**Глава шестая**

Пейзаж, что расстилался сейчас перед Просто-Глимом разительно изменился с тех пор, когда он в последний раз бывал на Внешнем Кольце. Исчез дремучий лес, вьющиеся ленты рек, заболоченные озера, все сменили пустыни и зазубренные пики цвета пепла. Это означало, что они, наконец, покинули Черное Болото, и теперь находились над Морровиндом.

Прежде ему никогда не приходилось покидать родину.

Не то, чтобы это хоть что-то значило. Он умер для Хиста, и почти все, кого он знал, тоже умерли. По всему выходило, что Черное Болото он покинул уже тогда, когда они с Анаиг взлетели на Амбриэль. И пересечение границы было всего лишь формальностью.

Конечно, он мог спрыгнуть. Почему бы и нет? Его тело будет слишком изуродовано, чтобы превратиться в одного из тех живых мертвецов, что можно было видеть повсюду теперь, когда полог леса больше не скрывал обзор.

Он зашипел. Может, позже. Анаиг, скорее всего, мертва, но пока он не будет точно в этом уверен, он будет делать все так, словно они должны встретиться.

Итак, он снова взбирался на дерево, повторяя свой путь туда, где впервые встретился с Френой.

Надо отдать ей должное, через пол часа она уже появилась в поле зрения. Она улыбалась, и эта улыбка стала еще шире, когда он передал ей полный садок лиловых устриц.

- Я думала, ты не вернешься, - сказала она.

- Я... у меня были кое-какие проблемы в последнее время, - ответил он.

Ее улыбка погасла.

- Я никому ничего не говорила. Я же обещала.

- Это не из-за этого, - сказал он, - Я отвлекся, когда возвращался назад. Я опоздал. Так что теперь мне придется быть осторожнее.

- Что ж, я рада, что ты вернулся. Все кого я до сих пор встречала, все они, в основном, похожи друг на друга. А ты такой странный.

- Э... спасибо.

- В смысле, это комплимент

- Тогда я так и буду считать.

Скрестив ноги, она устроилась на одной из веток потоньше.

- Там, откуда ты пришел, все такие же странные, как и ты? – спросила она, вынимая из садка креветку и отрывая ей голову.

- Ну, теперь это уже не имеет значения. Благодаря Амбриэлю. Места, где я вырос больше не существует. Все, кого я знал там, теперь, наверное, мертвы.

- Я знаю. Мне жаль. Я имела в виду...

- Я знаю, - перебил он, - Место, откуда я родом, было Черное Болото. Мой народ оттуда. Но там были и другие расы, самые разные, как и здесь.

- Что значит, другие расы?

Действительно, он вспомнил. Они же все просто черви. Они слишком легко появляются на свет.

- Ну... Существуют разные расы людей, например и такая, что выглядит почти, как ты. Мы называем их данмерами. Когда-то они жили в Морровинде, вон там, прямо под нами. Но теперь их почти не осталось.

- Жили?

- Был взрыв, - сказал он, - Вулкан начал извергаться и разрушил почти все их города. Потом пришел мой народ и добил или выгнал оставшихся.

- Зачем? Чтобы получить их души?

- Нет, потому что... это долгая история. Данмеры веками угнетали наш народ. Мы им за это отплатили. Те немногие, что остались, рассеялись по всему свету. Большинство осело на Солстейме – острове к северу отсюда.

Она захлопала в ладоши и восторженно сообщила:

- Я не поняла половину из того, что ты сказал. Даже больше половины.

- И это делает тебя такой счастливой?

- Да! потому что у меня теперь есть вопросы. Я люблю вопросы. Например, а что такое вулкан?

- Это гора, внутри которой огонь.

- Вот видишь! А что такое гора?

На мгновение он растерялся, но вдруг понял, что ему это тоже нравится и, в конце концов, это большее, что он мог для нее сделать. И он стал рассказывать.

- Мы можем снова встретиться? – спросила она в конце.

- Я постараюсь вернуться.

Он пытался собрать все свое мужество, чтобы задать мучавший его вопрос, но тут она его опредила.

- Я нашла твою подругу, - сказала она, - Мне следовало сказать об этом с самого начала, но я боялась, что тогда ты уйдешь, не поговорив со мной.

- Ты знаешь, где Анаиг?! Она жива?!

- Ой, извини! Ты надеялся, что она умерла?

- Нет, я... Где она?

- Я не упоминала тебя, когда спрашивала, - успокоила она его, - Она очень известна в кухнях, особенно после массового убийства.

- Массового убийства?

- Она была в одной кухне, но потому другая кухня напала на них, чтобы заполучить ее. Это как в твоей истории о том, что твой народ напал на Морровинд, я думаю. А сейчас она в одной из лучших кухонь.

- Не знаешь, в какой именно?

Она на мгновение задумалась, но потом ее лицо снова прояснилось.

- Тоэль, - сказала она, - Кухня Тоэля.

- А ты знаешь, где она находится?

Лицо ее снова потухло.

- Нет. Я не знаю путей за пределами Внешнего Кольца. Я могла бы спросить Калмо или кого-то еще, кто занимается доставками, но они бы захотели узнать, зачем мне это понадобилось.

- Все в порядке, - сказал он, - Не надо спрашивать, сейчас это и не нужно. И я не хочу, чтобы ты попала в неприятности. Мне достаточно знать, что она жива.

- Я рада, что смогла помочь, - сказала Френа.

- Даже не представляешь насколько, - ответил Просто-Глим.

Поколебавшись, он легко коснулся мордой ее щеки. Она удивленно отпрянула.

- Зачем ты это сделал? – спросила она.

- Это называется поцелуем, - сказал он, чувствуя себя идиотом, - Люди и меры делают это, чтобы выразить свои чувства.

- Я знаю, что такое поцелуй, - ответила она, - Мы делаем это во время размножения. Но не совсем так, я думаю. Ты просишь меня о размножении?

- Нет, - растеряно сказал Просто-Глим, - Нет. Это был совсем другой поцелуй – просто выражение благодарности. Я не пытался... нет.

- А разве ты не хотел бы попробовать? – поинтересовалась она.

- Мне надо идти, - сказал Глим и поспешил удалиться.

Просто-Глим проснулся, выбираясь из ночного кошмара о боли и пустоте, и понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что кто-то шепчет его имя. Заворчав, он сел и, наконец смог различить в слабом свете черты Верта.

- Что происходит? – спросил он.

- Пошли со мной, - ответил Верт, - Мы хотим поговорить с тобой.

Пошатываясь, он последовал за Вертом через анфиладу спален скрау, а потом дальше, в какое-то место, где пахло затхлостью, словно его использовали очень редко. На небольшой свае были размещены светящиеся палочки, а вокруг стояли еще восемь скрау.

- И что это значит? – спросил Глим.

Верт прочистил горло.

- Ты выступил против надсмотрщика, - сказал он.

- Я был зол, - ответил Глим, - Я не тот, с кем можно так обращаться.

- Он никогда раньше не чувствовал боли, - сказал другой скрау, - Держу пари, больше не никогда так не поступит.

- Так как? – спросил Верт.

- Что, как?

- Ты выступишь против него снова?

- Не знаю. Если у меня будет причина. Это же всего лишь боль.

- Он должен был бы тебя убить. Единственная причина, по которой он этого не сделал, это то, что ты такой один, и ты слишком ценен. Но это скоро изменится.

- Зачем вы спрашиваете меня об этом? – зашипел Глим, - Что вам вообще нужно?!

- Ты сам ответил, - сказал Верт, - Почему мы вообще должны принимать химеры? Я не сразу понял тебя, когда ты заговорил об этом. Трудно принять такой образ мыслей. Но ты большую часть жизни провел, не зная, что такое надсмотрщик. Тебе понятно такое, о чем мы и не подозревали.

- Вам не понятно, что ваша жизнь может быть лучше?

- Нет, мы не понимали. Это ты объяснил нам, ясно? Пока нам трудно воспринимать такие вещи.

- Но вырешили распространить это знание.

- Верно.

- А от меня-то что нужно?

- Скажем так, мы хотим освободиться от химер. Пока только это. Как нам это сделать?

Глим чуть не расхохотался. Придуманное Ананиг сопротивление рождалось прямо у него на глазах.

- Ну... – сказал он медленно, - Я как-то об этом не задумывался. Да и не уверен, что хочу.

- Что ты имеешь в виду?

- Не мое это, - ответил Глим, - Никогда не мечтал стать лидером революции.

- Но это неправильно! - выпалил Верт, - Если бы не ты, мы бы никогда не оказались в такой ситуации!

- Ситуации? Разве вы успели сделать хоть что-то?

- Ситуации... – повторил Верт, легонько постучав себя по голове.

- Послушайте, - сказал Глим, но умолк.

Это ведь можно было использовать, разве нет? Если они думают, что он станет их предводителем в этом странном мятеже, он сможет использовать их, чтобы добраться до Анаиг.

Он видел, как внимательно они все на него смотрят.

- Послушайте, - начал он снова, - Никто не родится, если не будет помойки. Наверное и половина продуктов питания приходит отсюда, и, держу пари, Внешнему Кольцу нужна вода отсюда, чтобы производить остальное. А помойку контролируем мы.

- Но нас контролируют надсмотрщики.

- Но они не могут, или не хотят делать то, что делаем мы. А что если все пойдет наперекосяк? Вроде бы беспричинно? Мы не станем говорить кому-то, что за этим стоим мы, но нас все равно накажу. Но потом, если все будет продолжать идти неправильно – вода не будет поступать туда, куда нужно, лиловые креветки погибнуть потому, что мы забудем покормить их, тогда у нас появятся козыри. Убить всех нас они не могут, потому что тогда некому станет следить за рождением новых скрау. И тогда мы сможем сказать им, что единственное, что нам нужно, чтобы вернуть все на круги своя, это что-то более безопасное, чем химеры, что-то, что не мучает тебя так сильно.

Он видел, как ошарашено они все на него уставились.

- Это безумие, - сказал, наконец, один из них.

- нет, - выдохнул Верт, - Это гениально. С чего начнем, Глим?

- Спокойно, - сказал Глим, - Единственное что мне сейчас от вас нужно, это карты.

- Карты?

- Карты всех мест, куда мы делаем доставки: еду, питательные вещества, осадки. Мне нужно знать, куда направлены насосы от Водопада и почему. Есть ли у нас доступ к энджениуму через какие-то из них, или нет.

- Я имел в виду, что такое карты? – спросил Верт.

Глим тяжело вздохнул и принялся объяснять.