сегодня? – ошарашенно спросила Женя.*

*- Да. Другого времени у меня нет.*

*- Записывать вас? – скучающе стуча ручкой по столу, спросила медсестра.*

*- Пишите.*

*- Тогда флюорографию по скорому сделай и скажи им там, что тебе срочно. Врач на месте, может сразу ответ дать. Пусть голову не дурят.*

*- Хорошо. Спасибо!*

 *Женя быстро оделась, взяла направление и, выложив из сумки коробку конфет, поспешила в коридор. Вова оказывается не плакал, а спокойно катал машинку без одного колеса. Увидев мать, он мгновенно прекратил игру.*

*- Домой, мамочка?*

*- Нет. Мы сейчас вниз спустимся, маме ещё в один кабинет надо… Спасибо, что присмотрели.*

*- Не за что. Я так тоже с дочкой не раз ходила. Куда их денешь?*

*- Никуда.*

 *Девать детей некуда. От них можно только избавиться.*

 *От собственной неприятной мысли по спине Жени пробежали мурашки, но она, ухватив сына за руку, потащила его к другому кабинету. Вова начал похныкивать. Он устал и хотел домой. Ей тоже домой хотелось. События развивались очень быстро. Она не была готова к такому темпу, хотя, быть может, это происходило и к лучшему. Жене было тягостно и противно от предстоящего и уж проще так, когда нет времени остановиться и задуматься - что же ты делаешь? Что?*

*- Нет-нет. Приём окончен! – сурово возразила медсестричка, заметив в очереди из девяти человек новоприбывшую.*

*- Но время же ещё есть. Я успела.*

*- Куда вы успели? Написано же, что сегодня флюорография только до половины двенадцатого.*

 *Вовка сильно закашлялся. До слёз из глаз. Из носа его показались зелёные сопли. Женя суетно вытерла их носовым платком и попутно заметила, что сын стал горячее. Ему нужно было отлёживаться, а не с ней по поликлинике шататься. Да и давно следовало его накормить… и не куском хлеба на ходу.*

*- Да неужели вы не видите, что ребёнок у ней плох? Как так можно? Вдруг совсем лёгкие застужены у мальца? – возмущённо прошамкала старушка из очереди. – Не хотите людьми быть, так давайте я – ветеран войны, очередь уступлю.*

*- Ладно. Примем всех. Сидите, - буркнула усовестившаяся медсестра. – Только, чтоб больше никого!*

 *Покрасневшая от стыда Женя села на дальний свободный стул и посадила Вову к себе на колени. Вступившаяся за них бабушка тем временем поправила волосы под платочком, затем поглядела на мать и сына да добродушно сказала:*

*- Хороший мальчик. Совсем как мой сынок. Такой же светленький и ласковый. Это радость такого сына растить.*

*- Да, радость, - постаралась улыбнуться Женя.*

 *Конечно, Вову она любила, но вот радости от его присутствия в своей жизни как‑то мало ощущала. С рождением ребёнка всё перевернулось с ног на голову. Кончились беззаботные семейные вечера и вылазки в кино или театры, Сергей – молодой инженер, стал регулярно пропадать на заработках, а сама она не смогла вернуться к прежней успешной карьере. Её просто‑напросто отказывались брать в штат. Сын стал словно неким позорным клеймом. «А, у вас ребёнок маленький? Тогда нет, не подходите». В конце концов, Женя – молодая энергичная женщина с хорошим образованием и обширным опытом в товароведении, устроилась на завод обычной комплектовщицей. Денег за такой труд платили мало, а по окончании дня вовсю болели голова и пальцы. Она сильно уставало от непрерывного раскладывания мелких деталей по коробкам.*

 *Разве это радость? Разве это счастье, что, когда она выйдет с очередного больничного, на неё будут косо и зло смотреть другие – те, у кого дети уже выросли, или те, кому есть с кем их оставить? Откуда в людях такая злоба? Разве эти женщины не помнят, что такое малыш-дошкольник?*

*- Мамочка, я пить хочу.*

*- Держи.*

 *Женя достала из сумки стеклянную бутылку и помогла Вове попить. При этом она улыбалась. Искренне. Пусть мысли в голове вертелись неприятные, но сердце трепетно любило и не собиралось этого менять.*

*- Как тебя зовут? – подсела к ним ближе старушка и протянула ребёнку карамельку.*

*- Вова, - осторожно принимая подарок, ответил сын и, смущённо потупив глаза, прошептал. – Спасибо.*

*- Хорошее имя. Как Владимир Ильич смелый будешь. Братья, сёстры есть у тебя?*

*- Нет, но я очень хочу сестрёнку.*

 *От этих слов Женю покоробило. Она начала нервно переводить взгляд с одного предмета на другой.*

*- Значит будет, - заключила навязчивая бабка. Голос у неё был доверительный, а потому Вова расхрабрился с вопросом:*

*- А вас как зовут?*

*- Пелагея Ивановна или баба Поля.*

*- Редкое имя, - не удержалась от слов Женя.*

*- Редкое разве?*

*- Редкое. У мужа так бабушку зовут, но она единственная, кого я с таким именем встречала.*

*- Теперь вот и я буду, - усмехнулась старушка и с нежностью погладила Вову по голове. – Расти крепким, сынок. А будет сестрёнка, так смотри, защищай.*

*- Защитю! – с готовностью ответил Вова.*

*- Ваш сын уже своих сыновей растит, наверное? – спросила Женя, надеясь уйти от темы о собственного материнства.*

*- Нет, доченька. Он у меня небольшим погиб, как раз незадолго как война началась. Пошёл купаться на речку, да не вернулся.*

*- А ещё дети есть?*

*- Нет. Времена были тяжёлые. Не до детей было. Муж на фронт ушёл, и где-то там в чужих краях и захоронили его. Потом голод страшный обрушился. Все мы работали как проклятые, чтоб хлеб вырастить и страну поднять. А там как-то смотрю в зеркало – и прошла моя молодость и свежесть. Так вот и осталась одна. Вся жизнь пролетела в бесконечных заботах и слезах. Теперь и утешить меня старую некому. Возвернуть бы время назад, так как грибочки росли б у меня такие пострелята.*

*- Как же их растить, если голод и времена тяжёлые?*

*- А как, как? Другие-то не испугались и вырастили, - развела руками старушка. – Значит, можно было.*

*- Слова это только, - жёстко ответила Женя. – Когда кастрюлю наполнить нечем, а такие вот грибочки есть просят, то тут головой думать надо, а не надеждами.*

 *От переполняющих её эмоций молодая женщина выронила из рук свою медицинскую карточку и направление из гинекологии. Вова ринулся поднимать материны документы, но его неловкость привела к тому, что Пелагея Ивановна успела их рассмотреть.*

*- Что тебе свыше дадено, от того грех отказываться. Каяться потом будешь.*

 *Каяться?*

*Женя ощутила злость. Старушке то легко говорить! Ведь это не ей растить ребёнка надо будет. Это не ей гнать мужа из дома на новые заработки. Это не ей по новой не спать ночами и извиняться за шум перед соседями. Все тяготы познает только она – Женя, и никто иной!*

*- Это моё дело.*

*- Нет, доченька. Это дело общее людское. Все судьбы наши сплетены воедино. Каждый человек важен. И быть может, нерождённый даже важнее рождённого будет. Послушай, что я скажу…*

 *Пелагея Ивановна взяла её за руку и зашептала. Голос у старушки был мягкий и приятный. Речь текла легко, и Женя сама не поняла, как вслушалась. Слова проникали через плотную уверенность принятого решения и пробирали до самого сердца. На глазах у неё выступили слёзы. Молодая женщина захлюпала носом и перед самой своей очередью взяла сына за руку и ушла из поликлиники. Домой она ехала на автобусе, крепко прижимая Вову к себе, как если бы боялась потерять его. Мальчик не сопротивлялся. Он очень устал и, стоило ему переступить порог, как сразу попросился в кроватку. Женя уложила его и села на кухне у окна. Оттуда открывался вид во внутренний двор, и она долго разглядывала людей, деревья, птиц. А там незаметно настал вечер и пришёл муж.*

*- Знаешь, - едва сняв куртку, сказал он. – Может всё же попробуем? Может справимся?*

*- Серёж…*

*- Погоди, Жень! Я целый день всё думал и думал. У меня из рук всё валилось даже. Я не хочу так. Это же наш ребёнок, - мужчина положил ей ладонь на живот. – Понимаешь? Ведь второго такого уже не будет. Не, дети у нас будут ещё, но вот именно этого… Мы же знать об этом станем. Будем помнить. Вот как бы мы жили, если б Вовки не было?*

*- Не уговаривай, не нужно, - тихо сказала она.*

*- Как не нужно? Нужно, Женя! Нужно!*

*- Не нужно. Я уже решила. Справимся с двумя.*

 *Она ему улыбнулась. Лицо Сергея тоже засияло от счастья. Он приподнял жену, словно маленького ребёнка и поцеловал в губы. Глаза его даже заблестели от эмоций, а Женя и сама ощутила непревзойдённую радость. Внезапно ей стало так легко, как будто у неё выросли крылья, и ещё чуть-чуть, и она вот-вот сможет даже взлететь. Все заботы с этой высоты начали казаться какими-то мелочными и не проблемами даже. Если любящие друг друга очень хотят одного и того же, то у них всё получится.*

*Так и вышло. Несколькими месяцами позже, когда молодая женщина прижимала к себе новорождённую дочку, ей и вспоминать было страшно, что когда-то казалось правильным сделать аборт. Вот же она её маленькая девочка! Ах, какие у неё пальчики! Какие густые волосики! Какой ротик красивый!*

*Нет, не она это тогда говорила свои слова. Не она убеждала мужа. Забыть. Забыть, как жуткий сон!*

*Женя ласково поцеловала ребёнка в лобик и выглянула за окно. Сергей с букетом цветов стоял на улице, держал за руку сына и высматривал, где же там молодая мать?*

*- Кто? – радостно закричал он, наконец-то заметив супругу.*

*- Девочка! – приоткрывая окно, выкрикнула она ему.*

*- Девочка! Ура! Девочка, Вовка! Девочка! Машей назовём!*

*- Нет, Пелагеей, - возразила Женя тихо.*

*Она не стремилась к тому, чтобы муж её услышал. Ей уже пришлось закрыть окно, дабы в палату не влетел холодный воздух. Общаться словами стало невозможно. Однако Женя все равно ещё некоторое время стояла, глядя на своих мужчин, и непрерывно щебетала:*

*- У-тю-тю, Пелашенька. Ты моя самая красивая девочка. Самая любимая доченька. Самая долгожданная. Хорошая моя.*

**Глава 2.**

- Знаешь, это не честно.

Лея, ощущая, что вновь обрела возможность говорить, хрипло произнесла:

- Что… Что не честно?

- Ты не увидела того же, что и я. Ты ощутила лишь тепло рук матери и потому успокоилась. Нечестно, что ты не поймёшь.

- Я не…

- Не надо, а то я решу, что зря вернул тебе способность к речи.

 Молодая женщина плохо ориентировалась в происходящем. Ей казалось, что она минуту назад ещё безрассудно кричала на Ал’Берита в его кабинете, что он не менее рьяно угрожал ей, и вдруг… и вдруг всё переменилось. Где она находится? Это здесь ей предстоит стать вампиром? Что это за страшная комната? Стены похожи на сплетения вен и пульсируют, словно сердце!

 Видимо, виконт понял, что её внимание вновь ускользает, а разум готов забиться в истерике. Он бесцеремонно повернул лицо Леи к себе и сказал:

- Мне известно о беременности, и потому это вносит коррективы в мои планы насчёт тебя.

- Отпусти меня.

- Возможно так и будет, но сейчас я хочу получить от тебя ответ на один единственный вопрос и ничего более. Если готова выслушать, то просто кивни головой.

 Молодая женщина неуверенно кивнула.

- Скажи, ты хочешь сохранить жизнь рефаиму?

 Демон внимательно смотрел на неё. Глаза его были привычного зелёного оттенка, а, значит, он не злился. Вот только о чём думал? Лея испытала ещё большую растерянность, чем прежде. Она ведь не могла ответить на вопрос да или нет.

… Хотя бы потому, что лишь догадывалась о значении слова «рефаим»!

- Я не знаю.

 Кому как не ей знать, сколь наместник Аджитанта ненавидит такие ответы! Но ничего другого сказать она не могла.

- Тебе придётся сформулировать точнее.

- Кто такие рефаимы?

 Виконт недоверчиво поглядел ей в глаза, затем с искренним изумлением усмехнулся и произнёс:

- Дорогая моя, нельзя же быть настолько не сведущей в элементарных вопросах. Рефаимами принято считать потомков демонов от людей. Дагна, что окружают тебя, именно рефаимы.

- Они всегда называли себя демонессами.

- В них демонической крови меньше, чем человеческой. В следующий раз можешь смело указать им на это и обозвать людьми, - едко порекомендовал Ал’Берит. – Но твоё незнание этого момента вынуждает меня прояснить для себя следующее обстоятельство. Известно ли тебе об обрах?

- Да. Это звери, которых выводят в Питомнике для арен.

- Великолепно, - с неприкрытой иронией, произнёс демон. – Жаль, что с Кхалисси Дайной я решил переговорить до нашей беседы[[1]](#footnote-1).

- Они мне лгали?

- Представь себе нет. И всё же теперь мне окончательно ясна подоплёка твоего неоднозначного ответа на мой вопрос. Ты не представляешь чего ждать от такого материнства. Верно?

- Да.

- Удивительно. Мы дышим одним воздухом, стоим на одной земле, касаемся друг друга, но по-прежнему остаёмся жить в разных мирах, - переставший улыбаться виконт положил ладонь на лоб Леи.

- Не надо. Пожалуйста! Я не хочу ничего забывать!

- Не ты ли сама просила меня об этом? – холодно усмехнулся он.

**\*\*\***

 Прошли почти сутки, а Дайна ощущала себя в идиотском положении не менее, чем раньше. Остальные сёстры хотя бы убивали время разбором документов, ожидая её мудрого приказа. Но от неё-то требовалось этот приказ выдумать ещё как-то!

Телохранительница, понимая, как ныне её раздражает обстановка в кабинете госпожи, и как плохо он влияет на её сосредоточенность, в конце концов вышла на площадку и облокотилась на балюстраду. Она совершенно не представляла, как покинуть замок и как найти ответы на прочие мучающие её вопросы.

Может элементарно оставить караульного на случай внезапного воскрешения госпожи Пелагеи? Интересно, сколько тысячелетий понадобится повелителю, чтоб вывести человека из стазиса? И как и кем будет оплачиваться работа клана все эти века?

- Вот же бездна, - тихо зашептала демонесса, закатывая глаза. - Да что за гадство то такое?

 Она скрестила руки на груди, очевидно насупилась и, начав постукивать о пол каблуком сапога, зло уставилась на дверь в кабинет наместника. За своим занятием обычно бдительная воительница даже упустила момент появления господина Аворфиса. Вроде бы она только что стояла в полном одиночестве, и тут весь обзор загородило тело барона.

- Кхалисси Дайна, я бы желал узнать - у себя ли госпожа Пелагея?

 От неожиданности демонесса едва не отреагировала защитным выпадом. Тело её дёрнулось, но разум вовремя сумел остановить порыв. А затем она, мысленно коря себя за проступок, с трудом собралась с мыслями и ответила:

- Госпожа Пелагея пребывает с повелителем.

- Полагаю, вы сообщите ей, что я желаю переговорить с нею?

- Если у меня будет на то возможность, господин Аворфис.

 Судя по заинтересованному взгляду собеседника, он уловил с чем было связано явное беспокойство собеседницы. Однако уточнить ничего не успел. Из кабинета наместника вышел повелитель собственной персоной. Он широко улыбнулся своему последнему живому родственнику и с энтузиазмом произнёс:

 - О, господин Аворфис! Как я рад, что вы столь скоро вернулись. Могу я поинтересоваться до положенного отчёта, разрешило ли ваше личное присутствие сложившиеся обстоятельства?

- Разумеется. Ситуация полностью исправлена.

- Великолепно! Это просто чудесно!

Яркий восторг виконта не очень-то походил на его привычное поведение. В последние дни наместник Аджитанта вообще выглядел мрачным и угрюмым, а потому тут любой ощутил бы тревогу и подозрение. Барон не стал исключением. И всё же ему хватило мудрости не интересоваться подоплёкой резких перемен. Он просто благоразумно склонил голову в принятии похвалы.

Увы, этим дело не закончилось. Повелителю от племянника явно что-то требовалось.

- Замечательно, что вы освободились от этих обязанностей. Мне было бы неприятно возлагать на вас новый объём работы в более сложный период.

- В чём возникла необходимость моего участия?

- Временно вы возьмёте на себя все дела моего первого заместителя.

 Аворфис, который только-только выдохнул из-за передачи Питомника в чужие руки, насторожился. Дайна легко угадывала ход его мыслей.

Ладно бы просто дела передали! В конце концов, этого ожидали со дня на день абсолютно все. Но вот «временно»? Почему?!

- Позвольте в таком случае узнать, что произошло с госпожой Пелагеей?

- Позволю, так как это затрагивает лично вас. Однако разговор потребует более длительного времени, нежели я имею в своём распоряжении в данный момент. Возможно, вы навестите меня по моему возвращению из Ледяного Замка?

- Всенепременно.

 «Ох, и сюрприз же тебя ждёт!» - ехидно подумала Дайна, наблюдая, как раскланиваются демоны. Но вся её едкость сошла на нет из-за того, что второй-то заместитель ушёл в свой кабинет, а вот повелитель намеренно остался. Ал’Берит с неприязнью оглядел воительницу свысока и сказал:

- Кхалисси Дайна, из моего разговора с господином Аворфисом вы смогли сделать вывод о том, что более мне не требуется имитация деятельности госпожи Пелагеи?

- Да, мой повелитель.

- Тогда распорядитесь уже, чтобы все Дагна незамедлительно покинули замок. Все Дагна кроме вас. Вас я попрошу остаться для изучения одной книги.

 В воздухе возник излюбленный ларец Хранителя летописей. Из него Ал’Берит уверенно вытащил пухлый том в потрёпанной обложке и торжественно вручил его Дайне. Воительница, памятуя об одной книжице, доставшейся её госпоже, косо уставилась на название и непроизвольно приподняла бровь.

- Да, это словарь, - беспристрастно подтвердил наместник Аджитанта. - И покуда вы не перескажете его содержимое наизусть мне лично, я запрещаю вам покидать пределы этого этажа. Я хочу иметь уверенность, что в будущем, если вам понадобится объяснить госпоже Пелагее значение некоторых слов, то вы будете руководствоваться знаниями, а не собственным удобством.

- Будет исполнено, мой повелитель.

- И уделите особое внимание определению термина «рефаим». Насколько я понимаю, в нём вы особенно некомпетентны.

 На этом Ал’Берит оставил смущённую воительницу в покое. И вроде бы ей радоваться, что появились некие руководства к действию, но Дайна смотрела на книгу в своих руках и радоваться уже не могла. Она в задумчивости вошла в кабинет первого заместителя наместника и первым делом направилась к столу Даны.

- Ты чего? – отреагировала на её пристальный хмурый взгляд сестра.

- Знаешь, мы невероятно похожи.

- Мило, что ты наконец-то это заметила.

- Мне любопытно, сможет ли нас различить повелитель?

- Сможет, - спокойно разрушила все надежды Дана и поинтересовалась. – Во что ты меня хотела втравить?

- Я не хочу учить всю эту чушь наизусть! – воительница бросила книгу на стол.

- Это же обычный словарь. Ты и так знаешь его наизусть.

- Знаю? Я должна его знать?!

- Вообще-то да. Мы его в самом начале обучения вплоть до знаков препинания зубрили.

- Да-да! Он мне особенно не давался, - согласилась Дорра, открывая обложку. – О! Даже пометки мои сохранились.

- Это что? Ещё и клановая книга?

- А ты разве не из нашей библиотеки её взяла? – удивилась Дана и сразу захихикала, всё понимая. – Девочки, кажется, у нас завёлся особый абонемент!

- Идите-ка вы все вон отсюда! – раздражённо прикрикнула Дайна. – Чтоб глаза мои вас не видели!

- Смотри, как она нарывается на удар по затылку, - насмешливо шепнула Дорра, но Дана не отреагировала на шутку, спросив:

- Что нас теперь ждёт?

- Ожидание дальнейших указаний повелителя. А до их получения мы оставим в доме госпожи Пелагеи только самое необходимое. Дай знать остальным, что с переездом ничего не меняется, но возвращение в обитель будет спонтанным.

- А что с перечислением заработной платы?

 Дайна поморщилась.

- Давай вернёмся к этому вопросу, если она так и не поступит, а?

1. Обр или обр-рефаим – потомки демонов и людей, представляющие собой, чаще всего, гуманоидов исполинских размеров. Им свойственны дефекты во внешности, огромная физическая сила и интеллект ниже среднего человеческого. Особенностью происхождения является протекание внутриутробного периода за пределами мира Земли. [↑](#footnote-ref-1)