*Аливэл закрыла глаза. Находясь в кромешной тьме, в левитирующей клетке в черт знает каком уголке Междумирья при минусовой температуре, лишенная свежего воздуха, она готова была отчаяться.*

*Действительно, Хранителям ския больше не нужна: она надолго потеряла способность использовать Сущность, хотя в Междумирье ее безграничные запасы. Суть магии сфингов заключалась в том, чтобы преобразовывать Безматериальную Сущность в энергию, предмет или действие. Однако для этого был нужен механизм, «двигатель внутреннего сгорания», а именно их личная, сфингов, аура, тоже сотканная из Сущности. Но ее механизм был загублен.*

*Почему в закрытом мире, там, где применим закон сохранения энергии, ския воспользовалась всей магией? Отдача сломала ее, сделала слабой, как котенка. И теперь, запертая в темнице, она отлично понимала, что за ней никто не придет.*

*Внутри, там, где люди по-прежнему думают, прячется душа, царило одиночество, боль, страх – обычные человеческие спутники безнадежности. Быть может, утратив способности сфингов, Аливэл чуть больше стала человеком, почти той девушкой, что выпрыгнула из окна девятого этажа. Однако сейчас уже не было путей для отступления. Двум смертям не бывать. И чтобы теперь ее ждало за Гранью? Полное растворение в Сущности, «что было прахом, тем и станет»? О, ския об этом мечтала!*

*…Или снова столетие забвения на дне гнилого океана Бар Мара? Или, как в «Божественной комедии» Данте, седьмой круг Ада, где души самоубийц обращены в колючие кусты, наказанные неподвижностью и болью. Их клюют дьявольские птицы Гарпии, топчут мимо бегущие мертвецы… Их черная кровь, сочившаяся из сломанных стволов, их вопли разносятся по всему Аду.*

*Аливэл спрятала ладони в лохмотьях на груди. Свернувшись, как ежик, почти уткнувшись носом в живот, она оберегала маленькую толику тепла собственного живого тела. И в мыслях ее проносились картины одна страшнее другой.*

*Так зачем все это? Зачем ей даны годы псевдожизни в ипостаси сфинга, пятнадцать лет поглощения Сущности? Ския никого не любила, не радовалась жизни, не жалела. Она – социопат, моральный паралитик, и только сейчас, в проклятой Сафиковой тюрьме, Аливэл поняла насколько убога.*

*Или жизнь в Междумирье – это не шанс, а наказание, которое настигло ее сейчас? Или это была отсрочка, чтобы покориться судьбе, чтобы от малодушия прибегнуть к Нему?*

*Но Он знает, что загнанная в угол мышь не может источать чистосердечную веру. Верить можно только искренне.*

*Маленькая девочка внутри снова захныкала, взрослая сухая натура продолжала долбить стену.*

*Он – милосерден, Он – прощает. Она выпала из окна, и если бы сразу умерла, то не успела покаяться. Ей дали пятнадцать лет, но ския не поняла намека. Годы прошли впустую.*

*Создатель даровал детям свободную волю. И они сбились с пути. Тяжкая кара. Но Он дал им веру, чтобы она служила маяком. Он дал им совесть, долг, любовь, чтобы жизнь вышла их полной, устремленной к свету. Он показал, как надо прощать, он оберегал их, учил, как лучший отец заботился о своих творениях. Но дети глухи, слепы, горды. Но Создатель все равно любит их, готов принять после испытаний и грехопадения. Дорога к Нему лишь одна – через раскаяние.*

*Руки болели, из легких выходила ржавая мокрота, ее выворачивало. Аливэл простонала:*

*- Ну, прости, меня прости… Ты видишь, как мне плохо! Я не сожалею о том, что сделала, я не умею. Но мне так тяжело. Помоги мне…*

*- 12 -*

*Этой ночью Алексис спал беспокойно. Была гроза, ветер рвался в оконный проем, трещало дерево, скрежетал металл. Храпел кот…*

*Полутьма спальни, поминутно накалялась добела молнией даже сквозь плотные шторы. Тогда спящая на тахте туша моментально приобретала четкий контур. Бэлза спал на боку, выпростав расслабленные конечности из-под пухового одеяла, горячий, сытый, безнравственный… А Наставник ворочался на огромной кровати в льняном нижнем белье: то ему было жарко, то зябко, то что-то кололо в правой почке.*

*Когда в очередной раз что-то шваркнуло на небесах, закружило вихрем, рухнуло по крыше водопадом, Веллинхан престал бороться со сном. Он отбросил одеяло, сел, добавил света в лампе, бросил подушкой в урия и опустил босые ноги на пол. Рыжий наглец захрюкал, завозился, зевнул, и, еще во власти сладкой дремы, сквозь узкие щелочки глаз стал следить за суетливыми сборами ския.*

*Алексис уже натягивал сапоги.*

*- Собирайся.*

*- И не подумаю.*

*- Хоть раз, разочек… включи совесть. – Веллинхан зачем-то запихивал банное полотенце Му в походный мешок.*

*- А ты включи мозги! – Бэлза почти крикнул, это его задело. Он скинул покрывало на пол, резко перевернулся, выпустил когти. – Ты не стыдил меня, когда я кормил тебя с ложечки в Ниере.*

*Алексис оставил скарб, понурился.*

*- Прости, - произнес он упавшим голосом, - просто, как представлю, на что способен Могучий…*

*- Он – маньяк, - деловитый ский оставил без внимания извинения Веллинхана, - даже Светлому понятно. Но Свет бездействует. Тогда начинает копошиться Тьма.*

*Веллинхан уже забыл про мешок.*

*- Разве Чара не позовет на помощь Лойвиниила?*

*- С какой стати?*

*- Но Аливэл – Хранитель!*

*- Бесполезный балласт в борьбе Ловцов и Хранителей. Эти двое – Сирин и рыжая – отмороженные, я повторяю тебе. Они люто ненавидят Сафика, Дармагондера и иже с ними, но им одинаково плевать на какой они стороне – Света или Тьмы. Для них главное – месть. А Аливэл, как орудие, больше непригодна. Вот увидишь, Хранители и пальцем не пошевелят. Они – всего лишь послушные солдаты или, как ты, идиоты-идеалисты. Мне жаль. Но Хранители девчонке не помогут.*

*На Алексиса было жалко смотреть.*

*- Но… Лой, он же за Свет…*

*Бэлза вознес взор к потоку.*

*- Ему только на арфе брынчать на бело-розовом облачке или ныть о вселенской добродетели. Его изъян – это слабость… - он замялся, - особое отношение к Чаре. На этом не раз уже сыграли Ловцы, и крылья пернатику пообрезали. Без Чариной истерики он и не сунется в Междумирье, поверь.*

*Веллинхана бросало, то в жар, то в холод. Он присел на краешек кровати, обняв дорожный мешок. Его спина покрылась инеем.*

*- Но как?.. Бедная ския…*

*Бэлза ухмыльнулся.*

*- А теперь поговорим серьезно. Что ты разглядел в Сущности Наследника, когда я заявился с новостями о девчонке?*

*Помните Бар Мар, черный, смрадный океан, лепешку острова и троих его обитателей? Пару месяцев назад их посетил бывший Хранитель Бэлза.*

*Хантра хотела выставить его вон, она вовсе не разделяла лояльности своего внука к Сириновым приспешникам, но у Васруга, которому, кстати, было далеко до политкорректности, появление знакомого Алексиса Веллинхана вызвало живой интерес.*

*- Че, кисуня? Че забрел? Да ты подь сюды, не боись!*

*Болотный исполин сидел по-восточному на собственном алтаре, чесал мохнатую грудь. У его ног расположился преданный урий, наблюдая за приближающейся киской. В его монотонный строй мыслей и не затесалась идея зарычать или ощетиниться. Он довольный, склизкий, приоткрыл пасть, свесив бледно-розовый язык направо, шумно дышал и выражал полнейший восторг.*

*Бэлза на немного разъезжающихся лапах по мокрому и грязному полу, добрался до хозяина. Васруг хлопнул пятерней по мощному колену.*

*- Прыгай, ага! Охота мине пушок потискать!*

*Нянька сглотнула: великан легко мог взять его за шкирку или приказать своему пегому откормышу откусить ему хвост. Но обратного пути не было. Не потому, что он не сумел бы отшвырнуть матерящуюся бабенку – квадратную, визгливую, но лишенную напрочь магии, - и броситься к выходу. Нет, но потому, что овчинка стоила выделки.*

*- О, Ваше болотное великолепие! – Бэлза повернул голову набок. Замурлыкал.*

*Васруг так неожиданно и громко икнул, что рыжий урий вздрогнул всем телом и чуть не потерял равновесие. Но домочадцы не отреагировали на издаваемый хозяином сигнал. Руг Цоу только мигнул, рассматривая во все водянистые глазки, соплеменника, Хантра продолжала стучать, как при тике, кожаной галошей по полу. Мол, свалился на нашу голову, бес!*

*- Звиняйте, - бог развел руками. – Не, ты смотри, бабуль, а киска говорить могет! А че Цоу не умеет, а?*

*«Да и ты не особо отличился…» Но Бэлза удержался от колкостей.*

*- Мне нужно… Веллинхану нужно, чтобы бог Васруг сказал, где найти Аливэна.*

*- Чей? – Хантра затрясла телесами от смеха. – А больше твому хлюпику ниче не нужно?*

*Но Васруг остался серьезен.*

*- Не, Тэл – рэслер, почти, как я. А реэслер рэслеру друг.*

*Против такой оглушительной логики никто не стал спорить.*

*Хантра, дернула щекой, от удивления еще более некрасивая, и спрятала кулачки в карман желтого передника. Возможно, она вспомнила, как много лет назад «хлюпик», рискуя собственной шеей, вытащил ее глупого потомка с арены, прямо из-под копыт Иверовского быка. Васруг, хотя и бог, но весьма телесен, слишком человек и не силен в магии. От каменных, отполированных рогов огнедышащего боевого мутанта, Хантре в глаза бликовало не солнце, а одинокая старость. Тогда она очень испугалась.*

*- Скажи ему, - маленькая хозяйка опустила глаза. Ей было противно помогать даже чихом Хранителям, но по счетам она платила.*

*Бэлза замер от предвкушения.*

*Васруг почесал репу.*

*- Исторгающий… он это… собирался побыть в Топях.*

*Дальше – еще сырее, еще темнее, еще гаже.*

*Идя по следу Исторгающего души, Бэлзу все чаще посещала мысль, что в том, какие стоянки выбирал, Аливэн была определенная логика. Да, он скрывался ото всех: от купивших его Ловцов, от мстящих Хранителей, от желающих торжества правосудия Светлых, от мук совести, быть может.*

*В Бар Мар, урий направился, честно говоря, наугад. Он вспомнил об одном малоизвестном факте, что еще до начала времен мэрлок Аливэн сватался к розовощекой девице Хантре, то та предпочла болотного бугая (дедушку Васруга, естественно). И теперь проклинаемый тысячами, гонимый соплеменниками, мэрлок мог вспомнить о вполне нейтральном забытом мирке. Ведь даже Исторгающий душу не способен вечно бежать и изничтожить свою социальную подноготную. Но урию просто повезло.*

*Топи – это не мир, это, как черная дыра, прошлое мира. Если Ниер, возможно, когда-нибудь отпочкуется от Междумирья, станет полноценным миром, то для Топей – это далекое прошлое. Вот, гниющая язва, с гиблым, ядовитым болотом, с потухающим солнцем, с разреженным, как на альнистской высоте, воздухом. И туда отправился урий.*

*В Топях уже давно никто не водился, кроме огромных, как воробьи, членистоногих. Они деградировали, пожирали себе подобных, были покрыты не то мехом, не то, как подушечки, кучей иголок. И среди этих летающих и ползающих стогов нашел себе пристанище Аливэн. Конечно, он легко мог оградить себя заклинанием «Пэрвь» (Прочь), как поступил бы Бэлза, но рыжий урий, пробираясь сквозь заросли вереска – карликового, колючего, как будто имевшего примитивный разум (Бэлза продвигался ели-ели, на шкурке появились кровавые отметины) – он думал о том, насколько же опустился несчастный. Наконец Хранитель устал, голова его уже гудела от писка вьющихся вокруг уродцев. Он присмотрелся повнимательнее: один – гигантский комар, самец-производитель – с полосатым брюхом, шестью ножками, мохнатой спиной и фасеточными неоновыми глазами, оказался самым упрямым из роя. Предводитель все время подлетал к волшебной цепи, получал слабый удар электрическим током, шмякался вниз, но снова взмывал вверх и пытался тараном пробить защиту. Бэлза развел лапами. Извини, дружище, не до тебя!*

*Урий закрыл глаза. И тогда Топи для него поглотила тьма: маленькое, серое, с выщерблинами светило пропало, болото древним судном поплыло в тумане… Ни сердцебиения, ни треска… Ну вот, в трехстах шагах пульсировала Сущность, черная, инородная, как пятно нефти на воде. Исторгающий души.*

*Бэлза был природным интуитом. Он мог бы прочувствовать настроение своего соседа, но не стал этого делать, боясь того разозлить или наоборот – испугать. Теперь урий сам снял собственную защиту, показывая, что он не принадлежит ни к одной из враждующих сторон, что он безопасен.*

*Маслянистая Сущность дрогнула. Аливэн принял послание и теперь обдумывал ответ. Бэлза терпеливо ждал.*

*- Хорошо, - шипящий, высокий, давно забытый в Междумирье голос.*

*Урий открыл глаза. И перед ним возникла его награда.*

*Исторгающий душу уже много сотен лет был немолод, почти ровесник Тора Асгарда и Ивера Дармагондера, но мэрлоки не боги – их телесная оболочка, хоть и очень медленно, подвергалась переменам. Аливэн Додрейм был уже совсем дряхлым стариком. Когда-то он был высок, очень высок, сейчас превратился в скелет, согнутый знаком вопроса. На желтом черепе не было волос, даже жидкой бороды, во рту не осталось зубов. Тонкая, как пергамент, кожа свисала с рук, подбородка и шеи. Глаза пропали в глазницах, нижняя челюсть высохла, крючковатые пальцы с длинными обломанными ногтями держались за клюку. Мэрлок оделся в грязную нелатанную мешковину, которую крестьяне натягивают на огородное пугало. На спине висел тощий мешок.*

*Но внешность порой обманчива. Бэлза знал, что Додрейм прекрасно видел, слышал и понимал. Мэрлоки живучи, хотя и обладают по натуре только одним мощным талантом. За века скитаний Аливэн поистрепался, но дара своего не утерял.*

*- Кто ты, урий? Что тебе нужно?*

*Бэлза растерялся, без эмоциональной наводки, как простой смертный, трудно ориентироваться с манерой общения.*

*- Я – урий Бэлза. Сам по себе. Мне нужна помощь, вир Додрейм.*

*- Всем нужна, - старик осклабился.*

*Бэлза согласился.*

*- Дело в Кристалле.*

*Мэрлок выдержал паузу.*

*Бэлза поглядел в черные ямки, где должны были прятаться глаза.*

*- Я достану тебе Кристалл. И ты выйдешь из тени.*

*Беззвучный смех. С издевательским подтекстом.*

*- Ты? О, боги! Ловцы обещали мне награду и обманули. Теперь ищут меня, ибо бояться. А какой-то стихийный дух…*

*Бэлза улыбнулся. Старик обветшал больше, чем он рассчитывал, и весьма возомнил о себе. Да, Ловцы не против прихлопнуть такой антиквариат, как мэрлок Аливэн, однако эпоха союзов Ловцов канула в Лету. Отныне каждый сам за себя, да и убивать сфингов в пределах Междумирья было нельзя. Но Исторгающий души хронически напуган и спать спокойно не сможет, пока не уверится в полной безопасности.*

*- Я достану тебе Кристалл, причем отдадут его добровольно, - Бэлза старался говорить уверенно.*

*- С чего бы это? – старика, вероятно, впечатлила наглость урия.*

*- С того, что потомок Асгардов жаждет мести. С того, что ты совершишь акт милосердия.*

*Мэрлок прошамкал проклятье и плюнул под ноги.*

*- Ты лжешь.*

*- Я клянусь, что приму Квэйрдас, если предам тебя.*

*Исторгающий души отпрянул от него, как от чумного.*

*- Не бросайся обещаниями, урий! Кара страшна!*

*- Пора платить по счетам. Пять тысяч лет беспробудной ловли – слишком долго.*

*- А! - старика осенило, он погрозил клюкой. – Узнаю хранительский бред. А то сам по себе, сам…*

*- Считай, как хочешь. Мне, откровенно, плевать. Но Могучий тронул того, кто мне дорог.*

*- Месть! Кругом месть! Но больше никогда я не исторгну Сущность бога, слышишь? Никогда!*

*Мэрлок был сердит. Но и заинригован. Бэлза позволил ему вдоволь набушеваться.*

*- Я отдам тебе Кристалл, и свой дом, Ниер. А за это ты доведешь начатое до конца, - он объяснил просто и серьезно.*

*Додрейм начал понимать. Старик философски воздел руки к заплесневевшему светилу.*

*- О боги, есть ли под небесами такие, кем не движет месть! – но это был не возглас отчаяния, а торжество сарказма.*

*Бэлза двумя лапами прихлопнул жирного комара.*

*- Есть, - равнодушно сказал он, совсем не отвечая старику, - есть. Знаю одного такого дурака.*

*- Нет, нет, нет! – Алексис, как недовольный болельщик, замахал руками. – Бела я не отдам. Никогда!*

*Урий флегматично цокнул языком.*

*- Расслабься. Кристалл этот пыльный задохлик уже получил.*

*Серые глаза ския округлились.*

*- Когда?*

*Бэлза помрачнел.*

*В маленьком уголке Междумирья, где большая светлая река, песчаный пляж и редкий лес… где на возвышении стоит скромный двухэтажный дом, где за выцвевшем бледно-голубым забором, по покинутым грядкам бродят пестрые куры… там умирала женщина.*

*Грузная, краснолицая, с густой проседью, с отекшими ногами, в смятой сорочке, она лежала у приоткрытого окна, тяжело дышала, вздымая грудь, и тихо, очень тихо молила о конце. Голова ее покоилась на взмокшей от слез подушке. Бэлза не мог смотреть в полные страдания и ненависти глаза, и, потупившись, смущаясь ситуации, он подложил под подушку свернутое рулоном одеяло. Женщина ухватила его за лапу. Урий пересиливая себя поднял глаза.*

*- Спасибо за… - она без звука двигала губами.*

*- Я знаю, - Бэлза кивнул. – Знаю, Анна.*

*Женщина потянулась вперед, собирая последние силы, словно хотела донести до него свою истину. Бэлза погладил ее лоб.*

*- Да, Майя, уже можно не бояться. Ты найдешь покой в земле Темира, рядом с мужем. И предки будут встречать вас, когда вы рука об руку перейдете за Грань. И будет песнь лесных богов и речных духов, и свет, и молодость, и лазурь. Все это тебя ждет.*

*Облегчение легло на ее лицо. Оно разгладилось, словно лучи солнца поколдовали с ним. Это не была больше экономка Бэлзы, безмолвная прислуга. Нет, настоящая дочь Темира, жена вождя всех вождей Деторга, гордая и сильная, ведунья таукингов отправлялась в последний путь.*

*И провожали ее двое: урий и мэрлок.*

*Алексис смотрел на няньку неподвижно, холодно, как на чужака.*

*- Да, - Бэлза развел руками, - Анна – это Майя. Я не сказал тебе. Да и до этого ли тебе было, друг сердечный?*

*- Ты дал ей умереть! Ты ничего не сделал!*

*Бэлза прошелся вокруг тахты.*

*- Она семь лет жила, как и я, ради одного – твоего спасения. Ты выздоровел и ушел. Но если моя жизнь на этом не закончилась, то ее теряла смысл. Майя просто ждала твоего воскрешения, чтобы чувство долга отпустило ее домой, туда, где ее семья. Она хотела к ним и просто перестала жить. Сама. Майя не болела.*

*- Да, всего лишь Исторгающий душу освободил ее от уз, - столько горечи было в голосе ския, что Бэлзе захотелось кричать на всю Резиденцию.*

*- Нет. Он не трогал ее. Я бы не позволил. Когда ее душа покидала тело, в самый последний миг, я сам извлек Кристалл и… передал ему. – Урий присел на пол. – Он не убивал ее. И я не убивал. Она умирала сама. – Он так страстно, трудно говорил, обжег Наставника гневом и обидой. – Я не мог ничего поделать…*

*Алексис отвернулся к камину.*

*- Главное, чтобы ты сам в это верил.*

*На следующий день Бел заметил, что сфинги стали вести себя менее эмоционально, но весьма любезно. Между ними словно пробежала черная кошка (или кот?).*

*Однако вскоре этилеймцы распрощались с рыжим нянькой. Он смешил в Речные Домики, к Порталу. Сопровождать урия, чтобы короткое путешествие прошло без проволочек, Наследник отправил Уллигримсона.*

*Уже залезая в возок Бэлза как-то растерянно посмотрел по сторонам: Алексис прогуливался у противоположного края бассейна, старательно беседуя с сонным Лагом Диллерэном. Урий понурился. Бел промолчал.*

*- Берегите его, - рыжий Хранитель грустно улыбнулся. – Он - непроходимый романтик, высоконравственный идиот. Но таким умникам, как мы с Вами, Великий вир, очень нужна его правда, его совесть. – Бел ухмыльнулся. – Но не его обидчивость и детская принципиальность. Будьте щедрее – умейте прощать.*

*Они встретились глазами. И поняли друг друга. Потому что встретились два соплеменника.*

*- 13 –*

*Добро должно побеждать. Всегда. Но если добро сильнее зла настолько, что способно одержать верх в схватке, то почему не никак не свершится последняя решительная битва? В которой добро победит окончательно?*

*Если все пойдет по такому сценарию, то у добра исчезнет единственный противник. Состязаться будет не с кем. А добро должно побеждать.*

*Возможно, смысл не в цели, а в средствах. В тех средствах, к которым мы прибегаем, чтобы победить. Именно поступки, образ жизни, даже случайные мысли составляют нашу личность. Не будет движения, постоянного преодоления препятствий – и мы потеряем свою индивидуальность.*

*Нельзя понять насколько хорош автомобиль, сколько у него под капотом лошадиных сил, каково время разгона до ста километров в час, пока он теплится за витриной салона. Так и жизнь устраивает нам тестдрайв, чтобы разобраться какого цвета наше оперение.*

*Хотя порой это слабое оправдание превратностей судьбы.*

*Два слова, которые не дают сломаться. Это передышка и надежда.*

*Не воля к победе, хотя за нее иногда дают утешительный приз. Нет, надежда. Потому как после пьедестала всегда ждут новые, еще более коварные, жесткие схватки.*

*Я, Непроизносимый, я не могу любить, прощать и ненавидеть. Это аксиома.*

*Но девчонка в «подземелье», страдающая от двусторонней пневмонии, голода и ожогов, та, которую я однажды вытащил на свет из вечной темноты океана, она звала меня. Я ясно слышал ее голос, он бил мне в уши, неприятно слабый и высокий. Ския плакала. Это был очередной приступ истерики, когда урод, наевшийся до отрыжки жареной свинины и винограда, плюнул ей в лицо. Конечно, ей было не больно, но страшно унизительно. Ския дошла до той грани, когда скрывать свое отчаяние уже не имело смысла. Хозяин ломал ее волю, втаптывал в грязь.*

*Мне не приходило на ум, почему нефизические страдания способны калечить сильнее пыток. Не божьи моральные экзекуции вызывали мое недоумение, а ее обида, ненависть к себе, боль.*

*Впрочем, Сафик решил водворить тишину весьма материальным способом. Он ударил ее ногой по лицу. Ския упала ничком на каменный пол – ковры я предварительно скатал трубочками и свалил в углу – да так и застыла неподвижно. Из-под косматой головы потекли тонкие струйки. Сафик обмакнул палец и попробовал на вкус, как новый соус.*

*- Солененькая… м-м…*

*На его метросексуальной физиономии отразилась радость гурмана. Я ворчливо поскуливая потерся о его шелковые штаны. Бог пригладил мои вихры и опустил руку. Я понюхал его кисть. От нее чадило духами, несло ароматами жаркого и ели уловимо исходил легкий человеческий запах…*

*Девчонка не шевелилась.*

*- Мир тебе, Сафик, называемый Могучим.*

*На террасе второго этажа в белой тяжелой парче, вышитой золотом, образовалась конусовидная фигура, ибо плечи и голова субъекта были чрезвычайно малы.*

*Сафик оцепенел. Когда удивлению писанных красавцев нет предела, они крайне глупо выглядят с открытым ртом. О чем не преминуло заметить рыжее создание, с беспримерной наглостью прошествовавшее прямо к нашей пленнице.*

*- О-ба на! – дедуля, довольный произведенным эффектом, захрустел костяшками.*

*Сафик отмер. Непроизвольно замахал руками перед мороком.*

*- Сгинь!*

*- Не выйдет. – Мэрлок (насколько я догадывался по его ауре) был настоящим.*

*Могучий дрогнул. На этом каменном капризном лице, никогда не выражавшем за тысячу лет ни капли жалости, задергалась скула.*

*- Додрейм… Аливэн…*

*Я понял, что силы на сей раз равны или близки к этому. Я же просто сидел и наблюдал.*

*Желтая кукольная голова, скукоженная как у мопса, на длинной глиняной шее, зашитой в несгибаемый старомодный воротник, безгубая ухмылочка и огромная мощь Кристалла, гигантскими крыльями охватывающая тощую фигуру. Вот он, преображенный мэрлок, предавший Тора Асгарда.*

*- Здравствуй, Сафик.*

*Могучий, наверно, вспомнил, что у него сил найдется на семь Кристаллов побольше. Он пережевал первое впечатление от встречи и актерским жестом откинул гриву.*

*- Чего надобно, старче?*

*Додрейм пожал плечами. На загипсованной одежде не появилось ни одной морщинки.*

*- Я только миротворец, Сафик.*

*- Че?*

*Я навострил уши. Огромный кот, уже успевший взвалить на себя полудохлую тушку, остановился.*

*- Я, - продолжал корректным тоном Аливэн, - только досмотрю маленькую историю, как этот урий и его подружка аккуратно выберутся за пределы сего гостеприимного уголка и растворятся в Междумирье.*

*Пунцовый загар окрасил вырезанные скулы бога. Под полой халата он, не особо скрываясь, скрестил указательный и безымянные пальцы правой руки. Урий напрягся, но поклажу не выпустил.*

*- Не стоит, Сафик. Мы не хотим перепалки. Они просто уйдут, а потом мы потолкуем. Ты же не желаешь вмешательства Светлого Лойвиниила? Согласись, тебе это не нужно.*

*Если бы старик все еще не был очарован свежей силой, наполнявшей его ауру, настолько, что позабыл свой вековой страх перед Ловцами, то никогда не решился бы так нагло врать в лицо Могучему. Но тогда я об этом на догадывался.*

*Сафик же был ошеломлен и слегка раздавлен воскрешением из небытия мэрлока. К тому же, он уже устал от однообразия истязательства. Он уже алкал новизны, привнесенной Додреймом.*

*Бог, как ростовщик оценивающе посмотрел на Бэлзу и неловко упавшую на него скию, а потом на мэрлока.*

*- И с этим отребьем ты теперь знаешься? – он закатил глаза. – Куда катится Междумирье?*

*Аливэн словно соглашаясь улыбнулся.*

*- Ну, мы пошли? – Бэлза осмелился подать голос. У него получилась улыбка от уха до уха.*

*У Сафика прорезался оскал. Он атакуя сделал полшага вперед, что от неожиданности отпрянул даже стоявший на безопасном расстоянии мэрлок. Хотя какие метры могут спасти от божьего гнева?*

*- Как в старые времена, киса, правда?*

*Бэлза вспыхнул, но вовремя задавил порыв. Он чувствовал на себе тяжесть Аливэл. В эту минуту она застонала – протяжно. Осторожно. Сознание лениво возвращалось к ней.*

*Сафик прыснул.*

*- Ладно. Выметывайтесь оба!*

*Лохматый урий не то что бросился прочь, он полетел… мимо меня, мимо мэрлока вон из проклятого дома. Рыжая молния. Даже Сафик такой проворности не ожидал.*

*Он наверняка хотел позабавится напоследок: дать им фору, а потом отправить меня потрепать меховой зад урия.*

*Но Бэлза его предупредил.*

*Мэрлок помахал беглецам рукой, а потом повернулся к Сафику.*

*- Будет интересно? – Бог опять стал хозяином положения.*

*Аливэн показал щербатую пасть.*

*- И не сомневайся.*

*- 14 –*

*Нигде в Междумирье отныне для них небезопасно. Рыжий урий это прекрасно понимал. Он воспользовался заклинанием «Миррабиус», чтобы погрузить скию в короткий, но необходимый сон. Сил у нее оставалось немного, а «Поррадиус альнерорр» он так и не научился применять. Эта магическая штучка была из арсенала Алексиса в те беспокойные годы, когда он бился в рядах рядовых Хранителей. Даже Сирин со своим опытом никогда так не был умел в боевой магии.*

*Бэлза спешил, как мог. «Ситра нэр» (вроде, «вспороть живот») он произносим тои дело, когда перед ним вставали, как океанские волны, сиреневые пласты Сущности. Аливэл была ношей хоть и легкой, но длинной и неудобной. Ее руки болтались, как обрубки, ноги волочились по поверхности.*

*Впереди находился Ниер, спокойный маленький уголок, но путь туда им был заказан. Бэлза не придумал ничего лучше Этилейма и милости правителя Ас, за которую еще предстояло расплатится.*

*Усталость тела давно бы взяла свое, но в ход шла магия, и Бэлза продолжать нести поклажу.*

*В конце суток, на одном из пустырей Междумирья беглецы наконец устроили привал. Аливэл беззвучно легла на поверхность. В маленьком овражке старого коричневого островка среди неподвижного воздуха Бэлза позволил себе закрыть глаза. На полминуты, чтобы погрузившись в себя, отыскать на дне памяти маленький красный огонек, как от лазерной указки.*

*Портал на первый взгляд был свободен. Урий напрягся, из последних сил мысленно заставляя огонек расшириться до размеров грецкого ореха, а потом небольшого мяча. Сквозь алый, все разрежающийся свет уже было видно бархатно-синее небо Речных Домиков. И как раз тогда Портал словно надулся изнутри, как огромный мыльный пузырь, а потом образовалась дыра. Тонкая перегородка между двумя Сущностями мироздания лопнула. Прободение миров.*

*Но это уже было дело рук не Бэлзы. Алексис Веллинхан, Наставник Ас с противоположной стороны буравил «стену». Под двойным усилием – с одной стороны слабеющего, с другой набирающего обороты – она поддалась довольно легко. Бэлза прекратил попытки, он обмяк и, кувыркнувшись, шмякнулся на самое дно овражка. Оставалось только пассивно наблюдать, как тощий Веллинхан в какой-то блестящей хламиде с крыльями на груди, с пурпурным ореолом и пустыми ножнами на поясе переносит их, как детей, из опасного по всем правилам Междумирья на холодную землю Этилейма.*

*И последнее, что помнил Бэлза было странное лицо Алексиса, растроганное и суровое одновременно, а еще тяжелый кашель больной, раздиравшей ее легкие. Значит, жива.*

*А потом его поглотила заслуженная ночь.*

*Белый потолок. И тишина. Утро. Розовое, перезрелое утро через окно. Видимо, осень.*

*Аливэл поправлялась. Сегодня она была почти здорова и впервые сама очнулась от таинственного забытья, в которое ее милосердно отправлял Алексис. Все-таки эти полевые заклинания довольно топорны и рассчитаны на мужланов с палицей, но зато в три дня ставят на ноги и более покалеченный организм, чем ее.*

*Она потянулась, медленно, всласть растягивая каждую мышцу своего тела. Хо-ро-шо!*

*Огромная кровать, балдахин, теплая перина, запах микструр. Перебинтованные руки. Полоски почти рассыпались. Ския сбросила их на пол и внимательно осмотрела собственные ладони. Раны затянулись, все суставы функционировали, но кожа была безобразна. Тыльные стороны обеих кистей, охватывая запястья, изрезали страшные рубцы. Они были цвета обычной кожи, как будто с момента заклятия минуло полгода, но чрезмерные, шершавые, как точильный камень.*

*Это нарушило ее гармоничное настроение. Аливэл расстроено перебирала подушечками пальцев свои рубцы, мечтая обмануть осязание. Однако правду было не скрыть.*

*- Что ж… придется с этим жить.*

*Но в глубине души она, конечно, затаила надежду, что однажды сама сможет вернуть совершенство гладкой кожи. Ох, женщины! Такова наша натура.*

*Чужое движение оторвало ее от мечтаний. В изножье кровати, за спущенным балдахином, вероятно, на низенькой кушетке затаился человек.*

*Аливэл кашлянула и отчего-то чувство стыда заставило ее спрятать руки под одеяло.*

*- Кто здесь?*

*Она не испугалась. За последние три дня, воспоминания о которых у нее задернуты пеленой сна и редкого бодрствования, кто-то постоянно дежурил у нее в комнате. Присутствие сиделки не было сюрпризом, однако сегодня утром ския почуму-то почувствовала себя в полном одиночестве. Что, конечно, было обманом.*

*Балдахин был одернут. «Сиделка» - он же молодой конунг, невозмутимый, как всегда, - напомнил, поздоровавшись, о времени суток.*

*- Доброе… - Аливэл было неловко, хотя она и была укрыта от подбородка до пят пуховым одеялом, а голые локти и босые ноги вряд ли могли служить провакацией. Однако Наследник, сидевший в совершенно непринужденой позе, вызывал ее смущение. Хотя вел он себя с нею совершенно так же, как остальные. Даже Алексис, неоднократно осматривавший ее, не вызывал в ней никакого желания зарыться поглубже в перину.*

*Бел улыбнулся.*

*- Как вы себя чувствуете?*

*Аливэл наморщила лоб. Искренняя забота? С чего бы это?*

*- З – замечательно, Великий вир. Спасибо.*

*Бел подошел поближе. Ския затаила дыхание.*

*- Может, нам будет проще вернуться к старой форме обращения?*

*Она закусила губу.*

*- Помнишь? – он наклонился над ней. – Мы уже перешли «ты».*

*Легкий иней пробежал по спине, хотя под одеялом было жарко. Ския старалась подавить волнение.*

*- Давно это было, Великий вир…*

*Бел не мог не заметить ее усилий над собой. Его каменное лицо, казалось, просияло. Но только на мгновение.*

*- Аливэл… О, несносная…*

*Он прижался лбом к ее щеке, его холодный нос коснулся ее шеи. Ския ошеломленно распахнула глаза и непроизвольно глубоко вдохнула.*

*- Я так переживал. Несносная…*

*Одной рукой он прижал ее к себе. В это мгновение в мыслях обоих все встало на свои места. Совершенно непонятно отчего, им показалось, за них уже приняли решение. Дальнейшие чувства, слова, даже поступки стали очевидными. Не придется импровизировать, все написано на скрижалях их судеб давным-давно.*

*Собственно, никто не давал выбора.*

*- Бел…*

*Ас поцеловал ее в лоб. Аливэл дотронулась до его волос.*

*Хорошо.*