**Глава четвертая**

Единственный глаз Хекуа скользил по строчкам списка ингредиентов, который ему дала Анаиг. Ее морщинистый темный лоб сурова хмурился.

- Последняя попытка не сработала, не так ли?

Анаиг надула губы и приподняла плечи.

- Это сработало, - сказала она, - Правда, не совсем так, как я хотела.

Красный Страж потрясла головой.

- Прием без сомнения удачный. Но я никогда не слышала о существовании формулы, которая может заставить человека летать – никогда и ни откуда. И этот список – он скорее похож на смесь неоправданных ожиданий.

- Я слышала, Лазарум из Синода работал над формулой полета, - сказала Анаиг.

- Ну... Если ты сможешь попасть в конклав Синода за четыреста миль отсюда, у тебя появится шансчему-то научиться, правда, сначала несколько лет придется платить им членские взносы. Но там речь идет о заговоре, а не о зелье. Неправильно составленный заговор всего лишь не будет работать, а алхимическое зелье, в которое закралась ошибка – яд.

- Я все это знаю, - сказала Анаиг – Я не боюсь – ничего из того, что я делала никогда не портилось.

- Мне понадобилась неделя, чтобы вернуть Просто-Глиму его шкуру.

- Его шкура оставалась при нем! – поправила Анаиг, - Просто ее не было видно, вот и все. Я не навредила ему.

Хекуа пренебрежительно поджала губы.

- ну, да, молодежи ничего не докажешь, не так лди?

Она подхватила список и прнялась выискивать что-то среди банок, коробок и канистр на стеллажах, которыми была заставлено вся помещение.

Пока она этим занималась, Анаиг тоже разглядывала полки, изучая их содержимое. Она знала, что ей чего-то не хватает. Это как в кулинарии: нужна была еще одна экзотическая пряность, чтобы блюдо приобрело законченный вкус. Но она не представляла себе, какая именно.

Склад Хекуа был огромен. Когда-то это была штаб-квартира гильдии Магов, и в комнатах наверху все еще бродило несколько слабоумных, отставших от времени волшебников. Хекуа гордилась своим членством в гильдии, все еще считая что другой такой организации никогда не существовало. Всем было наплевать на гильдию: Ан-Ксилиам было все равно, и Колледжу Шепчущих, и Синоду – двум общепризнанным Имперским институтам магии – тоже, они не имели своих представительств в Лилмоте, так что и интереса к гильдии не проявляли.

Анаиг открывала пузырьки и нюхала порошки, вытяжки и эссенции, но ничего не вызывало в ней отклика, ни один ингредиент, пока она не подняла маленькую пузатую бутылочку, плотно завернутую в черную бумагу.

Прикосновение к ней послало звенящие мурашки, побежавшие вверх по руке, к ключице и оттуда – в глубину горла.

- Что это, спросила Хекуа, и Анаиг поняла, как громко она дышала.

Она подняла контейнер.

Старуха подошла и понюхала содержимое.

- Ах, это... – сказала она, - Боюсь, я не смогу правдиво объяснить тебе, что это, эта штука валялась здесь веками.

- Я никогда раньше ее не видела.

- Я вытащила ее из глубины, когда вытерала пыль.

- И вы не знаете, что это?

Та усмехнулась.

- Один из братьев пришел сюда много лет назад, всего несколько месяцев спустя после кризиса Забвения. Он был чем-то болен и не нуждался в помощи, но у него не было денег, чтобы заплатить. Зато у него было это. Он клялся, что лично достал эту штуку из крепости в Забвении. Тогда появлялось много таких вещей, прилив из сердца даэдры заполнял пустоту подобным.

- Но он не объяснил, что это?

Она покачала головой.

- Я просто пожалела его, вот и все. Я не представляла, что это может быть что-то ценное.

- И вы никогда не открывали бутылочку, чтобы проверить?

Хекуа помолчала.

- Как ни странно, нет. Ты же видишь, бумага не тронута.

- А мне можно?

- Почему бы и нет.

Анаиг развернула бымагу со странной надписью, и открыла пробку под ней. Пробка была тугая, но поддалась, когда она с силой провернула ее.

Ощущения в горле усилились и обрели вкус, запах – светлый и солнечный, но холодный – был похож на эвкалипт или мяту.

- Вот и все, - сказала она, почувствовав эту странную смесь.

- Что? ты знаешь, что это?

- Нет, но мне нужно немного.

- Анаиг...

- Я буду осторожна, тетя Хек. Я проведу несколько качественных тестов.

“I‟ll be careful, Aunt Hec. I‟ll run some virtue tests on it.”

- Эти тесты ничего не доказывают. В них многое теряется.

- Я же сказала, я буду осторожна.

- Хм... – с сомнением хмыкнула старушка.

Дом, как всегда был пуст, и Анаиг поднялась в маленькую комнату в мансарде, где находилась ее алхимическая лаборатория, и принялась за работу. Она провела качественные тесты и обнаружила, что основным свойством вещества было усиление предвиденья, а вторичным – более многообещающим – реконструктивность.

Но она знала, нутром чувствовала, что все правильно. Она провела несколько часов за перегоночным кубом, пока не получила фляжку с устойчивой янтарной субстанцией, странно отсвечивающей, словно ее была целая толща в полмили глубиной, а не несколько дюймов.

- Хорошо, - сказала она, принюхиваясь и печально вздохнула. Жидкость была правильно, пахла правильно, но беспокойство Хекуа нельзя было легко списать со счетов. Это мог быть яд, с таким же успехом, как и что-то другое. Может, если она попробует совсем капельку...

На лестнице послышались шаги. Она стояла прислушиваясь, не повторятся ли они.

- Анаиг?

Она расслабилась. Это был всего лишь отец. Она помнила, что приносила домой еду, и, скользнув взглядом по маленькому окошку, обнаружила, что наступило обеденное время.

- Уже иду, Тайг! – крикнула она, закручивая пробку яда и укладывая его в правый карман фартука.

Куда подевался Глим? Он не должен был задержаться.

Она подошла к полированному секретеру из болотного кипариса и достала две небольшие вещи, завернутые в высушенную кожу геккона. Она осторжно развернула их, открывая медальон на цепочке и фигурку воробья в натуральную величину, сработанную из тонкого металла, похожего по цвету на латунь, но легкого, как бумага. Перышки, словно живые были сделаны каждое в отдельности, а глаза граната посажены в овалы более темного металла.

Как только она коснулась птички, та встрепенулась и расправила металлические крылышки.

- Привет, Соо, - прошептала она.

Тут она замялась. Соо был единственной вещью, доставшейся ей от матери, которая впоследствии не была продана или украдена. Было рискованно слишком часть выпускать птичку. Но у Глимо было достаточно времени, чтобы сходить на побережье и вернуться, на много часов больше, чем требовалось. Скорее всего, ничего не случилось, возможно, он пил со своими кузенами, или что-то еще в том же духе, но ей не терпелось узнать, что сказал псиджийский священник.

Ступай, найди Глима, - прошептала она, посылая образ своего друга в таинственные глаза птицы, - Говори только с ним, слушайся только его.

Птичка что-то прочирикала, взмахнула крыльями, ловя ветер, и вылетела в открытое окно.

- Анаиг?

Голос отца снова был близко. Она вышла из комнаты, закрыв за собой дверь.

Она встретила его почти на самом верху лестницы. Лицо отца побагровело то ли от усилия, то ли от вина, а может, и от того и от другого вместе.

- Почему ты просто не позвонил в колокольчик, Тайг? – спросила она.

- Ты долго не спускалась, - сказал он, отступая в сторону, - Только после тебя.

- Что за спешка? – спросила она, спускаясь за ним.

- Мы собирались поговорить, - сказал он.

- О поездке в Лейавиин?

- Об этом и о других вещах.

Они дошли до лестничной площадки и стали спускаться дальше.

- О каких вещах?

- Я не был слишком хорошим отцом, колючка. Я знаю. С тех пор, как умерла мама...

Опять этот раздражающий тон!

- Все было хорошо, Тайг. Я не жалуюсь.

- Но должна бы. Я знаю. Я пытался убедить себя в том, что так надо, чтобы мы выжили, чтобы сохранить этот дом..., - сказал он, - Но в конце концов все оказалось бессмысленным.

Онипересекли следующую площадку.

- Что значит бессмысленным? - спросила она, - Я люблю этот дом.

- Ты думаешь, я ничего о тебе не знаю, - сказал он, - Я знаю. Ты чахнешь, живя здесь, в этом месте. Ты мечтаешь об Имперском Граде, об учебе там.

- Я знаю, что у нас нет денег на это, Тайг.

Он кивнул

- Да, это было проблемой. Но я кое-что продал.

- Что именно?

- В первую очередь этот дом.

- Что?!- ее ноги как раз коснулись пола вестибюля, когда она увидела людей, стоящих у двери. Четверо из них были горбоносыми имперцами, один – орк с темно-зеленой шкурой и густыми нависшими бровями, и двое – босмери, которые могли бы быть близнецами со своими чистыми, широкими лицами. Она определила орка и имперцев как членов Тахалксана или «Бестрастных убийц» - единственных не аргонианских стражей в Лилмоте.

- Что происходит, Тайг? – прошептала она.

Он положил руки ей на плечи.

- Я надеялся, у меня будет больше времени, колючка, - пробормотал он, - Я надеялся, что смогу поехать вместе с тобой, но что есть, то есть. Твоя тетя поможет тебе добраться до Имперского Града. У нее есть там друзья.

- Что происходит, Тайг?! Что ты знаешь?!

- Не важно, - сказал он, - Тебе лучше не знать.

Она скинула его руки со своих плеч.

- Я не поеду в Лейавии, - сказала она, - Разумеется, если не получу объяснения. И, разумеется, без тебя и... Глима.

Глим... – вздохнул он, и его лицо приняло совершенно незнакомое ей выражение, - Не волнуйся о Глиме, - сказал он, - с этим уже ничего не поделаешь.

- Что ты имеешь в виду?

Она слышала, как разрастается паника в ее голосе, словно выталкивая саму себя наружу, становясь чем-то самостоятельным.

- Скажи мне!!!

Когда он не ответил, она развернулась и рванулась к двери.

Орк заступил ей дорогу.

- Не навреди ей! – сказал отец.

Анаиг развернулась и побежала, побежала так быстро, как только могла, мимо кухни, к другой двери, ведущей в сад.

Она преодолела лишь полпути, когда жесткие мозолистые руки сжали ей плечи.

- Я должен твоему отцу, - прогремел орк, - Так что, ты поедешь со мной, девочка.

Она попыталась вырваться из его хватки, но остальные уже окружили их.

Отец наклонился и поцеловал ее в лоб. От него пахло черным рисовым вином.

- Я люблю тебя, - сказал он, - Постарайся помнить это в грядущие дни. Хотя бы в конце я поступил с тобой правильно.

С половиной бутылки Тейлула, булькающей у него в животе, Просто-Глип покачиваясь вершил свой обратный путь в старый имперский район. Он знал, что Анаиг будет раздражена тем, что он не вернулся вовремя, но сейчас ему было на это наплевать. В любом случае, не было никакой радости созерцать ее химические эксперименты с вонючими компонентами, чем она регулярно занималась каждый день в это время дня. В последнее время он не часто виделся со своими кузенами, как, впрочем и с кем-либо еще, кроме Анаиг. Когда нужно, он всегда мог почувствовать себя не одиноким, частью целого, маленьким побегом на кроне древа, с которым, казалось, лишь Ан-Ксилилы, а так же дикари из глубоких топей достигали полной гармонии.

Во многих путях было много беспокойства, и, пожалуй, самым беспокоящим было то, что его разум, как и многих других людей, пережил тяжелые времена веры в случай. Если Древо творило нечто странное, в тот же момент из ниоткуда появлялся летающий город. И было просто невозможным не увидеть этой связи.

Возможно, отец Анаиг был прав – после всей той работы, что старику пришлось сделать для Ан-Ксиллиов.

Возможно, пришло время уехать из Лилмота, подальше от его плутоватого древа.

Если оно плутовало. Если все хисты не были задействованы в этом. Потому что, если были, то из Черного Болота нужно было бежать.

Начался легкий дождик, обрызгавший грязную дорогу и щербатую, выветренную арку из известняка, что когда-то была границей имперской четверти. Что-то кружилось и прыгало, словно повторяя движения его видения древних шаблонов – но это не было ни совкой, ни летучей мышью. Это была металлическая птичка Анаиг, Соо.

Он подумал, что она действительно раздражена. Она неохотно использовала Соо.

Он выдул из носа собравшуюся там воду и щелчком откинул крышку с зеркала.

Не было похоже, что Анаиг наблюдает за ним, думает о нем. Зеркало было темным, что означало, что медальон закрыт.

He didn‟t find Annaïg gazing back at him, though. It was dark, which meant the locket was closed.

Но оно издавало слабеющий звук.

Он прижал птичку к уху. Сначала он услышал не много – дыхание, приглушенные голоса двух людей. Но вдруг мужчина что-то воскликнул, и женщина пронзительно закричала.

Он знал, что крик, который он воспринял, как свой собственный, был криком Анаиг.

- Вернись, девчонка! – потребовал хриплый голос.

- Просто скажи отцу, что доставил меня на корабль, - услышал он крик Анаиг, - Он никогда не поймет разницы.

- Он, может, и нет, но я пойму, - прорычал Хриплый Голос, - Так что ты отправишься в лодку.

Анаиг выдала длинную тираду ругательств, половину которых, видимо, придумала на ходу, поскольку Просто-Глим никогда их раньше не слышал. А был не плохо знаком с ее арсеналом острых слов и заковыристых фраз – или думал, что знаком.

Он заворчал, равернулся и помчался обратно в доки.

Отец Анаиг узнал что-то плохое. Плохое настолько, что рискнул похитеть собственную дочь, чтобы убрать ее из города.

Великолепно! Теперь Глипу казалось, что все еще хуже, чем он думал вначале.

Он побежал.