**Глава третья**

Когда Атребус, Гулан и Радхаса прибыли в Ион, рассвет едва просачивался на небо. Было прохладно, и бриз пах росой и зеленными листьями. Петух созывал кур, пришло время встречать новый день. Город тоже просыпался – дымок вился из очагов, пробиваясь через легкий туман, и на улицах уже появились люди.

-В этом городишке особенно и смотреть-то не на что, - заметил Радхаса.

Аттербус кивнул. Ион не был живописен. Несколько деревянных домов выглядели хлипкими и поблекшими до грязно-серого цвета, но большинство построек было скучными каменными кубиками. Даже маленькая часовня Дибеллы не выделялась на общем фоне.

- Он не очень старый, - сказал он, - Пятьдесят лет назад здесь вообще ничего не было. Потом... Ой, а это что?

Они достигли городской площади, и было трудно определить, о чем именно он спрашивает.

Площадь была, в основном, каменной, странно растрескавшейся и оплавленной, словно здесь поработал ужасный пожар или какая-то непонятная сила. Две наклонные колонные, рвущиеся вверх колонны в центре, каждая футов по десять в высоту, вместе походили на изуродованный рог гигантского быка.

- Да, я видел это раньше – руины врат Забвения.

- Верно. Эти открылись прямо в центре большой группы солдат, мобилизованных с юга для строительства фортификаций Имперского города. Большая часть из них погибла, включая коммандера. Они бы погибли все, если бы не капитан Терциус Ион. Он сумел собрать оставшившихся в живых и оттолкнуть их в сторону. Но вместо того, чтобы командовать отступление по всем направлениям, он мобилизовал охотников и фермеров из деревень Пергаментных Врат. Он отлично их вымуштровал. Они вернулись и устроили здесь резню даэдрам, а потом, когда никого уже не осталось, он сам провел их через врата.

- В Забвение?

- Да. Он слышал, что врата в Кватахе каким-то образом закрылись после вторжения в них. И вот Ион пошел туда примерно с половиной личного состава, оставив остальных здесь на случай нового вторжения.

- Похоже, ему удалось закрыть врата.

- Удалось. Но самого капитана Иона больше никто никогда не видел. Один из его людей, Фентон Босмер, появился спустя несколько недель – полумертвый и полубезумный. Из того немногого, что удалось от него узнать, стало ясно, что Ион и остальные пожертвовали собой, чтобы дать Фентону вернуться вопреки воле портала. Босмер умер в бреду через сутки. В любом случае, Ион ушел за долго до того, как врата взорвались, и его команда успела построить здесь кое-какие фортификационные сооружения. Они оказались полезными, когда исчезли ворота и смогли относительно защитить людей. Некоторые из этих людей остались здесь, и через некоторое время вырос город.

Он развел руками по сторонам.

- Вот почему я люблю Ион. Потому, что он новый, потому что он хранит дух героизма, что живет в сердцах каждого из нас. Да, здесь нет причудливых зданий и прекрасных статуй Первой Эры, но это честное место, и оно построено отважными людьми.

- У тебя здесь есть дом? – спросил Радхаса.

- Охотничья избушка, как раз на той стороне города.

- Настоящий охотничий домик! – сказал Редкард, когда они вошли в ворота.

Что-то в атмосфере раздражало его, заставляя обороняться. Не то чтобы сильно. Дом был выстроен в стиле северных усадеб, каждая балка и карниз были покрыты искусной резьбой в виде драконов, буйволов, кабанов, зловеще ухмыляющихся дикарей и танцующих длинноволосых женщин.

-Пожалуй, после простоты Иона, это немного шокирует, - заметил Аттребус.

- Мой дядя построил этот дом лет пятьдесят назад. Он очень хотел, чтобы я переехал сюда, а после смерти оставил его мне в наследство.

- О, я не собирался что-то критиковать.

Но увы, каком-то образом он дал ей понять свое критическое отношение.

Он выбросил это из головы. Было слишком много других проблем сейчас.

- Все здесь, Гулан? – спросил он.

- Все здесь, - ответил тот.

- И провидцы тоже?

- Ваши закрома полны. Полнее, чем мы можем выдержать.

- Хорошо, тогда не вижу причин терять время попусту.

Он повысил голос и взмахнул руками.

- Я рад, мои братья и сестры по оружию, что вы со мной! – возгласил он, - Я хочу услышать ваш глас! За империю!

- За Империю! – восторженно вскричали они.

- Сегодня мы столкнулись с неизведанным, братья. С чем-то враждебным всему, во что я верю, смертельно опасным для нашего мира, как врата забвения, здесь, внизу, когда они были открыты, а может и еще опасней. Мы никогда не допустим ничего столь опасного. Это говорю вам я, здесь и сейчас.

- И что это, Треб? – подал голос Джоун, орк, гигантский даже для своей расы.

Он прочно упер локти в бедра и приподнял подбородок. Потом положил его на руки. Все его движения сопровождала глубокая тишина – знак внимания и заслуженного уважения.

- Я знаю, там было всего пятьдесят два воина из всех нас, - сказал он, - Но прямо перед тем капитан Ион ушел в Забвение с еще меньшим отрядом и закрыл эти врата. Империя не могла ждать от нас большего, и вооружены мы сейчас лучше, чем она была когда-либо. И еще лучше, есть кое-кто там, внутри этой чудовищной штуки – кое-кто, кто поведет нас внутрь, поможет найти в себе мужество и выпустить его наружу. Мы можем сделать это друзья.

- Мы с тобой, Терб! – закричал Гулан и остальные к нему присоединились. Но почему-то казалось, что они так и не добрались до сути. Не уже ли он попросил у них слишком многого?

Нет, они последуют за ним, и это объединит их крепче любых уз.

- Время пришло, друзья мои, решение за вами. Потом мы выступим в поход.

Но как только они начали расходиться, послышались вороватые шепотки.

Трава еще искрилась росой, когда они достигли Дороги Красного Кольца – широкого тракта, огибающего озеро Румар. За золотой гладью озера возвышался Имперский Град во всей своей красе, божественный монорельс изгибалась к острову в самом центре озера. Внешний изгиб белоснежных стен был полускрыт тенями, в отличие от других городов его украшали целых три изящные сторожевые башни. Но они казались лилипутами за величественными зубцами шестерней – то Бело-Золотая Башня взмывала в запредельные райские выси.

Он заметил, что Радхаса тоже восхищается башней.

- Она стояла здесь еще до основания города, - сказал он ей, - Намного раньше. Она очень древняя и никто точно не знает, что она такое.

- Что ты имеешь в виду, говоря, «что она такое»?

- Слушай... Пойми, я все же не мудрец из башни...

- Понимаю. И все же ты должен знать больше меня.

- Ну... Некоторые считают, что Бело-Золотая Башня, как и некоторые другие башни вокруг Тамриэля – помогают держать на себе мир, или что-то вроде этого. Другие полагают, что до падения Дагона, башня помогала защищаться от вторжения из Забвения.

- Она держит мир?

- Я не говорю, что так и есть, - ответил он, понимая, что не может вспомнить подробности этих уроков, - Они помогают держать Мундус – мир – от повторного растворения в Забвении. Что-то типа того. В любом случае, все согласны с тем, что в них есть сила, но никто не знает, какая именно.

- Хорошо, - ответила она и пожала плечами, - Так как мы попадем в Черное Болото?

- Вскоре мы достигнем какого-нибудь моста и пересечем по нему Верхний Нибен. Оттуда мы пойдем по Желтой дороге, пока не пересечем реку Серебряной Рыбы. Дальше – дикие земли. Там нет ни одной дороги, кроме той, что проложили мы, - он погрузился в свои размышления, снова перенесясь в ту дикую страну.

- Надеюсь, мне удастся узнать больше о Киродииле.

Что ж, у тебя сейчас есть возможность учиться.

Она помолчала с минуту.

- Тот человек, шпион с дрейфующего острова... Как тебе удалось поговрить с ним?

- Ты мне не веришь?

- Конечно, я вам верю, мой При... Ох, Треб! Я знаю, что веду себя смешно. Может у тебя, как в старых сказках, есть магический колокольчик для гадания?

- Что-то вроде того, - ответил он.

- Ах, как загадочно!

- Во всем должна быть какая-то загадка.

- В особенности в нас самих, - сказала она, кокетливо усмехнувшись.

В полдень они остановились напоить коней из родника возле заросших заросших руин Сардарварского Лида, где прародители древних Аилидских эльфов однажды собрали их всех вместе, повелев плодиться и размножаться во имя труда и радости. Аттребус нашел уединенное местечко и вынул из рюкзака птицу.

Он видел руки Анаиг, замешивающие что-то похожее на тесто, кроваво-красные огни преисподней, и адских созданий кружащихся вокруг. Он не рискнул заговорить, но что-то внутри него хотело видеть то, что видела она, чтобы убедиться, что она жива и в порядке. Его отец и Хайрем, в некотором смысле были правы. Во всяком случае, в отношении Анаиг. Она отправила на его поиски Соо, потому что верила в него, потому что знала, что он ответит на ее молитвы и сделает то, что должно быть сделано, даже вопреки воле своего отца.

У него не было намерения беспокоить ее, и сегодня ночью, когда они смогут пошептаться друг с другом через пространство, он сообщит ей радостную новость о том, что он уже в пути.

Он все еще думал об этом спустя час, когда он услышал неясный глухой удар, и половина его людей закашлялась огнем. Пару мгновений он мог лишь смотреть на это, как на некое представление. Он видел неуверенные движения Эреса и Клау, пытающихся сбить с рук голубое пламя, норовящее поглотить их, их глотки пытаются произнести невозможные для людей звуки. Там был Гулан, не горящий сам, но пытающийся сбить пламя с Паша, а потом вдруг у него из спины начали расти странные перья.

Муть в голове осела и он, наконец, понял, что они попади в засаду. Он вытащил меч, с азартом дикого зверя высматривая врага по направлениям визжащих отовсюду стрел. Радхаса все так же была рядом с ним, и радость отразилась на ее лице, когда она вытащила свое небывалое оружие.

Последнее, что он увидел, это ее клинок, вознесенный над головой.

Он карабкался из черной бездны вверх, но склон был крут и скользок. Иногда ему казалось, что он проснулся, но в пробуждении было слишком много боли и странных бессмысленных движений, и тогда он понимал, что это был сон внутри сна – маленькая прихоть Темной Леди. лучик надежды перед тем, как снова быть поглощенным ночными кошмарами.

Наконец, он решил, что все же открыл глаза, и яркий свет ослепил их. В голове стучали бешеные барабаны, а в носу и на губах запеклась кровь. Он лежал лицом вниз, в грязи, один глаз не желал открываться.

Он попытался оттолкнуться, но руки оставались на месте, и благодаря боли в запястьях он знал, что они обязаны ему подчиниться.

Он попытался позвать на помощь, но смог издать только хрип.

- Вот и ты, - произнес женский голос.

Он повернул голову и увидел Радхасу, сидящую под деревом и жующую яблоко. Радом паслась ее лошадь, и его была поблизости с хаджитом и Босмером, которого он прежде никогда не видел, тихо о чем-то беседующими неподалеку.

- Ты пыталась убить меня, - сказал он.

- О, нет! Я била плашмя, хотя острием было бы проще, - она улыбнулась, - Думаю, мне следовало тебя убить.

- Почему?

- Если я отвечу, мне придется тебя убить, - сказала она, - Не бери в голову, Терб.

- Где... Что с остальными?..

- О, мне так жаль! Несколько действительно хороших людей погибли за тебя.

- Сколько, предательница? Сколько моих людей ты убила?

- Что ж, если ты больше не считаешь меня – а я думаю, не считаешь – должна сообщить, что всех.

- Всех?!

- Угу. Включая маленького Дарио, - она слизнула сок с пальцев.

- Он был всего лишь маленьким мальчиком!

- А теперь нет. Откалиброван вместе со всеми.

- Почему? – выдохнул он.

Глаза его наполнились слезами.

- И снова я не отвечу. Небольшая загадка, помнишь? Как и твоя птичка, - она улыбнулась, - Как это работает?

- Я собираюсь убить вас. Вы слышите? - он поднял голову, чтобы чужаки могли услышать его крик, - Она сказала вам, кто я? Вы знаете, что собираетесь сделать?

Невероятно, но они засмеялись!

- Ладненько! – сказала Радхаса, - Перерыв окончен. Закиньте его на лошадь, братья, и поедем дальше.

Он пытался бороться, но голова гудела, все члены отказывались слушаться, а хуже всего было то, что он не мог сконцентрироваться, не мог заставить свой мозг работать. Что случилось? Разве могло такое случиться с ним? Как могут быть мертвы все его друзья?

Лошади рванули вперед и, перекинутый через луку седла, он смотрел на глубокую колесную колею на проселке.

Она врала, разумеется. Гулан и остальные должны были выслеживать их. Наверное, кто-то погиб, но большинство просто не могло. Он никогда не терял больше трех своих гвардейцев в одной битве, включая битву при Блинкер Крик.

Значит, она врала, и они шли на помощь. Ему нужно было лишь остаться в живых, пока они его найдут.

Как долго он был в отключке? Где они сейчас находятся?

На последний вопрос ответ нашелся сразу: они двигались по чему-то вроде охотничьей тропы, окруженной дубами и ясенями. Местность была слегка холмистой, и можно было быть почти уверенным, что это не Нибенская долина в любом случае, а значит, он провел без сознания не меньше нескольких дней.

Его лучшей догадкой было, что они находятся где-то в Западном Вельде и, если верить солнцу, двигаются, в основном на юг.

Так куда же они идут?

Он взглянул на Радхасу, едущую чуть впереди него.

- Ты сказала, что тебе стоило убить меня, - прохрипел он, - Так почему не убила?

- Видишь ли, я собираюсь продать тебя, - ответила она, - Я знаю одного очень эксцентричного хаджиина, который коллекционирует людей вроде тебя. Он заплатит раз в десять больше, чем мне обещали за твою смерть. Так что, мы покидаем Элсвейр. Считай это каникулами. О да! Длинными-длинными каникулами, которые не принесут тебе совсем никакой радости.

- Радхаса, - сказал он, - Это безумие. Люди знают, как я выгляжу. Здесь или там, но кто-нибудь узнает меня.

- Ты не видел своего лица после того, как я разбила его, - ответила она, - Оно слегка изменилось теперь. И мы не снимем повязки, пока не приедем. А там у тебя будет очень ограниченный круг общения, и ни для кого из не будет иметь значения, кто ты.

- Мой отец... – сказал он, - Он ведь может заплатить намного больше, чтобы вернуть меня. Ты не думала об этом?

- Он может, - согласилась она, - Но я сомневаюсь, что переживу это. В его распоряжении слишком много возможностей, и слишком много способов поймать нас.

- Все эти ресурсы уже направлены на вашу поимку.

- Думаю, пока еще нет.

- Когда он найдет тела...

- Об этом можешь не волноваться, - сказала она и хихикнула, - Тут дело в шляпе.

- Почему ты смеешься?

- Тебе повезло, что ты никогда не любил, чтобы к тебе обращались, как к принцу, - ответила она, - Потому, что ты больше никогда не услышишь такого обращения.

Она пришпорила коня и пустила его в галоп. Его конь тоже последовал этому примеру.