**Глава вторая**

Однажды родился мальчик с ножом вместо десницы. Так, во всяком случае доводилось Колину слышать. Насилие и убийство посеяли семя во чреве его матери, но она продолжила жить направив все свои помыслы к мести. Она смеялась, когда он прогрызался наружу из ее утробы, чтобы радостно придти в мир и устроить резню всем, кто был несправедлив к ней, и даже тем, кто не был. И когда его жертвы захлебывались в собственной крови, они, конечно же, могли бы спросить его: «Кто ты?», и тогда он коротко ответил бы им: «Дапк», что на древнем северном языке означает «нож».

Хоть и произошло все это в Скириме, но ассассины любили эту историю, и неудивительно, что дерзкие начинающие ассассины нередко присваивали себе это прозвище, в надежде на скрытую в нем мистическую силу.

Нож в руке Колина отнюдь не был ее продолжением. Рукоятка его была скользкой и липкой, и он делал руку огромной и нарочитой, заставляя плетью свисать под полой плаща.

Почему этот человек не заметил его? Он просто стоял там, облокотившись на перила моста и глядя на маяк. Он приходил сюда каждый лоредас после посещения в конюшни своей лошади. Иногда он встречался с кем-то здесь, коротко переговаривался, а потом они расходились. Дважды он не заговаривал ни с кем.

Колин продолжил его преследовать. На мосту было оживленно – большинство крестьян из Вейя возвращались на ночь домой со своими телегами, нагруженными не проданным на рынке товаром, влюбленные искали здесь место уединения.

Но постепенно толпа редела. Они остались почти одни.

- А вот и ты, - сказал человек.

Было не просто разглядеть его лицо, скрывавшееся в неверных тенях сигнальных огней маяка вдалеке. Но Колин и так прекрасно знал его. Оно было длинным и костистым, черные волосы слегка подернуты сединой, а глаза сверкают голубым.

- Да... – ответил Колин, почувствовав, как пересохло во рту.

- Подойди ближе.

Несколько шагов, и Колин оказался почти вплотную к нему. С веселым шумом к ним приближалась группа студентов из Колледжа Шепчущих.

- Люблю это место, - сказал человек, - Люблю слушать бой склянок на судах и видеть огни. Они напоминают мне о море. Ты знаешь море?

«Заткнись», - мысленно взмолился Колин: «Не говори со мной!»

Студенты возбужденно указывали на что-то на холме на северо-западе.

- Я из Анвила, - сказал Колин, не способный думать о чем-то кроме правдивых ответов.

- О, Анвил чудесный город. Как называется то место.... ну, то, где подают темное пиво?

- Нижний город.

Человек улыбнулся.

- Верно. Я любил это место, - он вздохнул и пробежал пальцами по волосам.

- Какое времечко было, а? У меня была прекрасная вилла на мысе в бухте Топал. И маленькая лодка, всего в два паруса, просто, чтобы поиграть возле берега, - он воздел руки, а потом позволил им упасть, - Но ты ведь не за этим сюда пришел, не так ли?

Студенты, наконец, удалились, и их возбужденная беседа слышалась теперь словно на каком-то искусственном языке.

- Думаю, не за этим, - согласился Колин. Собственная рука казалась еще более огромной, чем обычно, а нож – камнем в ней.

- Нет... Что ж, сегодня это просто. Скажи им, что нового ничего нет. А если кто-то спросит, ответь, что ни еда, ни напитки, ни поцелуи прекрасных женщин не могут быть столь же прекрасны, как долгий глубокий вздох.

- Что?!

- «Асторя», книга вторая, глава... Что ты там прячешь?!

Колин тупо посмотрел на нож, выскользнувший из полы его плаща и теперь посверкивающий в свете маяка.

Глаза их встретились.

- Нет! – вскрикнул человек.

Колин ударил, точнее попытался. Ладони человека взметнулись, и нож скользнул по ним, разрезая.

Колин попытался отвести их левой рукой и снова ударил, на этот раз проникая глубоко в предплечье.

- Остановись, - задыхаясь, попросил человек, - подожди минуту, поговорим...

- Нож прорезал руку насквозь и вонзился в солнечное сплетение. Рот все еще тщился что-то сказать, но человек стал заваливаться на спину, клядя на свои руки.

- Что же ты делаешь? – спросил он.

Колин подступил еще ближе к человеку, навалившемуся на парапет.

- Нет! – прохрипел тот.

- Я должен, - прошептал Колин, склонившись к человеку.

Руки жертвы обессилено поднялись в защитном жесте, но они были слишком слабы, чтобы помешать Колину перерезать ему горло.

Тело сползло и осталось в сидячем положении. Колин опустился рядом с ним и смотрел вслед удаляющимся студентам, так и не поняв, что же там такое случилось.

В отличие от двоих людей, что тайно сопровождали его всю дорогу из города.

Колин обнял мертвеца за плечи, словно это просто пьяный отключился по дороге, а он его поддерживает.

Но необходимости в этом не было. Один из этих бвоих был высоким лысым мужчиной с костистым лицом, а второй – почти безносым каджиитом. Аркус и Кхаша.

- Сбрось его в реку, - приказал Аркус.

- Сейчас, я только переведу дыхание, сэр.

- Вижу. И зачем нужно было устраивать потасовку, когда тебе просто велели перерезать ему горло!

- Он... он боролся...

- Ты был неосторожен.

- Это в первый раз, Акрус, - сказал Кхаша, поглаживая вибрисы и нетерпеливо дергая хвостом, - Насколько ловок ты сам был в первый раз? Давай сбросим его в реку, и дело с концом.

- Ладно. Поднимай его, чистильщик. *(Одно из значений слова Inspector – браковщик, но для убийцы оно как-то не подходит. Сначала написала «инспектор», все же следственный действия он тоже должен проводить, но таз Тассельхофф считает, что это не вписывается в мир, то, наверное, лучше так.)*

Когда Колин не пошевелился, Аркус хрустнул пальцами.

- Это вы мне, сэр?

- Тебе, тебе. Сработал небрежно, но все же сделал дело. Теперь ты один из нас.

Колин взял труп за ноги, и вместе они перевалили тело через парапет. Оно упало на воду, не погружаясь, и глаза мертвеца продолжали смотреть на Колина.

Чистильщик. Он ждал, что получит право так называть, долгих три года.

*Ничто не звучало для него так, как это слово.*

- Накинь эту робу, - сказал Кхаша, - Спрячь кровь, пока не сможешь отмыться.

- Хорошо, - тупо ответил Колин.

Документы он получил на следующий день, от интенданта Маралла – круглолицего человека с эксцентричными птичьими перышками по подбородку.

- Тебя поселят в Телхалле, - сказал ему Маралл, - Уверен, у них уже есть дело, чтобы поручить тебе.

Он отложил ручку и жестко посмотрел на Колина.

- Ты в порядке, сынок? Выглядишь измученным.

- Не мог заснуть, сэр, - интендант кивнул, - Кто он был, сэр? – выпалил Колин, - Что он сделал?

- Тебе не нужно знать этого, сынок, - сказал Марлл, - И лучше бы тебе и не пытаться это узнать.

- Но, сэр...

- Какая разница?! - сказал Маралл, - Если я сообщу тебе, что он обвинялся в похищении и убийстве шестнадцати младенцев, это сделает тебя счастливым?

- Нет, сэр.

- А если я скажу, что его вина была в том, что его шутка о заднице ее величества прозвучала не слишком верноподданнически?

Колин моргнул.

- Я не могу представить, сэр...

- Ты и не должен представлять, сынок. Не тебе решать, кому жить или умирать. Это далеко за пределами твоей компетенции. В сущности, это решает только император. Всегда есть причина, и она всегда веская. А остальное не твое дело, понимаешь? Те не представляешь, ты не думаешь, ты лишь делаешь то, что тебе скажут.

- Но меня учили думать, сэр. Меня учили думать именно для этой службы.

- Да, и ты прекрасно научился это делать. Все твои инструкторы согласны с этим. Ты очень смышленый юноша, иначе Пенитус Окулатус не не сделал бы тебя своим первым приближенным. И ты замечательно проявил себя там. Но все, о чем тебе приходилось думать, видишь ли, это как лучше сделать свою работу. Если тебе прикажут искать шпиона в имперской гвардии, ты должен использовать всю свою логику. Если тебе прикажут выяснить, которая из дочерей графа Каро отравила всех его гостей, опять же, используй свои аналитические навыки. Но если тебе дан четкий приказ украсть, повредить, отравить, заколоть или как-то еще совершить убийство, твой интеллект понадобится тебе только для того, чтобы выдрать метод и форму исполнения. Ты – лишь инструмент, утварь Империию

- Я это знаю, сэр.

- Недостаточно хорошо, иначе ты бы не задавал таких вопросов, - Марлл встал, - Ты из Анвилла, насколько я помню. Один из городских стражей рекомендовал проверить тебя.

- Да, Регин Опренус, сэр.

- Что бы делал сейчас без его рекомендации?

- Не знаю, сэр.

Но, в основном, он знал. Его отец умер, мать едва сводила концы с концами, работая прачкой. Ему пришлось самому учиться читать, но едва ли его обучение продвинулось бы намного дальше этого, а если бы продвинулось, то едва ли ему пригодилось бы. В лучшем случае он нашел бы работу в порту или завербовался бы на какой-нибудь корабль. Приглашение на службу империи было для него мечтой наяву и обещало все, чего только мог желать молодой человек.

И это все-таки было делом, несмотря на... такие задания. Теперь он будет получать зарплату, а значит сможет посылать что-то матери, пока она не уморила себя работой до смерти.

- Это была проверка, не так ли? – спросил он. – Не вчера ночью. Сейчас.

Итендант позволил себе легкую улыбку.

- И вчера и сегодня. И это не последняя проверка, лишь последняя официальная. Каждый день на этой работе тебе придется делать выбор. Если ты не готов к этому, лучше скажи сейчас, пока не сунул голову в петлю.

- Я готов, сэр, - сказал Колин.

- Что ж, очень хорошо, чистильщик. Возьми выходной. Отчитаешься завтра.

Колин кивнул и вышел, чтобы поискать свое новое жилье.