Пролог

Когда Иффе почувствовал содрогание моря, он знал. Ветер замертво упал с неба, задыхаясь, словно уже не выдерживая под этой растущей опухолью, в последний раз шепнув что-то в уши моряку. Небо всегда узнавало первым; море было медлительным – смертельно медлительным – чтобы осознать.

Море содрогнулось снова – или, точнее, казалось, под килем что-то медленно двигалось. Наверху, в «вороньем гнезде», Ким завизжал, словно что-то швырнуло его, как котенка. Иффе проследил за его вращением и почти невозможным движением поймал снасть своими цепкими пальцами Ситайского Рахта.

- Стендарр! – выругалась Грэйн с гортанным выговором Южного Нибена, - Что это было? Цунами?

Своим слабым человеческим зрением она не могла ничего разглядеть в сумраке.

- Нет, - прошептал Иффе, - Это вне Вселетних Островов. Это море старается поглотить их. И я чувствую одно из таких движения прямо под нами. А другое, еще когда я был молод, стерло с лица земли побережье Грядущего Ветра. В глубокой воде многого не почувствуешь. А здесь вода глубока.

- И что теперь? – она откинула серебристо-серую челку с бесполезных глаз.

Иффе потрепал ее по плечу, имитируя человеческий жест, и запустил когти в пеструю шерсть собственного предплечья. Стальной воздух пах сладковатой фруктовой гнилью.

- Что-нибудь видишь, Ким? – позвал он.

- Собственную близкую смерть, - крикнул в ответ неоновый квин-алеанский кот.

Его голос отражался от пустоты, словно корабль был помещен в ящик. Гибкое лоснящееся тело легко скользнуло обратно в гнездо, и через мгновение он добавил:

- На море – ничего.

- Значит, под ним, - нервно сказала Грэйн.

Иффе потряс головой.

- Ветер, - сказал он.

А потом он увидел это. На юге, внезапный мрак и потрескивающие вспышки зеленых молний приняли форму широко грозового фронта, вздымаясь над самим существом мира.

- Постойте! – закричал он.

Раздался хлопок, похожий на гром, но раз в сорок сильнее, и новый порыв ветра ударил по грот-мачте, унося бедного Кима к смерти, которую он предчувствовал.

А потом все повторилось снова, кроме разве что гула в уже оглохших ушах.

- Во имя богов, что это может быть?! – с трудом расслышал он вопрос Грэйн.

- Морю все равно... – ответил он, глядя на приближающуюся к ним громаду тьмы.

Он окинул взглядом свой корабль. Все мачты были сломаны, половина гнезда снесена.

- Что?

- Не многих каджиитов берут в море, - сказал он, - Они пересекают его для торговли, чтобы обойти скуму, и некоторые из них любят ее. Что до меня, то я буду поклоняться ей вечно, пока могу мяукать. Я люблю ее за то, что ей наплевать, что думают боги и даэдры. Она – другой мир со своими собственными правилами.

- О чем ты?

- Я не уверен... – признал он, - Это нельзя сказать, только почувствовать. Но тебе не кажется, это ощущается, как...

Он не закончил. В этом не было необходимости.

Грэйн сияла на фоне тьмы.

- Теперь я вижу... – сказала она.

- Да.

- Я видела забытые врата открытыми однажды, - сказала она, - Когда мой отец работал в Лейавеине. Они ощущались почти так же, как это. Но жертва Мартина... Тогда сказали, что такое больше не повторится. И потом... это совсем не похоже на врата.

По форме это не напоминает грозовой фронт, решил для себя Иффе. Скорее разжиревший конус, направленный вниз.

Снова поднялся ветер, взметнув невероятное количество грязи.

- Не имеет значения, что это, - сказал Иффе, - Не для нас.

И мгновением позже это действительно перестало иметь значение.

Сердце билось в горле Сула, и он знал, что кричит. Он взмок от пота, грудная клетка ныла, все члены тряслись. Он открыл глаза и заставил себя поднять голову, чтобы понять, где находится.

В проеме двери стоял человек с поднятым мечом. Из-под массы пшеничных волос сияли широко распахнутые синие глаза. Сул, матерясь, потянулся к собственному оружию, подвешенному на столбике кровати.

- Просто оставайся на месте, - сказал воин, отступая, - Ты так орал, и я решил, что с тобой что-то случилось.

Светопреставление стало затухать, а рассудок зашевелился. Если бы этот воин хотел убить его, он был бы уже мертв.

- Где я? – спросил он, сжимая свой длинный меч, вопреки логике.

- В харчевне Тощего Братства, - ответил мужчина и, помолчав, добавил, - В Чорроле.

Чоррол... Правильно!

- Ты в порядке?

- Да, - ответил Сул, - Тебе не о чем беспокоится.

- Ах, да... – мужчина выглядел смущенным, - Ты всегда так орешь?

- Сегодня ночью меня здесь не будет, - перебил его Сул, - Я ухожу.

- Я не хотел тебя обидеть...

- Я не обиделся, - ответил Сул.

- Завтрак подан внизу.

- Спасибо. И, пожалуйста, оставь меня.

Мужчина закрыл дверь. Сул посидел немного, потирая складки на лбу.

- Азура... – прошептал он.

Он всегда чувствовал даже самое легкое касание принца. А это не было легким.

Он закрыл глаза и постарался почувствовать прыжок моря под собой, чтобы услышать слова старого каджиитского капитана, снова взглянуть его глазами. Эта штука, появившаяся в небе... Все говорило за то, что это перемычка Забвения. Проведя там двадцать лет, он просто обязан был почувствовать ее запах.

- Вухон, - вздохнул он, - Это просто обязан быть ты, Вухон, я думаю. Иначе зачем принц послал бы мне такое видение? Что еще может иметь для меня значение?

Разумеется, ему никто не ответил.

Он помнил чуть больше, уже после смерти каджиита. Он увидел Ильжевен так, как видел ее в последний раз, бледную и безжизненную, и дымящиеся разгромленные земли, которые когда-то были побережьем Грядущего Ветра. Они всегда были в его снах, независимо, вмешивался в них Азура, или нет. Но там было и еще какое-то лицо, молодой парень, возможно, Коловейн, с тонкой горбинкой на носу. Он выглядел знакомым, словно они встречались где-то раньше.

- И это все? – спросил Сул, - Я даже не знаю, в каком океане искать.

Вопрос был адресован Азуре, и все же оставался риторическим. Тот всегда знал, что он будет счастлив получить хоть что-то. Он вытащил свое гибкое серое тело из кровати и направился в ванную, чтобы плеснуть в лицо водой и сверкнуть алыми глазами собственному отражению в зеркале. Он уже отворачивался, когда заметил позади себя несколько закрепленных книг на почти пустой полке. Он резко шагнул к ним и взял в руки первую.

«Рассказы южных вод» - заявила она о себе.

Он покачал головой и открыл вторую.

«Самые яркие и интересные приключения принца Аттербуса» - прочитал он.

С фронтисписа на него смотрела гравюра, изображавшая молодого человека с тонким, чуть изогнутым носом.

Впервые за долгие годы Сул хрипло расхохотался.

- Отлично! Это другой разговор! – сказал он, - Простите, что усомнился в вас, мой принц.

Час спустя, в доспехах и при оружии, он ехал верхом на юго-запад, направляясь к безумию, возмездию и смерти, и размышлял о том, что успел забыть, что такое счастье, и представлял его той самой мелочью, которая окрыляла его сейчас.