**Глава девятая**

Анаиг все еще была слаба после отравления, но она настояла на том, что хочет спать в своей комнате этой ночью, и слуги Тоэля подчинились ее желанию. Слир так и не вернулась, за что Анаиг была ей несказанно благодарна.

Ночью она написала записку Глиму тем же шифром, что использовал он. Текст был очень прост.

*Глим, я так рада, что ты жив! Я собрала все, что нужно. Мы можем уходить. Когда? Где? Люблю.*

Утром, все еще шатаясь и дрожа, она спустилась в кладовку. На этот раз там была скрау-женщина.

- Что это у вас туту? – спросила она ее.

- Разные деликатесы, - пропыхтела скрау, - Филе зубоножниц, сальные железы пыльных стеблей...

Через несколько мгновений рабочие кладовки перестали пялиться на них и убраться, чтобы заняться своими делами. Наверное, решили, что один из шефов решил спуститься, чтобы проверить их работу. А кто они такие, чтобы спорить?

Убедившись, что никто за ними не наблюдает, Анаиг сунула скрау записку.

- В следующий раз мне понадобятся жемчужного цвета, - сказала она, - Ты поняла меня?

- Да, леди, ответила скрау.

- Хорошо, - сказала Анаиг и поспешила убраться из дока.

Она вернулась на кухню, приготовила свою часть обеда – лорд Иррель питался всего лишь раз в день – а потом пошла в к резервуарам с древесным вином. Без малейших колебаний она приготовила восемь флаконов тоника. Четыре из них она сунула в карман, а остальные спрятала в шкаф. Она двигалась, словно во сне, беспристрастно, без страха, как будто недавнее отравление сделало ее неуязвимой.

А еще оно сделало ее менее заметной. Тоэль совсем с ней не заговаривал, а Слир держала дистанцию. Время от времени она ловила на себе взгляды других женщин, в которых было что-то похожее на презрение.

Но это не имело значения. Ничего не имело значения.

Этой ночью она снова спала одна, а утром получила ответ от Глима.

*Сегодня в полночь. Встретимся в доке.*

Что-то ударило Треба по ногам, колени его подогнулись, и он рухнул лицом в ковер желтых полевых цветов. В нос ударил одуряющий запах. Они с Сулом находились на склоне холма, покрытом цветами всевозможных оттенков, какими-то странными растениями, перекрученными деревьями с наростами, похожими на грибы.

Потом был возвышающийся островок над бушующим морем, а небо почти наполовину было заполнено нефритовой луной.

Следующий остров состоял из щебня и пепла, они по-прежнему были окружены водой, но на этот раз она, казалось, кипела. Порывы ветра доносили запахи тяжелых минералов, а небо было блеклым и серым.

Сул просто стоял на месте, изучая землю, пиная ее, что-то откапывая с поверхности носком сапога. Но удивленным он не выглядел.

- Мы снова путешествуем? Спросил Аттребус.

- Нет, - проворчал Сул, - Мы прибыли. Добро пожаловать в Вивек.

Он сплюнул в пепел.

- А я думал, мы все еще в Забвении.

- Что, дом совсем не напоминает?

- Я... – он снова растерялся.

Остров располагался в центре почти идеально круглой бухты, берега которой возвышались над этим клочком суши почти во всех направлениях, кроме одного, где залив соединялся с морем или большим озером. Чем-то он напомнил Аттребусу вулканический кратер, виденный как-то во время путешествия в Хаммерфелл.

Слева берег поднимался над бухтой крутыми скалами.

- Разве ты не видишь, как он прекрасен, этот город? – гневно рявкнул Сул, - Не видишь его каналов и гондольеров? – он повел пальцем вдоль линии берега, - Его великолепных кварталов, каждый из которых построен как город в городе? И вон там, прямо там – Высокий Храм, дворец, Министерство Истины – ты можешь оглядеть все, о чем только мечтал.

Аттребус слегка склонил голову.

- Мне жаль, Сул. Я не хотел сказать ничего неуважительного. Я скорблю о том, что случилось здесь.

- Тебе не о чем скорбеть, как нечему и радоваться в связи с этим местом, - сказал Сул, - Но здесь есть те, кто должен заплатить по счетам.

Голос его звучал грубее, чем обычно.

- Ты должен был предупредить меня о том прыжке. Раньше, во владениях Хирсина, - сказал Аттребус, надеясь разрядить обстановку.

К его удивлению это, похоже, сработало. На губах Сула появился намек на усмешку.

- Я предупреждал тебя, что это будет непросто, - напомнил данмер.

- Ну, всего лишь немного сложнее, чем я думал, полагаю.

- Но дело сделано.

- Надеюсь, Леспа... – он остановился, понимая, что не хочет говорить об этом.

Совсем недавно он обнимал ее за талию, чувствовал ее дыхание, слышал ее радостный варварский клич. Если подумать холодно и отстраненно, глаза ее сияли напрасно.

- Мы были бы уже мертвы, если бы она этого не сделала, - сказал Сул, - Каджииты не смогли бы долго удерживать загонщиков. Мы могли умереть с нею вместе, но что стало бы тогда с Амбоиэлем, Анаиг, империей твоего отца? Ты – принц, Аттребус. Люди умирают за принцев. Привыкай к этому.

- Это не было ее битвой.

- Она считала, что было. И это ты заставил ее поверить в это.

- Полагаешь, от этого мне должно стать легче?

Благодушие Сула разлетелось вдребезги так же быстро, как и возникло.

- С какой стати кого-то в этом мире должно беспокоить легче тебе от этого, или нет?! Лидер не делает ничего для того, чтобы ему «стало легче»! ты делаешь то, что надо, что должен.

Аттребус воспринял упрек почти как физический удар. На мгновение он потерял дар речи.

А потом кивнул.

- Как будем искать этот меч? - спросил он и обвел пространство руками, - Я имею в виду, во всех этих руинах.

Какой-то момент Сул сверлил его злобным взглядом, но потом отвел глаза.

- Я был слугой принца Азуры, - сказал он, - Насколько я вообще мог служить кому-то, я до сих пор служу ему. Я годами блуждал по Забвению, пока он не подарил мне рай в своих владениях. И я начал медленно сходить с ума. Для даэдрийского принца он был довольно мил, особенно в отношении тех, кто ему нравился. Он знал, что я хочу отомстить, и послал мне видение, чтобы помочь достичь этого. Я служил ему и в других владениях. Я решал для него кое-какие проблемы, и в конце он пообещал отпустить меня, когда я обрету все умения, которые он хотел мне дать. Но не отпустил. Он решил оставить меня себе в качестве своего фаворита.

- И ты сбежал от него, так же, как от Вила.

- Да. А теперь, хоть я больше не служу ему и не нахожусь в его владениях, он все еще посылает мне видения. Иногда, чтобы помочь, иногда в насмешку. Не скажу, что они бывают особенно полезны. Но наших врагов он не любит, поэтому в данном случае я склонен ему верить.

- И он показал тебе, где меч?

- Да.

Аттребус нахмурился.

- Ты же бывал здесь раньше, когда сбежал из Забвения. Почему же ты не нашел меч еще тогда?

- Сейчас это все контролируют аргониане, - сказал Сул, - хотя постоянно они здесь и не живут. Но у них есть ритуал, связанный с этим кратером, который теперь зовут Загубленной Бухтой. Я прибыл как раз во время этого ритуала. И после нескончаемого бегства из Забвения мне пришлось снова убегать, пока они не отстали где-то в Валусских горах. После этого я... все время откладывал возвращение. Не так легко видеть все это.

- Я могу это понять, - сказал Аттребус.

- На самом деле не можешь, - ответил Сул, - Подожди здесь. Я должен кое-что сделать. Один.

- Даже если ты найдешь меч, как мы пересечем эту кипящую воду?

- Не беспокойся об этом, - сказал Сул, - Я уже бывал здесь, если ты помнишь. Займись чем-нибудь. Следи, не появится ли Амбриэль. Я найду меч.

Принц смотрел, как Сул пересекает остов, пока тот не скрылся среди уступов. Потом перевел взгляд на юг, за линию воды, туда, откуда, предположительно, должен был появиться Амблиэль. Но ничего, кроме низко ползущих облаков там не было. Тогда он сел и стал потрошить свою сумку в поисках чего-то съестного.

Он жевал найденную корку хлеба, когда нежно запел Ку. Он достал механическую птичку и к своему восторгу обнаружил, что смотрит на изображение Анаиг. Брови ее были нахмурены, она выглядела измученной, но вдруг ее глаза расширились, и она расплакалась.

- Ты здесь! – пробормотала она.

- Да, я здесь, - улыбнулся Аттребус, - Ты в порядке?

- Я до сих пор не плакала, - сказала она, - Я не плакала с тех пор, как все это началось. Я запретила себе... Я... – что-то словно сломалось в ней и рыдания вырвались наружу.

Он подался вперед, словно пытаясь утешить, но понимая, что это невозможно. Сердце разрывалась от того, что он видел ее боль и ничем не мог помочь.

- Все хорошо, - успокаивал он, - Все обязательно будет хорошо.

Она кивнула, но продолжала плакать еще какое-то время, пока, наконец, не смогла контролировать свой голос.

- Извини, - все еще всхлипывая, сказала она.

- Не извиняйся, - он покачал головой, - Я даже представить себе не могу, что ты должна была думать все это время.

- Я старалась быть храброй, - сказала она, - Старалась узнать все, что тебе может пригодиться. Но сейчас я должна уйти отсюда. Пока я тебя не увидела, я думала, я справлюсь. Думала, что ничего не боюсь. Но я боюсь.

- А кто бы не боялся? – успокаивающе сказал он, - А ты можешь? Можешь уйти?

- Воссоздала средство, что помогает летать. И я нашла Глима, а Глим нашел место, откуда мы сможем вырваться. Я... я не думаю, что смогу дождаться, когда ты доберешься до нас. Мы уйдем сегодня.

- Но это замечательно! – воскликнул Аттребус, - Я уже в Морровинде и думаю, вы направляетесь прямо к нам.

- Ты у нас на пути?

- Мой компаньон считает именно так.

- Но ты вы не можете там оставаться! – сказала она, - Я же объяснила тебе, что делает эта штука.

- Не волнуйся за нас. Когда вы сбежите, я найду вас. Я дам тебе знать, в каком направлении лететь. Хорошо? – она кивнула, - Я боялся, что ты погибла, - сказал он, - Я пытался связаться с тобой...

- Я потеряла медальон. Но я вернула его.

- Значит, вы убежите сегодня ночью? – спросил он.

- Такой у нас план, - ответила она, протирая заплаканный глаза.

- Ты сейчас одна?

- В данный момент, да, - сказала она, - Но кто-то может войти, и тогда мне придется спрятать медальон.

- Не страшно, я пойму, если тебе придется уйти. Но пока это не произошло, пожалуйста, расскажи, что случилось? Как ты там?

Он слушал ее рассказ, ее нежный мелодичный голос и понимал, как же он соскучился по нему. Соскучился по ней.

Сул дотащился до другой стороны острова, стараясь не дать своей ярости помешать способности мыслить. Мало того, что министерство рухнуло на город, так из-за этого еще и взорвался вулкан, одноименный Варденфельду и находящийся в самом его сердце. Пепел, лава, и волны прилива сделали свое дело, а когда все успокоилось, пришли аргониане, страшно желающие отплатить выжившим данмерам за тысячелетия издевательств и рабства.

Конечно, те, что осели в южном Морровинде, сейчас здорово пожалели об этом, после того, как Амбриэль пролете над их селениями.

Но, думаете, от этого легче?

Он снова окинул кратер взглядом. С какой скоростью падало министерство? Почувствовала Эльжевен хоть что-то? Знала ли, кто убил ее?

Нейти меч. Убить Вухона. Тогда все закончится.

Он помнил, как взорвался инджениум, сначала он разросся и выгнулся, а потом все, что он знал, поглотила вспышка. Потом они с Вухоном оказались неизвестно где. В забвении.

В видении Азура показал ему все это снова, показал, как Амбра швырнул меч в исчезающий портал. А потом восприятие изменилосб, и он увидел меч, лежащий на вывороченном из земли камне, увидел, как его покрывают несколько футов пепла.

Но они с Аттребусом прошли через небольшую точку левее портала, совсем как он сам в прошлый раз, совсем, как должен был пройти меч. Это была очень коварная точка. Инджениум взорвался в тот самый момент, когда министерство закончило свой долгий полет к земле, то есть раньше, чем эта точка или сфера, и разлом был длинный, как стрела, а теперь большая его часть под землей. Если он не видел меч на открытом пространстве, то вполне мог представить, где именно он закопан.

Но там, где он его видел, меча не было. Там было слишком мало пепла и все выглядело так, словно здесь уже провели раскопки. У него не было осознать это, когда он появился среди аргониан, но на этот раз понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, что меч Амбры уже кто-то забрал.

Он почти наяву слышал смех Азуры, который знал, что ему придется сделать дальше.

Его любимая формировалась из колонны пыли, из вихря пепла, чья форма сжималась по мере того, как проявлялись ее черты, до тех пор, пока ее изящное лицо не соткалось перед ним. Лишь глаза ее сохраняли цвет – цвет последнего луча заходящего солнца.

- Эльжевен, - прошептал он, и глаза распахнулись чуть шире.

- Я здесь, - ответила она. Это было не звуком, а лишь тенью звука, но это был ее голос, единственная музыка, которую он помнил из той давно минувшей жизни, - Я всегда здесь. Я часть этого, - ее лицо смягчилось.

- Я знаю тебя, Эжмааар, - сказала она, - Что случилось с тобой, любовь моя?

- Для меня все еще течет время, - ответил он, и голос его задрожал от злости, - Многое случилось со мной в его хватке.

- Нет времени, которое может так измучить тебя, - сказала она, - Что ты сделал с собой, Эжмаат?

Она приблизилась, чтобы коснуться его лица и он ощутил это прикоснование как слабое, холодное дуновение.

- Он все еще здесь? – продолжила она, - Дом, в котором мы познали друг друга? Тот, в бамбуковой роще, где ледяная вода стекает с гор и поют птички?

Ему сжало горло, и долгое мгновение он ничего не мог ответить.

- Я не видел его с тех пор, как мы в последний раз были там вместе, наконец, отозвался он. Но он знал, что этому не суждено случиться. Вилла была слишком близко к вулкану.

- Оно все еще здесь, - сказала она, легонько касаясь его груди, - То место любовь моя – это наша любовь.

Он тоже коснулся своей груди, но не мог сказать ни слова, боясь уничтожить самого себя, как раз сейчас, когда ему нужны были все его силы.

- У меня мало времени, Эльжевен, - сказал он, - Мне нужно спросить у тебя кое-что.

- Я отвечу, если смогу.

- Здесь, в пепле, был меч. Он упал сюда после столкновения. Ты не могла бы сказать мне, что с ним случилось?

Ее взгляд скользнул ему за спину и оставался там так долго, что ему показалось, он больше не сможет удерживать ее присутствие. Но потом она заговорила снова.

- дождь обнажил эфес, и люди нашли его. Данмеры, исследовавшие это место. Они забрали его с собой.

- Куда?

- На север, в направлении Моря Душ. Тот, кто забрал его, носил кольцо с печаткой, на котором был изображен драугр.

Он почувствовал, что его хватка ослабевает. Эльжевен снова приблизилась к нему, но ее пальцы превратились в пыль и рассыпались по ветру.

- Дай этому уйти, - прошептала она, - Не терзай себя.

- Ты не понимаешь, - ответил он.

- Я – часть этого места, - сказала она, - Я знаю все, что произошло, и я возвращаю тебе любовь, которую мы разделили. Дай ей ути.

- Я не могу, - сказал он.

Ее лицо подернулось ветром. Он стоял там долго, борясь со стыдом, закаляя свое сердце. Аттребусу не стоило видеть его таким.

Но было так хорошо снова слышать ее голос! Больше всего он скучал именно по нему.

- Мне надо идти, - неожиданно сказала Анаиг, - Я слушу, кто-то идет сюда. Держись!

- Будь осторожна, - ответил он, - Не... – но она уже ушла.

Он продолжал сжимать в руках птичку еще несколько долгих минут, надеясь, что она ошиблась, и они смогут поговорить еще.

Но потом стало ясно, что эта надежда не оправдается, и он положил Ку обратно в сумку. Потом он посмотрел туда, где, по его мнению, был юг, где кратер открывался, предположительно, во Внутреннее Море, если он верно помнил свои уроки географии.

Что-то необычное ударило сразу по всем его чувствам – иначе, чем кипящая воды внизу – но поначалу он не смог определить, что это. Потом до него дошло, что он видит вершину горы, парящей в облаках.

Парящую у подножия облаков.

- О, нет! – прошептал он.

Из описания Анаиг он понял, что увидит его приближающимся вместе с облаками. Но куда делись сияющие нити, личинки ныряющие вниз? Хотя, такое происходило только если под ним было что-то живое. А здесь ничего не было.

Он почувствовал запах вареного мяса и перевел взгляд на воду.

Запах доносился из Загубленной Бухты.

На севере, в направлении Моря Душ, размышлял Сул. Должно быть, подразумевался Солстейн. Значит, это должно быть за морем или среди него. Он не знал удобного прохода через Забвение на острова. Он полагал, что все моря находится в состоянии кипения.

Он услышал крик Аттребуса.

Ругаясь, он выхватил меч и побежал туда, где оставил принца. Он чуть не врезался в Аттребуса с разбегу.

- Он здесь! – закричал Аттребус, - Эта проклятая штука уже здесь!

Сул посмотрел на воду, на копошащихся в ней монстров, что когда-то были живыми и разумными. Было трудно понять, кем были они до того, как превратились в эти отбросы.

- Где путь с острова, о котором ты говорил? – спросил Аттребус

- Путь, по которому мы пришли, - ответил Сул, - Нам придется пробить себе дорогу обратно к точке, через которую мы прибыли.

- Это... Ничего хорошего. Может у тебя есть какой-то способ, позволяющий нам плыть в обжигающей воде?

- Нет.

Сул видел, что принц напуган, и старался не испугаться сам.

- Чем дольше мы ждем, тем сложнее это будет, - сказал он. Потом порылся в своем рюкзаке, достал какую-то мазь и смазал ею брови им обоим, - Мы срежем путь к точке нашего прибытия. Больше нам делать нечего. Просто постарайся остаться в живых достаточно долго.

- Тогда пошли, ответил Аттребус.