**Глава первая**

Она видела, что Красный Страж наносит удар от плеча, но он был быстрым, слишком быстрым, что бы успеть уклониться вправо, и все же острие не ударило, клинок плашмя скользнул по ее бицепсу. Его меч качнулся к ее ребрам, но все та же бешеная скорость танца снова позволила избежать смерти от клинка.

- Отличная идея, Аттребус, - крикнул Гулан.

Она слегка отклонилась, фиксируя взгляд на нем.

- Да, сказала она, - Попробуй еще раз.

- Восстановила дыхание?

- Через минуту я прерву твое, - ответила она. Она претворилась, что расслабляется, но вдруг рванулась вперед

Он отступил на шаг, но ее скорость потрясла его. Он блокировал атаку всей длиной своего оружия и обратил силу удара звонкой стали против Стража. Она проскользнула мимо, и он знал, что следующая атака со спины снесет ему голову. Он упал, перекатился и снова вскочил.

“I‟ll have yours in a minute,” she replied. She appeared to relax, but then suddenly blurred into motion.

Он снова увидел это: легкое приседание перед тем, как она возобновила атаку. Он снова парировал удар и пошел на сближение, но не слишком стараясь.

Она крутилась, он ждал. Ее плечи расслабились, но он внезапно бросился вперед под ее клинок, и прежде чем она начала движение и подняла свое оружие, его уже коснулось ее солнечного сплетения, заставив ее тяжело опуститься.

Он шагнул следом – его люди аплодировали ему – опустил меч и обозначил точку у нее на лице.

- Сдаешься?

Она закашлялась и поморщилась.

- Сдаюсь, - согласилась она.

Он протянул ей руку, и она ее приняла.

- Хорошая атака, - сказала она, - Я рада, что мы дрались тупым оружием.

- Ты очень быстрая, - сказал он, - Но немного предсказуемая.

- В чем?

- Ну, я не уверен, что хочу, чтобы ты знала, - сказал он, - В следующий раз оружие может и не быть тупым.

Она слегка потягивала одну ногу, и он подставил ей плечо. Она помог ей добраться до края тренировочной площадки, где его соратники наблюдали за ними, потягивая эль.

- Принеси и нам по пиву, - позвал он Дарио, мальчика-питчера.

- Слушаюсь, принц, - ответил тот.

Он посадил ее чуть в стороне от остальных и наблюдал, как она снимает тренировочные доспехи.

- Напомни, как тебя зовут? – спросил он.

- Радхаса, принц, - ответила она.

- И твоим отцом был Трала Два Меча из Цеспара?

- Да, принц.

- Он был хорошим человеком, одним из самых преданных моему отцу.

- Спасибо, ваше высочество. Такое приятно слышать.

Он прошелся взглядом по ее откровенному наряду, когда доспехи были сняты.

- Он не был самым красивым из мужчин. И в этом ты на него не похожа.

Ее и без того мрачное лицо помрачнело еще больше, но она не отвела взгляда.

- И вы считаете... меня красивым мужчиной?

- Возможно, ели бы ты была мужчиной. Но, увы, ничего мужского я в тебе тоже не вижу.

- Я слышала, что принц льстец.

- Наша выпивка, - сказал он, когда Дарио принес пиво.

Пиво всегда казалось особенно вкусным после драки, и этот таз не был исключением.

- Итак, почему ты претендуешь на службу у меня, а не у моего отца? – спросил он, - Уверен, он бы прекрасно тебя принял.

Она пожала плечами.

- Принц Аттребус, ваш отец сидит на трона Империи. На службе у него, я полагаю, мне не много придется сражаться. А с вами, я уверена, будет все наоборот.

- Да, с- казал он, - Это правда. Империя все еще осваивает территории, и фактически и фигурально. Впереди еще много сражений до нашей полной победы. Если ты присоединишься ко мне, смерть всегда будет рядом. Это далеко не всегда приятно, если ты не в курсе, и это не игра.

- Я и не собираюсь играть, - сказала она.

- Очень хорошо, сказал он, - Мне нравится твое отношение.

- Надеюсь, что угодила вам, принц.

- Ты можешь начать угождать мне, называя меня просто Аттребусом. Я не признаю церемоний с моей личной охраной.

Ее глаза расширились

- Это значит..?

- Вот именно. Допивай свое пиво и ступай к Гулану. Он позаботится о твоем снаряжении, лошади и довольстве. А потом, возможно, снова поговрим.

Краем глаза Анаиг видела убийство.

Она готовила соус из моллюсков, масла и белого вина, чтобы заправить нарезанную крупными полосами рисовую лапшу. Конечно, все эти названия были условны. Моллюски были чем-то, что называлось «лампен», но на вкус они были именно моллюсками. Масло, если верить объяснению Слима, взбивали из чего-то вроде куколок. Вино было вином, оно действительно было белым, но оно не было сделано из тех сортов винограда, что ей когда-либо доводилось пробовать. А лапшу делали из муки странных семян, похожих и на рис, и на ячмень. Но она была просто счастлива делать что-то более утонченное, чем обжаривание мяса, заодно узнавая иноземные вкусы и продукты. Новые обязанности захватили ее.

Краем глаза она все время видела Кижну, непонятные волнообразные движения ее рук.

Но потом случилось что-то исключительное. Урол, помощник шефа, чьей территорией было поместье Гхола, вдруг потерял голову. Буквально. Она упала на пол и кровь вырвалась фонтаном из все еще стоящего тела.

Кижна отступила от тела, едва в кухне установилась тишина. Она окинула взглядом то, что осталось от Урола.

- Плохо, - пробормотала Слир.

Голос Кихны поднялся и в нем зазвучали стальные нотки.

- У лода Гхола опять были колики из-за прандиума! Четвертый раз подряд! - она стояла, обводя комнату пристальным взглядом, ее грудь вздымалась, а в глазах сверкало убийство, - И вот теперь мы имеем здесь эту падаль, которую надо убрать, и вакантное место моего помощника.

Ее блуждающий взгляд вдруг остановился на Анаиг.

- Отстой! – едва слышно выдохнула Слир, - О, нет!

- Слир! – заорала Кижна, - Это место твое. Ее возьмешь с собой.

- Есть, шеф! – крикнула она в ответ, повернулась и принялась собирать свои ножи и прочую утварь.

- Вот мы и вляпались, - сказала Слир, - Глубоко вляпались.

- Она убила его, - заикаясь, сказала Анаиг.

- Да, конечно.

- Что значит, конечно?!

- Слушай, мы готовим для лордов, так? Для Приксола, Оройя и Гхола. В основном, то что мы делаем, мы делаем для их слуг и рабов. Все, что мы которвили вместе – ты и я – все, что я когда-либо готовил. Это не опасно. Но кормить самих лордов – это не так просто. Н только потому, что они привередливы в своих вкусах, а потому, что они все время соревнуются друг с другом. Мода на ингредиенты, специи, оформление, цвет – все это может очень быстро меняться. А теперь мы станем готовить для Гхола, который сам не знает, что ему нравится. Урол был не плох, он умудрялся устраивать приемы для Гхола почти год.

Анаиг попыталась мысленно соотнести время. По любому выходило, что амбрелианский год примерно вдвое меньше тамриэльского.

- Это не так уж долго, - сказала она.

- Не долго. Поторопись, нам нужно подчинить себе его штат, выяснить, что они знают, и приготовить сносный обед для лорда.

- Как она... Чем она его убила?

- Мы называем это ее филейный ножом, но точно никто не знает. Ты не можешь его увидеть, да? Иногда он кажется длиннее любого другого. Мы не уверены, какой длины он может стать. Займись делом, если у тебя больше нет бесполезных вопросов, которые тормозят работу и грозят отправить нас на помойку.

- У меня есть вопрос, но не думаю, что бесполезный.

- Что? – обреченно спросила шеф.

- Когда ты сказала, что мы должны подчинить его штат...

- Понятно. Это может означать борьбу. Держи нож в руках, но не слишком его демонстрируй.

У нынешнем штате Слир было шесть поваров. В новом – восемь, а вместе с ними двумя они составляли десятку.

В данном случае подчинить их означало успокоить и вернуть к работе, что Слир и сделала с минимальными хлопотами. Очень скоро они уже обсуждали вкусы лорда и выглядели вполне сплоченно. Для полного счастья выяснилось, что на обед был приглашен один из других лордов, который пользовался услугами совсем другой кухни, и о нем совершенно ничего не было известно.

- Что последнее ему понравилось? – спросила Слир у Минна, который был заместителем Урола.

- Бульон-суфле, сделанный из чудовищ, которых принесли таскеры, - сказал Минн, - Там еще травы были.

- Ага! Значит, из внешнего мира.

- Ты бы не мог описать их, - попросила Анаиг, - Какие это были травы?

- Я могу показать их тебе, - ответил Минн.

Они подошли к разделочной стойке.

- Это ежик, - сказала Анаиг, - А растение, - она растерла сухой зеленый лист между пальцев и понюхала, - эвкалипт.

- Сегодня мы опять приготовили их, и ты видела результаты.

- И из этого ты делаешь вывод, что именно поэтому у него были колики? – спросила Слир, - Вы их так же приготовили?

- Не совсем. Мы нарезали кости, чтобы извлечь костный мозг и завари ли все на пару... Юкалипта?

- Не могу сказать, что это хорошо звучит, - сказала Анаиг.

Слир закатила глаза.

- Давай по-быстрому. Я не собираюсь повторять это дважды, так что постарайся понять с первого раза. Некоторые в Амбриэле – мы, невольники, рабочие, обслуга, фермеры и батраки, рыбаки и прочая – мы едим грубую пищу: мясо, крупы, овощи. Высшие лорды этого города вкушают лишь вдохновение и квинтэссенцию духовных субстанций. Но между нами и ними есть низшие лорды и леди, которым все еще необходима грубая пища, но ранг уже позволяет добавлять в диету духовный нектар. Но поскольку они жаждут повысить свой статус, что может никогда и не случиться, возникает множество претензий, они предпочитают питаться парами, ароматами, газами. Но, конечно, все это должно содержать и материальную субстанцию. Они любят навары, костный мозг, желе, - сказала она, - Достаточно. Подробнее я объясню позже. Сейчас у нас есть дела, - она повернулась к Минну, - Что еще ты можешь мне рассказать о его вкусах?

В конце концов мы приготовили блюдо из трех составляющих: суфле из икры амбрелианской рыбы, нежных кристаллов, напоминавших по форме шарообразные снежинки и сделанных из сахара и еще двенадцати ингредиентов и таящих на языке, и легкого холодного бульона из шестнадцати трав, включая эвкалипт, обладавшего ароматом всех ингредиентов, но при этом совершенно безвкусного.

Официанты унесли блюдо, оставив Слир ломать руки.

И не без причины, потому что, когда прислуга вернулась вечером, Кижна нашла Анаиг и Слир.

- У него опять колики, - сказала она, - Опять эти чертовы колики. Вым нужно чем-то убладить его. Сможете?

И она ушла.

- Мы покойники, - простонала Слир, - Мы уже покойники!

У Анаиг кружилась голова, она начинала заболевать. Казалось, на зубах налипло что-то инородное, наверное, токсические вещества из тех штук, что ей пришлось трогать. Закрывая глаза, она продолжала видеть отрубленную голову Урола, кровь, и странные медленные конвульсии тела на полу.

На третьем часу бессонницы она почувствовала пробуждение амулета у себя на груди.

Переливчатый голос ночной птицы украл сон Аттребуса и отвправил его куда-то в лунное небо.

Он встал, еще раз полюбовался на совершенные формы спящей Радхасы, а потом вышел на балкон, чтобы взглянуть на спящий, но такой прекрасный город и Бело-Золотую Башню, устремленную к звездам. Он выбрал свою виллу из-за этого вида. Любоваться на город он любил намного больше, чем бывать в нем.

Блик слева указал ему на силуэт Гулана в дальнем конце балкона, на который выходило несколько комнат.

- Уверен, ты здесь не для охпаны, - сказал Аттербус.

- Она новичок, - ответил его друг, указав на комнату Аттребуса, - Твой отец этого бы не обобрил.

- Мой отец уверен, что любая близость между командиром и подчиненными может уронить авторитет командира. Я уверен, что друзья дерутся лучше и более преданы, чем обычные служащие. Я пью со своими винами и разделяю их тяготы. Мы с тобой друзья. Ты считаешь меня слабовльным?

Гулан покачал головой.

- Нет. Но наша близость, хм... не столь интимна.

Аттребус фыркнул.

- Интимна? Мы с тобой гораздо ближе друг другу, чем я и Радхаса. Секс есть секс, еще один способ борьбы. Ты знаешь, я одинаково люблю всех своих людей, но каждого за свои качества. а Радхасса обладает качествами, которые провоцируют столь необычную форму дружбы.

- Так же, как Коринта, Селия и Фьюри.

- Да. И ревновать тут ни к чему, так же, как если бы я сел играть в карты с Лупо, а не с Эйсфулфом, - он воздел руки, - Почему ты вообще поднял этот вопрос? Ты знаешь что-то, чего не знаю я?

Гулан качнул головой.

- Нет, - ответил он, - Наверное, я просто паникер. Ты прав, все они любят тебя, и она не будет отличаться от других.

- И все же хорошо, что ты рассказал мне о своем беспокойстве, - сказал Аттребус, - я – не мой отце, окруживший себя подхалимами, которые говорят ему только то, что он хочет услышать. Я не боюсь узнать, что ты думаешь. Я люблю его, Гулан, и уважаю за все, что он сделал, но есть кое-что, что он не сделал, хоть и должен был... – он замолчал, словно отступая.

- Ты об Арентии, да?

- Нам всего лишь нужен неболшой отряд, - сказал Аттребус, - Примерно тысяча. Местные поднимутся и будут сражаться с нами, я знаю, но мы займем плацдарм в Валенвуде.

- Дай ему немного времени. Он сам придет к этому.

- Мне неспокойно, Гулан. За последние несколько месяцев мы не совершили ничего достойного. А ведь столько всего нужно сделать!

- Может, у него планы на тебя здесь, Треб.

- Что за планы? Ты что-то слышал?

Зубы Гулана блеснули в усмешке.

- Что?

- Поговаривают, тебе пора жениться.

- Жениться?! Почему, во имя всего сущего, я должен этого хотеть?! Имей сострадание, мне же всего двадцать два!

- Ты – крон принц. Ты обязан заиметь наследника.

- Мой отец говорил с тобой об этом? За моей спиной? Это он велел донести до меня эту мысль?

Гулан слегка подался назад.

- Нет, конечно, нет. Но при дворе ходят слухи. Я просто их услышал.

- При дворе всегда слухи! Поэтому я так и ненавижу его.

- Кога-нибудь тебе придется это сделать.

- Надеюсь, не скоро. Может быть, никогда. Может я вообще героически погибну в какой-нибудь битве прежде, чем до этого дойдет.

- Это не смешно, Треб! Ты не должен так говорить.

- Я знаю, - сказал Аттребус, - Я скоро собираюсь появиться при дворе, заодно посмотрю, скажет ли он что-то о своих планах мне в глаза. И если он не хочет дать нам людей, чтобы отправиться в Арентию, может он отпустит нас на север размяться. Вокруг Чейдинхала полно бандитов. Хоть что-то.

Гулан кивнул, и Аттребус хлопнул его по плечу.

- Я не собирался обвинять тебя в чем-то, старый друг. Просто, когда речь заходит о таких материях, я совершенно не могу контролировать свое раздражение.

- Без обид, - сказал Гулан.

- Со мной все будет в порядке, - сказал принц, - Ее я укротил. Можешь идти спать.

Гулан кивнул и исчез в своей комнате. Аттребус прислонился к перилам, созерцая ночь и надеясь, что Гулан ошибся. Жениться?! Но него можно было этим надавить. Собирался ли отец сделать это? Это не так важно, решил он. Он не собирался заводить жену, которая привяжет его к дому, оставит без текущих дел. Если таковы планы отца, он будет очень разочарован.

Слабое жужжание привлекло его внимание, и он повернулся, чтобы разглядеть то, что поначалу показалось ему большим насекомым, метнувшимся прямо на него. Он отшатнулся, едва не вскрикнув, а его рука потянулась к оружию, которого при нем не было.

Но потом эта штука села на балюстраду, и принц понял, что это нечто куда более занимательное: птичка, целиком сделанная из металла. Во истину, она была уникальна. Она сидела там и взирала на него своими волшебными глазами. Словно чего-то ждала от него.

Он заметил маленькую откидную дверцу, похожую на причудливый медальон.

Он хотел приблизиться, но заколебался. Эта игрушка могла быть каким-то экстравагантным приспособлением наемных убийц – откроешь, и отравленная игла вопьется в кожу, или активируется смертельное заклятие.

С другой стороны, это выглядело черезчур мудрено. Почему бы тогда не смазать ядом клюв птички и велеть ей напасть на него? Она вполне могла бы сделать это, если бы захотела. Значит...

Он зашел в комнату, нашел свой кинжал, потом вернулся и, наклонившись к птичьему боку, легким щелчком открыл медальон.

Птичка чирикнула на высокой ноте и замолчала. Больше ничего не произошло. Внутри была темная, похожая на стекло поверхность.

- Что же ты такое? – спросил он вслух.

Но птичка не ответила, и он решил оставить все, как есть и дать Йерве и Бреслину исследовать ее утром. О таких штуках они знали гораздо больше, чем он.

Едва он повернулся, чтобы уйти, послышался женский голос, такой слабый, что он ничего не смог разобрать.

Он подумал, что это проснулась Радхаса, но голос зазвучал снова, и на этот раз он был уверен, что звук идет откуда-то сзади. От птички.

He thought for a moment it was Radhasa, waking, but it came again, and this time he was sure it was coming from behind him. From the bird.

Он вернулся и вгляделся в открытую дверцу.

- Привет, - произнес голос.

- Да, привет, - сказал он, - Кто это?

- Ох, хвала богам! – воскликнула женщина, - Я уже почти потеряла надежду. Это было так долго!

- А вы... Ох, слушайте, я чувствую себя дураком, разговаривая с птицей. Может, разубедите меня? И, возможно, вы могли бы говорить чуть громче?

- Простите, я не могу говорить громче. Я не хочу, чтобы меня обнаружили. У вас там Соо, он волшебный, а у меня медальон, и поэтому мы можем говорить с вами. Если бы было светлее, мы даже могли бы видеть друг друга. Я почти могу разглядеть вашу голову.

- Я ничего не вижу.

- Да, здесь темень кромешная.

- Гда? Где вы?

- Думаю, все еще над Черным Болотом. Я всего лишь несколько раз смогла выглянуть наружу.

- НАД Черным Болотом?!

- Да. Мне нужно многое объяснить, и это очень важно. Я отправила Соо, найти принца Аттребуса... – голос запнулся, - О, мой... Так вы же и есть принц Аттребус, да?! иначе бы Соо не открылся.

- Действительно, я принц Аттребус.

- Ваше высочество, простите, что обратилась к вам так фамильярно!

“Your highness, forgive me for addressing you in such a familiar manner.”

- Это абсолютно не важно. Но вы-то кто такая?!

- Меня зовут Анаиг. Анаиг Хойнарт.

- И у вас, в некотором роде, неприятности?

- Да-а, принц! Но я волнуюсь не об этом. Мне нужно очень мнгое вам рассказать, но до рассвета не так много времени. Я уверена, наш мир в страшной опасности.

- Я слушаю, - ответил он.

И он слушал, а ее быстрый шепот уносил его сквозь ночь через Кародиил и зловонное Черное Болото в место принадлежащее воображению, заставляя его разум содрогаться от понимания.

И когда, наконец, ей пришлось уйти, а луны на молочном небе превратились в блеклые призраки, он выпрямился и посмотрел на восток. Потом прошел в гардеробную, где Трец, его дворецкий, только проснулся.

- Я еду ко двору, - сказал он.

Титус Меде успел побывать – да и пребывал сейчас – во множестве ипостасей: солдатом мятежной армии, полководцем Коловии, королем Киродиила, Императором.

А для Аттребуса еще и отцом. Они были очень похожи друг на друга овалами лиц, волевыми подбородками и зелеными глазами. Сын получил свой нос с горбинкой и светлые волосы от матери, в то время, как волосы отца были каштановыми, теперь уже наполовину седыми.

Отец опустился обратно в кресло. Откинув кудрявую челку с изрезанного морщинами лба, он задумался.

- Серное болото?

- Черное Болото, отец. Так она сказала.

- Черное Болото... – повторил он и сдвинул корону на затылок, - И что теперь?

- Что теперь, сир?

- Хорошо, с какой стати мы это обсуждаем? – он повернулся к своему министру, печальному человеку с безвольными бровями и прозрачными голубыми глазами, - Хайрем, ты можешь сказать, почему мы это обсуждаем?

Хайрем засопел.

- Не имею представления, ваше величество, - сказал он, - Разве Черное Болото не отвернулось от нас? Аргониане отказались от нашего покровительства. Пускай сами теперь разбираются со своими проблемами.

Что-то потрясло Аттребуса так сильно, что он не сразу понял, что именно. Но потом он понял. Ну, конечно! Прежде, чем спрашивать, кто такая на самом деле Анаиг, следовало выяснить ее мотивы. Ведь она вполне могла оказаться колдуньей, заманивающей его в смертельную ловушку.

Он хотел верить ей – инстинкт подсказывал, что она не претворяется. Сейчас он понял, что инстинкт снова не обманул его.

- Ты уже знал об этом! – обвинил он министра.

- Мы кое-что слышали, - ответил тот.

- Слышали... – он растерялся, - Отец, летающий остров, армия живых мертвецов – тебя это не беспокоит?

- Ты сказал, они двигались на север, к тому же очень медленно. Наши рапорты сообщают то же самое. Так что, да, меня это не беспокоит.

- Настолько, что ты даже не пошлешь туда разведывательный отряд?

- Я поручил и Синоду и Колледжу Шепчущих выяснить все, что они смогут, - сказал Хайрем, - И, конечно, несколько специалистов уже отправились туда. Но нет никакой необходимости военного вмешательства, пока они не угрожают нашим границам – в частности никто не пошлет туда крон принца.

- Но Анаиг долго этого не выдержит!

- Так это девушка? – сказал Хайрем, - Поэтому вы хотите снаряддить экспедицию в Черное Болото? Ради девушки?

- Не смей говорить со мной в таком тоне, Хайрем, - предостерег Аттребус, - По мимо всего прочего, я твой принц. Похоже, ты забываешь об этом.

- Это не девушка, - фыркнул его отец, - Это приключение. Это книги, которые будут об этом написаны и песни, что будут спеты.

Аттребус почувствовал, как вспыхнули щеки.

- Отец, это нонсенс! Ты говоришь, это не наше дело, но когда все в Черном Болоте и Мировинде превратятся в живых мертвецов, они повернут к нам. Каждый день ожидания делает их армию сильнее. Лучше сразиться с маленькой армией сейчас, ведь потом резня будет просто огромной.

- Ты что читаешь мне лекцию о стратегии и тактике? – огрызнулся отец, - у меня было меньше тысячи бойцов, когда я взял этот город. И едва ли вдвое больше этого, когда я разбил наголову северные гарнизоны Эддара Олина. И я сколотил вновь эту империю всего лишь горсткой заклепок. И ты имеешь наглость спрашивать, контролирую ли я ситуацию?

- Кроме того, - добавил Хайрем, - вы даже не знаете, действительно ли эта штука придет сюда, принц. Кажется, она пришла ниоткуда, и туда же, наверное, и вернется.

- Глупо быть столь самонадеянными.

- Если она подойдет хоть к какой части империи, мы будем готовы встретить ее, - сказал император, - Ты не будешь преследовать эту штуку. Это мое последнее слово.

Это было окончательно. Аттребус пристально посмотрел на отца и его министра, потом небрежно крутанулся на пятках и ушел.

Он ненадолго присел на ступеньках снаружи, стараясь остыть и привести в порядок мысли.

Она уже был готов встать, когда услышал приближающиеся шаги и поднял голову.

Это был молодой человек с худым аскетичным лицом, веснсушчатый и рыжеволосый. На нем была имперская униформа.

- Треб!

Аттребус встал и они обнялись.

- Ты похудел, Флориус,- сказал принц, - Твоя матушка тебя больше не кормит?

- Не так уж часто. В основном этим теперь занимается твой отец.

Треб отступил назад и оглядел старого друга.

- Тебя сделали капитаном! Поздравляю!

- Спасибо.

- Я не должен был отдавать тебя своему отцу, - сказал Аттребус, - Ты должен быть рядом со мной.

- Я бы хотел этого, - ответил Флориус, - Давненько мы с тобой не ввязывались в приключения. Помнишь, как мы смывались в торговый квартал...

- Я помню, как отцовская стража тащила нас обратно за уши, - сказал Аттребус, - Но если ты готов исправить способ передвижения...

- У меня назначение на гарнизонную службу в Ватер Эдже, - сказал Флориус, - Но я не против попробовать, когда оно закончится.

- Я найду тебя, - сказал Аттребус, - Боги, как же я рад тебя видеть!

- У тебя найдется время выпить со мной?

Он задумался, потом покачал головой.

- Нет, я должен увидеться кое с кем прямо сейчас. Но мы скоро встретимся.

- Ну что ж! – сказал Флориус, и они простились.

Аттребус кивнул самому себе и пошел встретиться с Гуланом. Он нашел его у ворот.

- Как прошло? – спросил Гулан.

- Собери всех в моем доме в Ионе. Там же и экипируемся, чтобы быть готовыми выступить завтра. И помалкивай об этом.

- То есть как? – он изменился в лице, - Ты идешь против воли Императора?! Ты уверен, что хочешь этого?

- Я и раньше это делал.

- Поэтому в тебе сомневаются и за тобой наблюдают.

- Поэтому мы должны быть осторожны. Распусти моих стражей, как будто я решил устроить им каникулы, и пусть приходят в Ион по одному. А мы с тобой проберемся туда по канализации.

Гулан выглядел озадаченным, но кивнул.

Аттребус хлопнул его по плечу.

- Вот увидишь, старый друг, это будет наша величайшая победа.