***\*5\* Совсем другой город.***

Ева медленно но упорно сходила с ума. Они ехали 4 часа, за решёткой их вогона уже восходило солнце, а Ева за всё это время проспала только час и тот ей снилось, что она когото убивает. С того самого момента, как караван тронулся, их новый сосед, что сидел на цепи в углу, не замолчал не на секунду, и всё бы хорошо, если бы он не говорил только о том, как развлекался пока не попал к работорговцам. За последние 4 часа Ева узнала все возможные и невозможные способы убийства нурацийцев голыми руками. Ева узнала что будет если: нуразийцу оторвать голову, как правильно резать горло, как правильно пытать, вгонять иглы под ногти, вскрывать брюшину и так далее. Ева не ела почти сутки, но после разговора с новым соседом, она ещё сутки есть не будет. Он сказал, что его зовут Ансар. Это была единственная дельная и не кровавоя информация, полученная от него. Ансар сам по себе был очень крепким нуразийцем, но очень худым. Со стороны он даже больше напоминал дворового шпанёнка. На голове парня был такой бардак, что волосы почти стояли дыбом. Она был очень крепкий, но худенькая туша явно портила вид накаченного преса.

Гонщица тихо подползла к Одим и толкнула её:

- Одим. – чуть слышно произнесла девушка. – Ты меня слышишь?

- Ева. – Одим отодвинулась так, что бы не разбудить Аккиро. – Что ты хочешь?

- Одим, ты лучший врачь на Нуразии. – Ева посмотрела на Ансара и едва плакала. – Сделай что-нибудь... пожалусто. Я этого больше не вынесу.

Одим посмотрела на прикованного нуразийца, а потом на землянку:

- Прости, Ева. – нуразийка посочуствовала девушке. – Но ТАКОЕ даже мне не под силу вылечить.

- Потише, девочки! – Ансар был недоволен. – Я тут между прочим учу мальчиков мужским истинам и делюсь жизненным опытом! – Ансар посмотрел на Джека. – Малый, ты всё записал, что я сказал?

Джек бегал эллектроной ручкой по книжке Джока:

- Да! – гордо закричал мальчик.

- ДЖЕК!!! – Ева была в ужасе. – Это... это... это как понимать!?

- Что? – Джек спрятал голову.

- Что это ты там записал!?

Подрывник посмотрел на экран электронной книги и начал читать:

- В сонной артерии кровь ярче из-за того, что она насыщена кислородом. Если пререзать сонную артерию, кровь будет бить фантаном, но наблюдать это можно только при отруб...

- Достаточно! – Девушка перебила сына. – Джек, иди сюда.

- Но я ещё...

- Джек. – Ева говорила тихо. – Ты всё-равно сядешь сюда. А если ты заставишь меня встать, то поверь, я буду гораздо страшнее того, что он тебе рассказал.

Джек не стал спорит с мамой и сел рядом. Этот инцидент заставил Ансара замолчать на пару часов и Еве всё же удалось немного поспать. Где-то в полдень караван остановился и вот тогда Джек и Джок поняли, почему старик дал за них обоих 9 золотых а не 10. У старика ушёл весь день на то, что бы вытравить всех блох, вшей и клещей, что ползали по мальчишкам.

- Да что б мне крогов отмывать! На вас что, мешок блох высыпали!? Где вы ползали!? На моих собаках и то паразитов меньше!

Джоку не нравилось, что его называют блохастым:

- Мы целые сутки провели в лесу. – попытался оправдаться мальчик.

Торговец прошёлся по волосам Джока и вытащил огромного клеща:

- Вот это... – старик посмотрела мальчику в глаза. – Сидело на тебе не одни сутки.

Джок отвернулся:

- До того как попасть на Нуразию мы тоже по лесу ползали.

- Это видно. – старик открыто издевался. – А как на Земле с работорговлей?

- На Земле нет работорговли.

- Ох, малыш... – старик погладил Джока по голове. – Если бы ты только знал, сколько нуразийцев утверждают, что работорговцев на Нуразии нет. Я тебе вот что скажу. – старик закончил вытаскивать блох с мальчика. – Рабовладельческого строя нет, а работорговля есть всегда.

- Но тогда какой от неё смысл?

Торговец замялся:

- Есть вещи, малыш, о которых лучше не знать.

Старик налил каую-то жижу в миску с собранными паразитами и бросил в неё спичку. Тарелка тут же вспыхнула синим пламенем, а торговец сказал Джоку лезть в тазик с водой и через час Джок уже был чистый, сухой и в новой одежде, которую выдал старик. Совсем не так представлял себе Джок работорговцев. Старик был очень суров со стражниками, но очень мягок с «рабами», не считая Ансара, хотя и к ему он проявлял милосердие, когда тот себя хорошо вёл. Джок посмотрел на старика:

- В не такой, как те стражники.

Старик тяжело вздохнул, сел на колени, что быть на одном уровне с мальчиком и взял его за плечи:

- Когда мы приедем в Хамуру ты увидешь то, чего не видел ещё никогда.

- О чём вы? – Джок не понимал. – Что там?

- Не смотря на всю её дурную славу, Хамура – это самое прекрасное королевство на всей Нуразии. Я объездил эту планету вдоль и поперёк не один десяток раз, я видел все её города, но не один не смог сравниться с Хамурой.

- Но... – Джок замялся. – Аккиро мне сказал, что Хамура – это...

- Город отверженных, это так... – старик перебил мальчика. – В Хамуру сползается вся грязь Нуразии: Воры, убийцы, прилюбодейники. Но зачем они туда идут? Именно это и создало ошибочное мнение об этом городе. Они были убийцами, о них знали все, тогда зачем они идут туда, где они не будут выделяться вообще?

- Тоесть... – Джок начал понимать. – Они не хотят...

- Они приходят в Хамуру не убивать. – торговец закончил фразу за Джока. – Они идут в Хамуру только за тем, что только там им дадут второй шанс... Только в Хамуре можно всё начать сначала. – нуразиец потрепал Джока за волосы и встал. – Ну всё, иди. Мне ещё твоего брата отмывать и чистить.

Вдруг раздались страшные вопли.

- ОТПУСТИ МЕНЯ!!! Я ТЕБЕ УШИ ОТГРЫЗУ!!!

Стражники каравана подошли к старику. Они были все взмылиные, а на руках нуразийцев красовались свежие следы от зубов. Сам Джек был связан по рукам и ногам... и всё-равно наровился кого-то укусить. Торговец прикусил губу:

- Это будет сложнее, чем я думал.

- Деда! – внук подошёл к нему. – Почему мы этим занимаемся? Это просто невозможно.

- Всё возможно, внучёк. Я его помою. – старик похлопал внука по плечу и злорадно умехнулся. – А ты помой Ансара.

Парень, на полусогнутых, повернулся в сторону вогона с рабами. Ансар откинулся на решётку и облизнулся:

- Потрёшь мне спинку, малыш? – эти слова звучали как вызов.

Джок поднял одну бровь и тяжело вздонул:

- Психи – они есть во всех уголках Вселенной.

Внук торговца всё же нашёл способ помыть Ансара, и при этм совместить приятное с полезным. Ансар всё запугивал парня, но когда тот отдал приказ страже, что бы те приковали раба к стене, а сам подошёл к пленнику со шлангом, Ансару стало совсем не смешно. Пленник прижался к стене:

- Эй, мальчик, ты что это удумал?

Парень погладил шланг:

- Температура воды – 10 градусов, а напор – 500 литров в минуту.

Это был первый раз, когда издевался внук, а не Ансар. Пленник явно не был счастлив такому злорадству на лице парня:

- А может не надо? Ну что ты с этого будешь иметь?

По лицу внука расползлась самая злорадная улыбка, какая только могла быть и он направил шланг на Ансара:

- Месть... – парень почти прошипел. – Месть за всю неделю, которую я тебя везу в Хамуру, и сейчас она свершится.

Опустим подробности всех ужасов расплаты и мести, которую парень обеспечил своему пленнику и перейдём к другим. С девушками вопрос обстоял гораздо проще. Старик оказался очень лояльным к девушкам и разрешил им помыться без присудствия стражи, доверившись только слову дам, что те не убегут. Бежать было некуда. Караван стоял прямо по среди пустыни, и если даже кто то и убежал бы, то его всё-равно бы поймали, по этому девушки спокойно мылись, пытаясь не вызывать неприязни столь хорошего нуразийца. По настоящему Еву удивили стражники каравана, которвые просто даже мысли не допускали, что бы ослушаться приказа старика, и пусть даже пару раз и слышалась фраза: «А может одним глазком?», но после неё сразу слышался крепкий подзатыльник и разговоры тут же затихали. Надо было отдать должное страже, вели они себя ну ТАК проффесионально, что девушкам стало немного не посебе. После помывки девушки получили новую и сухую одежду и всех стали рассаживать, что бы двигаться дальше, но если Джек, после помывки и 45 укусов, которые он наставил стражникам, чистый и недовольный, сам вошёл в вогон, то уже чистого и недорвольного Ансара пришлось заносить. Парень не стоял на ногах, именно это и помогло страже прицепить его за ошейник к цепи. Когда весь вогон с рабами был загружен старик заявил:

- Что ж, пока мы не тронулись, у кого то есть какие-нибуд пожелания?

Ансар поднял руку и зверский взгляд на старика:

- Я хочу задушить твоего внука его же кишками.

- Я подумаю над этим. – усмехнулся старик. – Ещё что-нибудь? – в вогоне стояла гробовая тишина. – Замечательно! При хорошем раскладе вещей мы прибудем в Хамуру завтро утром. Будет ещё пара остановок, но это только из-за технических неисправностей. Если кому-то что то нужно, постучите по вагону и я откликнусь.

С этими словами дверь закрылась.

- Он хороший. – заявил Джок. – Он совсем не такой, как я ожидал.

- Он плохой! – заворчал Джек. – И одежда дурацкая!

Одеты мальчишки были как нуразийцы, в основном в белое и Ева не могла не умилиться:

- Ну Джек, что ты говоришь? – девушка еле сдержавалась, что бы не обнять сына. – Жалко фотоапарата нет. Ты в ней такой «беленький».

Джек скривил гримасу отвращения, а Джок только усмехнулся:

- На что ты жалуешся? Не бось в первый раз в жизни одет по-человечески.

- ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!!!??? – Джека уже трясло. – ЭТО – Как угодно, но не по-человечески!!! Нармальные люди такого не носят!

Джок закатил глаза:

- Ладно, «по-нуразийчески». Тебе стало легче?

- НЕ ХОЧУ ВЫГЛЯДЕТЬ «ПО-НУРАЗИЙЧЕСКИ»!!!

- Всё, хватит. – Ева сгребла детей в охабку и обняла. – Во что бы вас не одели, вы всё-равно самые красивые.

Всю идилию испортил Дени:

- А сколько нам ещё до Хамуры?

- Не волнуйся, зайчик. – Ансар и тут умудрился влезть. – В дороге не соскучишся.

Дени нервно подполз к Еве и шепнул на ухо:

- У него страшные проблемы с головой, или с парнями?

- В смысле? – не понела Ева.

- Сама посмотри. – прошептал парень. – Он лез к внуку, а теперь ко мне. Странно почему к Кави не лезет.

- А он несовршеннолетний. – усмехнулся прикованный. – Я может и плохой нуразиец, но не на столько, что бы домогаться женщин и детей... это не интересно, они сразу сдаются и помучить не удаёться.

Ден позеленел:

- Ева, ему очень нужен доктор.

- Дени... – Джек позвал парня. – Скажи, ты реально не понял, что он просто прикалывается над тобой?

Ден посмотрел на Ансара, а тот едва сдерживал смех:

- Даже до ребёнка уже дошло. – нуразиец откинулся и усмехнулся. – Прости малыш, но ты не в моём вкусе.

Пока эта компания выясняла отношения, Одим обратила внимание, что Кави за всю дорогу не сказал ни слово. Нуразийка подползла к мальчику и попыталась завести разговор:

- Кави... – Одим обратилась к парню. – За всю дорогу ты не разу не заговорил и ничего не съел. Кави ты должен хоть что то поесть.

- Я не голоден. – отрезал мальчик.

Одим тяжело вздохнула и положила руку на плечё Кави:

- То, что твой брат был чудовищем, ещё не значит, что он достоин твоих переживаний.

- Ты не понимаешь. – Кави оторвался от своих мыслей. – Он был для меня всем, после смерти родителей, а я был для него только абузой.

- Твоему брату нет прощения, и ты это знаешь, Кави.

Подросток посмотрел за решётку:

- Я просто дурак... я должен был догадаться, что 6 раз упасть в колодец, это не совпадение. Он пытался от меня избавиться всё это время.

Одим положила руку Кави на плечё:

- Ты встретишь нуразийца, который будет доверять тебе всецело.

- Почему вы в этом так уверены?

- Потому что я целительница. – усмехнулась девушка. – Кому как не мне, зать о том, какого быть гонимым?

От этих слов у парня потеплело в душе. Кави посмотрел за окно и улыбнулся. Старая жизнь закончилась и начанается новая, возможно даже лучше чем прежняя. Была уже глубокая ночь, но Джоку не спалось и он стал лезть к брату:

- Джек, ты не спишь?

Мальчики тихо отошли от мамы, что бы не разбудить её. Джек уставился в окно, на ночную пустыню:

- Джок, как ты думаешь, что нас ждёт в Хамуре?

- Я не знаю, брат. Все произошло слишком быстро: только 3 дня назад мы были на Земле, а сегодня уже в рабстве. Первый месяц лета тянулся, как резина, а начало июля встречается тем, что нет не секунды, что бы я не задумался о том, доживу ли до завтра. Хуже быть уже не может просто в принципе.

- А вот тут ты не прав. – послышался чуть хриплый голос.

Мальчики обернулись в сторону голоса и увидели усмешку на губах Ансара.

- Что ты хочешь этим сказать? – поинтересовался Джек.

- То, что вы попали по самые уши. – Ансар потянулся. – Сначало нас привезут на рынок, потом вас купит Махаро и вас отвезут в «клетки», где будут тренировать до вашего 16-ти летия, а потом выкинут на «Игры». – Ансар улыбнулся до самых ушей. – Не надо бояться, мальци. Вы только представьте себе, что каждый день станет как последний. – Ансар вдруг замечтался. – На сколько меняется твоё мировозрение.

- Ансар, можно спросить? – перебил Джок. – Ты всегда был таким?

- Каким? – не понял парень.

Джек посмотрел на брата и закончил его фразу:

- «Немного странноватым».

Эти слова поставили Ансара в такой тупик. Парень отвернулся от мальчишек и задумался. Джок посмотрел на пленника:

- Ансар, мы что то не так сказали?

Вдруг впервые за всё это время в глазах Ансара блеснул огонёк трезвого рассудка. Его взгляд стал серьёзен и уверен:

- Эта мразь должна была здохнуть.

Братья переглянулись:

- А можт всё-таки поделишся?

Парень глубоко вздохнул:

- Это было 8 лет назад, мне было 15. Я жил вместе со старшей сестрой, родителей у нас не было, она заменяла мне их, и не смотря на то, что жили мы очень скромно, я был счастлив... до того ужасного момента, когда моя сестра нашла «Хорошую» работу. – глаза Ансара наполнились такой злобой и ненавистью. – Она сказала, что её взяли служанкой в дом самого богатого барона в округе... но только я знал, чему она действительно была рада. Её волновало свсем не то, что мы теперь будем жить в роскаши, не тому, что меня тоже разрешили взять в дом. Она была рада совсем другому. Она больше всего на свете любила сына барона, у которого была масса плохих качеств: он был страшный блудник, который постоянно был не трезвым, но при всём этом, он очень хорошо умел подчинять себе девушек. – Ансар едва не плакал. – Он заинтересовался ей, как игрушкой: пообещал ей раскошную жизнь, свадьбу, а она, дурёха, ему поверила и отдалась. Она была счастлива, пока не узнала, что ждёт ребёнка, но стоило об этом узнать этой твари, он тут же выкинул на улицу и её и меня. Моя сестра не выдержала такого унижения, позора и предательства и, с начало потеряла ребёнка, а потом скинулась с обрыва, и я остался один, не кому не нужный. – Ансар протёр лицо руками, и в лучах лунного света блеснула влажная дорожка на его щеке, но вдруг печаль сменилась страшным гневом. – Эта тварь разрушала мою жизнь, и я был готов на всё, что бы уничтожить жизнь ему... и я это сделал, даже лучше, чем ожидал. – по лицу парня разползлась злорадная улыбка. – Это оказалось проще, чем я думал, ведь они постоянно устраивали балы. Но явиться просто так, с топором в руках я не мог, и поэтому мне очень сиграло на руку то, что голос у меня только начал ломаться. Пара мазков грима, лучшее платье сестры, красивые удобные туфли, длинный парик и я был очень даже красивой нуразийкой. Этот подонок на балу был на столько пьян, что даже поверил мне, что у меня просто сел голос. Я поговорил с ним всего 15 минут, а он уже лез ко мне целоваться. – нуразиец откинулся на стену и посмотрел в окно. – Я устроил ему самую бурную ночь в его жизни, сразу же, как закрылась дверь спальной. Одним ударом я вырубил эту мразь и уже через пару минут скакал на его же коне в лес. Никто не спохватился бы до самого утра и я спокойно точил лезвие меча глядя, как трезвеет этот гад, но когда он проснулся, мои планы изменились. Зачем его убивать, если я могу заставить его страдать всю его жизнь. Все те годы, которые он отнял от моей сестры... и я знал, как это сделать. Я отомстил ему за всё: за то, что он её просто увидел, за то, что он ей врал, а главное, за то, что он ей воспорльзовался.

Джок сглотнул и переглянулся с братом:

- И что ты с ним сделал?

Ансар посмотрел на Луну и усмехнулся:

- Подождал, пока он проснётся, высказал ему всё, после чего выколол ему оба глаза, вырезал язык... и его «Достоенство».

Джек немного не понял:

- Подожди... вырезал его язык и... в смысле... Ножом?

- А чем же ещё? – усмехнулся пленник, но тут же стал серьёзен. – Он отнял у меня единственного нуразийца, для которого я хоть что то значил, а в замен, я отнял самое дорогое, что было у него: возможность оставить наследника. Для семьи барона – это настоящее божъе наказание и они мне этого так не простили. Барон объявил награду за мою голову и я 8 лет скитался по Нуразии в поисках покоя. Но, даже когда мне хотелось наложить на себя руки, мне грела душу только одна мысль: месть свершилась, а этот подонок получил по заслугам... Я считаю месть, одной из самых достойных целей в жизни, для достижения которой можно и умереть. – Ансар посмотрел мальчикам в глаза. Ещё никогда его взгяд не был таким мудрым. – Есть вещи, гораздо более страшные, чем сама смерть.

- Что же может быть страшнее смерти? – удивились братья. – Разве это возможно?

Ансар молчал несколько секунд:

- Это – когда она не приходит. Я лишил эту мразь всего, ни что более не приносит ему радость, а он даже руки на себя наложить не может. Его единственное желание – это умереть, но он даже сказать этого не может. Мне было мало его убить, и я наказал его гораздо суровее... – Ансар взял себя за плечи. – За что меня и объявили вне закона. Но нуразиец, как и многие другие народы галактики, тварь давольно живучая и привыкает ко всему. Я привык к боли, к страху, к мысли, что следующего дня может не настать... я просто привык. – парень посмотрел на мальчиков. – Эти невыносимые 8 лет погони, страданий, охоты, но я не желею. Я 8 лет был один, 8 лет скитался перебиваясь с хлеба на воду... Я рубил нуразийцев, как дрова на зиму, но... – Ансар сделал драматическую паузу. – Я никогда не отнимал невинной жизни. Мои руки по локоть в крови, но я не расскаиваюсь, так как на них нет невинной крови.

На этом нуразиец замолк, а Джек почесал затылок и шепнул брату так, что бы его услышал только он:

- Да уж, я бы тоже через 8 лет изгнаний, в полном одиночестве, с мечём под подушкой, сошёл бы с ума.

Джок поднял одну бровь:

- Да он ещё не плохо сохранился.

На этом разговоры закончались и все легли спать, но утро началось гораздо раньше, чем все ожидали. Уже на рассвете весь караван стоял на ушах и считывал на кампьютерах какие-то данные. Джек высунул голову через решётку и увидел довольно красивую картину:

- Там горы.

- Не просто горы. – работорговец потрепал макушку Джека. – Это те самые, легендарные «Кольца Хамуры».

- «Кольца Хамуры»!!!? – выкрикнул Аккиро и тут же оттолкнул Джека от окна. – Те самые!? Где!? Я хочу посмотреть!

Старик усмехнулся:

- Если обещаете себя хорошо вести, я открою клетку и выпущу вас погулять, но через 15 минут, что бы все были в вогоне.

Под надзором стражи бежать было некуда и братья не могли понять такой странной реакции Аккиро на эти горы.

- Аккиро. – поинтересовался Джек. – А что такого в этих «Кольцах Хамуры»?

- Ребята, вы себе не представляете, что сейчас видите. – Аккиро был на гране срыва от радости. – Про эти горы сложенны легенды. Есть даже такое выражение: «неизвестные, как горы Хамуры». Неизвестные – потому что за всё время существования Хамуры, ещё не один нуразиец не вернулся назад из города. Говорят, что выйти из города и пересечь «Кольцо» могут только работорговцы и больше никто.

- А почему «Кольцо»?

- Потому что горы имеют форму чаши, а Хамура распологается прямо в её центре. Сама толщена горного хрепта около 20 километров.

- 23, если быть точным. – послышалось из-за спины. Там стоял старик с блокнотом. – Само «Кольцо» – 23 км в толщену, а потом ещё 10 км по полупустыням до самого города.

- А сколько в длинну сам город? – поинтересовался Джок.

Старик сел на коленки, что бы быть на одном уровне с мальчиками:

- Поверьте мне, мальчики. То, что вы увидете, вы ещё не видели нигде и никогда. Это совершенно новый мир, не похожий не на что, что вы видели раньше.

- И чем же он так отличается? – Одим влезла в разговор.

Старик только собрался ей ответить, как вдруг его позвал внук и заявил, что у них всё готово. Старик начал всех сгонять в вогон и сказал, что мальчики сами всё увидят, так как они будут на месте всего через 2 часа. Так прошли самые быстрые 1,5 часа в жизни братьев. «Кольцо Хамуры» оказалось не только легендарным, но и очень красивым, так как на протяжении всех 23-х км были не только горы, но и перевалы, обрывы, ледняки, мосты, водопады и быстрые реки. «Кольцо» завораживало одним только существованием, но всё хорошее рано или поздно кончается, и горный хребет остался позади и перед братьями открылся вид на город. Хамура действительно не была похожа не на что, что видели мальчики за всю жизнь: весь город распологался на горе, но после «Кольца» мальчиков это не очень заворожило.

- Да уж. – буркнул Джек. – После «Кольца Хамуры» сама Хамура выглядет довольно таки бледно.

Вдруг караван остановился и в вогон зашёл старик. Торговец усмехнулся мальчику:

- Какой же ты наивный. – старик потрепал братьям волосы. – Вы ещё не видели и 100-й части этого города.

Братья вместе с Аккиро тут же пристали к окну, но так и не поняли, о чём говорит старик.

- Но вот же город. – сказал Аккиро. – Я даже дворец вижу.

- Я вот что скажу вам, мальчики. Хамура – это муравейник. – усмехнулся старик. – Мы всегда видим самую маленькую его часть. – старик вышел из вогона. – Я пришёл вам сказать, что когда станит очень темно, что бы вы не пугались.

- А почему должно стать темно? – поинтересовалась Ева.

- Потому что, дитя моё, мы спустимся в самый низ этого «Муравейника».

С этими словами дверь в вогон закрылась и караван тронулся. Как и обещал старик, через пару минут караван окутала кромешная тьма. Всё, что разглядели мальчишки, это то, что они въехали в какой то подземный тонел. Караван ехал уже пол часа, а они всё ещё шли под сильным уклоном вниз и Аккиро слегка занервничал:

- Они что, нас везут к центру Нуразии?

Но через пару минут перед караваном показался свет, и только теперь мальчики поняли, на сколько заблуждались на счёт города. Находясь за 10 км на одном уровне, мальчишки просто не заметили, что гора, на которой стоял дворец, возвышается из каньёна, а сам каньён был не менее 10 км в глубину и около 40-а в ширину. Застроен каньён был практически полностью, начаная от подножей гор и кончая самой верхушкой каньёна. Прямо посередине каньёна текла очень быстрая и холодная река, через которую проходило множество мостов. Сама стена обрыва, больше напоминала многоквартирный дом, так как в ней было множество вырубленных углублений, которые были перестрояны в желища и в которых жили нуразийцы. Таких «квартир» было огромное количество на разных уровнях. Но у всей этой картины была очень странная оссобенность: чем выше распологался дом или «квартира», тем раскошнее он был. Как уже можно было догодаться, дворец был выше всех, но до него было как минимум 15 км, и это только в высоту. Он распологался на верхушке огромного пика, которых был изъеден тонелями и дорогами, что бы можно было к нему подъехать. От самого пика тоже шли каменные мосты, которые соединялись со стенами на разных уровнях. В целом город действительно не был похож не на что, что мальчики видели раньше, но сейчас они шли только по самому краю Хамуры, и нуразийцев здесь было не так уж и много, но за то, здесь были какие-то странные поля, засееные непонятно чем. Джоку стало интересно, что это за трава и он разбудил прикованного:

- Ансар, вставай! Мы в Хамуре.

- ДА ЛАДНО!!! – парень тут же рванул к окну, но ошейник не дал ему пройти дальше метра. – Ненавижу эту дрянь!

- Ансар, тут какие-то поля, со странной травой. Ты не знаешь, что это?

- Конечно знаю. Вся Нуразия знает! Это – Хамура.

Братья переглянулись:

- Мы знаем, что это Хамура. Что за трава?

- Ох, мальцы. – Ансар закатил глаза. – Вы же не местные. Исторически, Хамура – это трава, которая росла на этих землях. 5 000 лет назад, здесь небыло не одной живой души, а вся эта земля пренадлежала одной семье, которая отчаяно пыталась от неё избавится, потому что она была непригодна не для чего. На ней ничего не росло, кроме этой травы,но единственный от неё прок был в том, что она очень хорошо проветривала голову после похмелья и старший сын в семье увлёкся этим эффектом. Будучи страстным химиком он потратил около 10-ти лет на то, что бы изучить этот эффект и он создал вещество, которое 10-кратно увеличивало силы любого нуразийца, но у этого был и побочный эффект. Если нуразиец переставал его употреблять, то его мучели самые страшные агонии, какие только можно было представить. Но несмотря на всё, это вещество очень быстро заинтересовало армии и дело пошло. Сначало этим занималась только семья, но потом сюда стали сбегаться и другие нуразийцы. Рабочии были нужны на столько, что семью не очень волновало их прошлое, и в основном сюда бежали те, кто был вне закона. Вскоре сюда стали бежать даже целые семьи. Появились деньги, появились торговые пути, а главное, у отверженных появился шанс начать всё с начало. Сюда приходили и те, кто просто хотел наживы и буквально за 50 лет появилось целое королевство. Идеи знатных семей помогли Хамуре и в других облостях торговли и в скоре она привратилась в самое устойчевое королевство на Нуразии.

- То есть Хамура – это растение? – уточнила Ева.

- Да. – подтвердил Ансар. – Раньше это королевство называли «Плонтациями Хамуры», но за 5 000 лет слово «Плонтации» потерялось и его стали называть просто «Хамурой». В общем, Хамура основала «Хамуру».

- Да уж. – фыркнул Джек. – Наркобизнес, он процветает даже на Нуразии.

- Потомок этой семьи до сих пор жив и является королём Хамуры.

- Мальчики! – крикнул Аккиро. – Вам стоит на это посмотреть. Мы похоже приближаемся к центру.

Центр города не сильно отличался от окраины, если не считать, что он был в сотни раз раскошней. Возле реки даже был огромный парк с цветущими деревьями и птицами, который растянулся на целый километр вдоль реки. Мальчики стали всматриваться в толпу и заметили, что местные нуразийцы довольно сильно отличаются от нуразийцев в королевстве принца Аикки. Они были не только совершенно по другому одеты, но некоторые из них и вовсе больше походили на землян, нежели на нуразийцев.

- Ансар, а Хамура с Землёй торгует? – спросил Джок.

- Хамура торгует со всей голактикой. Если не на прямую, то через кого-то.

- Брат, а зачем ты спрашиваешь? – непонял Джек.

Брат посмотрел на брата и покосил взгляд:

- Но я не вижу другого объяснения, почему нуразийцы ходят в кроссовках.

- Эээ... Джок, Аккиро. – Джек позвал ребят к другому окну. – Вам стоит на это посмотреть.

Когда мальчики собрались возле Джека, они увидели необычную картину. Это были 2 нуразийца, но таких в толпе незаметить было трудно. Они были в бежевой одежде, на которой очень хорошо выделялись белые ленты. Бежевая майка без рукавов и воротника очень плотно прилегала к телу, но не сковывала. Такие же шорты чуть выше колена. Белая лента была вшита, как воротник, которая потом перекрещивалась чуть выше груди, потом скрещивалось сзади и завязывалось уже на поясе шорт. Обувь тоже была вызывающая: это были коженные сандали, которые либо закрывали носок, либо были с открытыми пальцами, но изюменкой было то, что эти сандали плотно завязывались на голене коженной лентой, а потом перевязывала почти всю ногу, до самого колена, создавая эффект сетки. Не малой особенностью было и обилее огромных шрамов на всём теле, которые не мало свидетельствовали о том, что парочка явно не вела спокойный образ жизни. Мальчики ещё долго смотрели в след уходящим нуразийцам.

- Кто это такие? – не понял Джок.

- Еретики. – тяжело вздохнул прикованный. – Это «Игроки».

- Те самые!? – Кави едва не рухнул. – Участники «Игр» Хамуры!?

- Кави, а ты не дёргайся. – подколол Ансар. – Скоро и тебя так нарядят.

Кави молчил секунд 5, после чего заявил:

- Ансар, у тебя очень злое чуство юмора.

Через минут 20 все уже были на главном рынке. Мальчики были вынуждены признать, что это самый огромный базар известный их маленьким натурам. Для рабов был свой участок, где всех разгружали и ребята поняли, что они не одиноки, но всё же их вогон был больше всех. Внук видимо встретил своего друга и с разрешения деда отошёл, а старик давал чёткий инструктаж:

- Значит так. Сейчас придёт «Элита» – это все, кто живёт на самом верху. – старик показал на раскошные дома буквально на самом обрыве каньёна. – Как вы уже заметили, чем выше жельё, тем оно раскошнее. В самом низу живут ремесленники и обычные рабочии, а наверху – советники и бароны. Сначало придёт король, его зовут Махаро, он в первую очередь отбирает будущих «Игроков» и служанок, а всех остальных скупает «Элита». Всё будет хорошо. Раб всегда может поменять своего хозяйна и откупиться от него. Что бы не случилось, главное не показывайте страха. «Элита» любит гнобить слабых.

Вдруг старик резко повернулся и тут же затих. Прямо к каравану шла компания: 4 стража и, как поняли мальчишки, король. Махаро был не самой приятной личностью в Хамуре. Он был довольно низким, даже чуть ниже Евы, да и вид у него был довольно неприятный. Не смотря на свою низкорослость он смотрел на всех «сверху вниз» и Еве вдруг показалось, что даже к Каоло она чувствовала меньшую неприязнь, чем к Махаро. Он даже не обратил внимания на старика, но всё же 4-ка землян заставили его остановиться. Махаро секунд 20 разглядывал Еву, Дени, Джека и Джока, после чего заявил, что берёт всех. Одим и Аккиро привлекли его внимание меньше, но когда старик сказал, что Одим целительница, а Аккиро сын принца Аикки, король резко поменл своё решение. Кави на полочке тоже долго не стоял и Махаро взял и его, а вот Ансару повезло меньше и его не взяли.

- ЧТООООО!!!??? – Ансар едва не упал в обморок. – ТАК НЕЛЬЗЯ!!! Я ТОЖЕ ХОЧУ НА «ИГРЫ»!!!!!!!

Пока Ансар бился в истерике, старик соберал рабов. Торговец подошёл к Еве, взял её за плечи и посмотрел в глаза:

- Всё будет хорошо. Ты в безопасности и это главное. Не показывай страха и будь сильной. Ты должна... у тебя нет выбора.

Ева еле сдерживала страх:

- Я не знаю. Я...

- Тссс... – старик перебил девушку и повесил ей на шею её медальён с кольцом. – Я владею рабами, а не их вещами.

Старик погладил Еву по щеке и ушёл к Одим. Он вернул девушке её золото, которое она выманила у стражи, а потом подошёл к братьям и дал им странный кожаный мешок:

- Стражники глупые. Они не знали, что у вас в портфеле, но за то я знаю. Никогда не носите прилюдно свои вещи в вашем портфеле, он очень привлекает внимание. Носите их только в этом. Вам всё ясно?

- Спасибо. – почти шёпотом произнёс Джек.

Старик встал и подошёл к Еве и Одим:

- Слушайте меня, обе. Сейчас ваших сыновей отвезут «Клетки». Это место совсем не такое страшное, как его название. Там содержаться все «Игроки», или те, кто на них учится, и у которых нет дома в Хамуре. Запомните, девочки, не пытайтесь убежать, вы всё-равно не сможите это сделать. Вы сможете видеть мальчиков только на 7-й день. Каждый 7-й день у вас выходной, но не язвите королю, умоляю вас. Махаро – хитрая змея, которая не упустит не малейшей возможности отиграться. И если это будете не вы, то это будут ваши сыновья. Вы сможите откупиться от власти Махаро, если выплатите ему свою двойную стоймость.– старик взял девушек за руки. – Не ищите себе врагов и будьте терпеливы.

- А почему ты меня не успокаиваешь? – возмутился Дени. – Я тоже нервничаю.

- Ты отвратителен. – отрезал старик. – Я родился на этом караване, я на нём умру. Я всю свою жизнь занимался рабами и могу рассказать о них всё, по одному их виду. – старик посмотрел Дени в глаза. – Ты будешь первой же крысой, которая побежит с тонущего корабля и даже не вспомнишь ни о ней, ни о её детях. – торговец указал на Еву.

Дени стало не посебе. Старик умел внушать страх не хуже чем спокойствее. Старик посмотрел на Кави и взял его за плечи:

- Будь сильным, не показывай страха.

Кави стпрятал глаза, но старик очень быстро поймал его взгляд и Кави замялся:

- Я не знаю, как мне дальше с этим жить.

- А ты живи, мальчик, и узнаешь.

Когда всё было готово, Одим, Еву и Дени посадили в одну карету, а Кави, Аккиро, Джека и Джока в другую. Не мало сил понадобилось страже, что бы оттащить братьев от Евы, но бывшая гонщица была сильной и не показала слёз... Махаро был их недостоин. Когда обе кареты скрылись в толпе Ансар был готов съесть любого, кто подойдёт ближе одного метра и старику это надоело:

- Ансар, ну хватит тебе. Ну не взял тебя Махаро, ну есть же ещё и «Элита». Возмёт тебя какой то барон, и выйдешь на «Игры», представляя интересы того барона. Так что не волнуйся, ещё успеешь кровью захлебнуться, и перестань пугать всех вокруг! Почему ты неможешь быть, как он?

Ансар посмотрел в сторону, в которую показал старик. Там тоже был раб, но в отличае от Ансара, он был более фотогеничен и уже собрал возле себя толпу девушек. Но всё-таки одна девушка привлекла внимание Ансара тем, что не обращала его не на кого. У неё были очень длинные волосы, но обрезанные постепенкой. Глаза и лицо девушки не показывали никаких чуств и Ансару стало интересно:

- Это кто? – Ансар показал на «Снежную Королеву».

- Это дочка одного из трёх самых богатых нуразийцев в Хамуре, который так же является советником короля и одним из самых влиятельных баронов.

«Снежная Королева» была на столько холодной, что даже не обратила внимание на раба, который собрал вокруг себя толпу девушек. Сзади неё шёл нуразиец в солидной дорогой одежде и переодически пытался всем угодить девушке. Хладность девушки просто обезоруживала мужчину и он просто не знал, чем угодить ей. Вдруг она остановилась перед Ансаром и посмотрела на него, но мужчина не очень это одобрил:

- Адель, доченька, пойдём дальше.

Девушка даже не повернулась, а просто одёрнула руку, и папочка понял, что нет смысла даже пытаться что-то навязать доченьке. Ансару нравилось, что Адель неслушается отца, но он всё ещё был расстроен по поводу «Игр». Нуразиец подошёл к Ансару, брезгливо поморщился и спросил:

- Что умеешь?

Ансар даже бровью не пошевелил, а только повернул голову:

- То, что я умею, я буду показывать твоей жене на сеновале.

От такого ответа у папочки просто челюсть отвисла, а Адель усмехнулась Ансару самыми кончиками губ. Мужчина, сквозь злобу, пытался успокоиться:

- Что ты сказал?

- Ты что, хочешь, что бы я повторил? Зачем? – усмехнулся Ансар. – Помоему ты и так всё очень хорошо понял.

- Да как ты смеешь! – почти шипя прорычал нуразиец. – Ты вообще знаешь, кто я!?

- Прости меня, друг. – с наигранным сожелением посачуствовал Ансар. – Но твой статус в обществе никак не изменит факта, что на парнях я не специализируюсь. Походи по базару, я уверен, что ты кого-то найдёшь.

Если бы у барона был меч, он отрубил бы Ансару голову прямо здесь. Но вдруг он резко поменял своё решение, как только услышал незнакомый звук, который не слышал никогда в жизни. Олигарх посмотрел в сторону дочери и не мог поверить своим глазам. Адель смеялась, от чего даже у торговца побежали мурашки.

- Она это умеет? – покосился старик.

Отец не мало забеспокоился:

- Адель, солнышко, ты себя хорошо чувствуешь?

Девушка слегка успокоилась и подарила своему отцу нежную улыбку, которую он не видел последних лет 10. Адель протянула старику кожанный мешок:

- Мне нравится... беру.

Отец тут же влез:

- Котёнок, а может не надо?

Лицо девушке резко преобрело уже свойственное ей хладнокровие и она просто прошла мимо. Старик надел на Ансара кандалы, которые он тут же не одобрил:

- Что за Дьявол!!? – Ансар поднял запястия и по нему протекла алая дорожка. – Они что, с шипами внутрь!?

- Какие хозяюшка дала. – усмехнулся старик. – Тебе не привыкать.

Ансара привели к его новой хозяйке. Парень начал сразу с наезда:

- Зачем с шипами!!!???

Та только усмехнулась:

- Ты ещё свой ошейник не видел.

С этими словами девушка очень резко потянула Ансара за цепь на кандалах, что тот поморщился. Ансар кинул взгляд в сторону старика, который очень охотно прощался с рабом. Парень посмотрел девушке в спину и сглотнул:

- Чую, неделькя у меня будет весёлая.

Отца Адель буквально трясло от происходящего, но вдруг он услышал старика. Торговец позвал своего внука, что бы рассказать ему радостную весть.

- Внучёк, открывай вино. Мы Ансара продали.

Внук около 5-ти секунд стоял неподвижно, посе чего упал на колени и посмотрел в небо:

- Господь! Ты услышал мои молитвы!!!

Барон ещё минуту стоял, после чего отдал приказ страже:

- Пусть только шагнёт не в ту сторону. Рубить в капусту и даже не спрашивать.

Тем временем мальчики уже подъезжали к «Клеткам». Оказывается «Клетки» были под землёй на нижнем уровне, а над ними огромная каменная арена, под открытым небом, которая наполовину уходила в стену каменного каньёна. Мальчиков заинтересовало столь необычное сооружение:

- А что это такое? – поинтересовался Джек.

Стражник, который сидел рядом только усмехнулся:

- Это арена «Игр».

Тут Джек почти сорвался:

- ЧТО ТАКОЕ «ИГРЫ»!!!???

Стражник тяжело вздохнул:

- Суть простая: тебя выбрасывают на Арену на 20 минут.

Братья переглянулись и Джок сглотнул:

- А что нужно сделать за эти 20 минут?

Парень ответил очень однозначно:

- Выжить.

Через пару минут они уже входили на територию арены. Она была просто исполинских размеров: он был не менее километра в высоту и около 10 км в окружности. Вскоре карета скрылась под землёй, а когда появился свет, они тут же остановились и дверь открылась. Вся четвёрка вышла и к ним подошёл какой-то нуразиец. Более недоброго нуразийца мальчики ещё не встречали. Он был давольно высокий и крепкого телосложения. Волосы у него были примерно по плечи, но собраны в очень тугой хвост. Он был одет в бежевую одежду, но в отличае от «Игроков», которых мальчики видели утром, на нём были бежевые штаны до самого низа и они были довольно свободными, а вместо сандалей, было что то на подобии хлобковых красовок, а майка была один в один. В глаза тут же бросилось огромное количество шрамов на руках и огромный кнут в правой руке. Нуразиец осмотрел мальчиков и тяжело вздохнул:

- Меня зовут Мансур, и с этого дня ваша жизнь превращается в ночной кошмар.

Джек секунду всё осмысливал, после чего заявил брату:

- Он умеет наладить контакт.

Мансур продолжал:

- Значит так. Первый вопрос, который возникает у тех, кто соберается стать игроком – это «Что такое Игры?». Начнём с того – что такое «Арена Игр», так как она гораздо опаснее, чем вы можете себе представить. – надзиратель окинул шайку взглядом. – И если вашим ничтожным тушкам посчастливится пережить хотя бы один год на Арене, то сам Дьявол в Аду покажется вам назойлевой мухой, разбудившей вас на рассвете!!! – парень сделал драматическую паузу. – С этого дня вы самая низшая форма жизни известная галактике!!! А я для вас: Мама, папа, консультант, тренер, и личная машина для привращения ваших изнежанных задниц в кровавое месево, если хоть один из пунктов моих правил БУДЕТ НАРУШЕН!!! И если вам удасться пережить все мои тренировки, дожить до 16-ти лет и выйте на Арену, вы будете кидаться на львов и пожирать их с потрохами и без соли!!! А если упадёте в ров, то крокодилы будут поджавши хвост уплывать от вас, потому что даже у них инстинкт самосохранеия возобладает над голодом!!! Я сделаю из вас игроков, при виде которых пираньи будут линять чешуйками и гадить в проруби, делая воду в них непригодной для питья!!! ТЫ!!! – Мансур указал кнутом на Кави. – Сколько лет?

- Мне... я... – парень сильно перенервничал. – Мне... это...

Надзиратель подошёл в плотную и посмотрел в глаза мальчику:

- Будешь много думать на Арене, тебя сожрут.

- 16 полных лет. – Кави пытался не злить нуразийца. – Через пол года исполнится 17.

- Какие навыки имеются?

- Владею мечём. Я хотел стать стражником королевской армии, до того как попал сюда. Мне сказали, что у меня не плохие способности.

- Имя!

- Кави.

- Ты сильный, Кави. – Мансур провёл кнутом по лицу Кави. – Ты выживешь на «Играх». А если нет, то ты до них даже не доживёшь. – мужчина полюбовался созданным эффектом и отвернулся. – Начнём экскурсию.

С этими словами Мансур скрылся в коредоре. Четвёрка ещё немного стояла, прежде чем Джок заявил:

- А я думал, что у Ансара не все дома.

Экскурсия была уже в самом разгаре. Мансур показал четвёрке все комнаты огромного помещения: Лазорет, бани, оружейные, спортивный зал, но изюменкой экскурси стала сама Арена. Она была просто огромна: сама только площадь, на которой выступали Игроки, была в форме идеального круга и 1 км в деаметре, но не сказать, что на арене было много места. Большую её часть занимали скалы, посередине арены текла речушка, а по самым краям был ров, в котором Мансур ну очень не советовал купаться.

- Значит так. Инструкцие простые: вот сейчас вы видете арену в её «спокойном» состоянии, но на Играх всё будет совсем не так. Как вы уже заметили, вокруг Арены выкопан ров. Делайте всё, что только хотите, хоть кидайтесь на морду льву, но неприкаких условиях не подходите к рову. Если вдруг, вашь напарник, друг, брат, не важно, упал в этот ров, вы можете к нему даже не бежать а просто попрощаться. В этом рове обитают пираньи, и через минуту, кроме костей, вы от туда уже ничего не достаните. Это во-первых, а вот уже во-вторых гораздо неприятнее.

- Что может быть неприятнее, чем быть сожранным пираньями? – поинтересовался Аккиро.

Мансур тяжело вздохнул:

- Маленький и наивный... плохое сочетание для Игр. Как видите, поперёк Арены тоже течёт река, но она не имеет связи с ровом, по этому здесь нет пираний, но это не делает её менее опасной, чем она есть. Сейчас здесь никого, но во время Игр она обычно кишит крокодилами, по этому не советую вам прятаться в воде. Глубина её 4 метра, а ширина – 5. Пройти её можно только по этим каменным столбам. – мужчина показал на торчащие из воды каменные столбы, которые возвышались над рекой на высоте 5 метров. – Так что учиться ходить по канату мы тоже будем. Не зацыкливайтесь на этом, по мимо опасности в воде, вас так же подстеригает опасность и на суше. Как только дают старт, сразу же открывают клетки и на арену выбегает огромное количество волков, львов и прочьих хищников, и я уже не говорю про змей и ядовитых тварей, которых выпускают на арену за час до начала, что бы эти гады смогли разползтись по всем щелям, следовательно, прежде чем наступить, хорошо смотрим. И последнее... – парень сделал драматическую паузу. – Та самая ошибка, которую совершают все начанающие игроки: «Залезу повыше и подожду там, пока всё устоканится». Если вы выбежали на поле с этой идеей, вы подписали свой смертный приговор. Это самое опасное на всей Арене: она полностью механизирована и управляется из командного центра. Это значит, что если мне вдруг захочится, что бы вы побольше побегали я могу: поставить на вашем пути карягу, что бы вы упали. Могу вызвать землетресение, что бы на вас обрушелись скалы. А если мне будет совсем скучно, я могу просто сделать почву под вашеми ногами зыбучем песком и наблюдать, как вас затягивает. Так что мой вам совет: хотите жить – лучше нравьтесь публике. Игроков на арену бросают на 20 минут и начанают над ними измываться. Всегда по двое игроков. Не важно, кто вернётся и не важно, кто умрёт. Выходят двое, а остальное решать судьбе. На арену игроки сами могут выбрать себе оружее, но есть ограничения: ты можешь взять только 4 вещи. Не смотря на то, что игрокам предоставляют огромный выбор оружея, все опотные игроки в первую очередь берут щит и плеть.

- Плеть? – для Кави это было неожиданностью. – А разве не выгоднее брать на арену меч или сикиру?

- Это уже второстепенное оружее. – усмехнулся тренер. – «Играм» уже более 4 500 лет. Вы знаете, зачем их придумали? – Мансур тихо смотрел, как мальчики кочают головами в разные стороны. – Я даже не сомнеывался. Когда Хамура стала процветать, а слух о том, что туда могут идти все, вне зависимости от репутации, в город наплыло много тех, кто решил поставить здесь свои правила и в Хамуре участились убийства, пьяные драки и так далее. Власть стала терять доверее народа, а этого она потерпеть не могла. Это огромное сооружение, включая все помещения выше и ниже уровня земли, во времена до «Игр» было тюрьмой. В прочьем, именно по этому и «Клетки». Сюда бросали всех, кто нарушал порядок, но такое наказание не очень пугало граждан и тогда власть нашла возможность совместить приятное с полезным: они устроили «Игры» стали вести публичный показ того, что происходит на них. «Элите» представление очень понравилось, а нуразийцам, чьи родственники пострадали от рук приговорённых, представление понравилось ещё больше. «Игры» внушили животный страх в сердца жителей Хамуры и казнь была просто не нужна. – Мансур указал на стоячие места. – Там, где сейчас стоячие места, раньше стояли заключённые. В самом первом ряду они наблюдали, как их сокамерников рвут львы или жрут пираньи и поверьте мне наслово, порядок ну очень быстро вернулся на Хамуру. Но через пару сотен лет «Игры» были на грани отменения из-за нехватки игроков, и именно тогда и расцвела работорговля, что бы было кого выставлять и что бы было чем постоянно держать Хамуру в страхе. Это сохранилось до сих пор, и любой провенившийся в тот же день попадал на «Игры», а по скольку они устраиваются еженедельно, то шансы подготовиться за 7 дней у вас крайне малы. Закон для заключённого очень прост: на сколько посадили, столько и отиграешь. Если дают 10 лет – ты будешь участвовать во всех «Играх» на протяжении 10-ти лет и никто тебе не поможет, так как откупиться нельзя. Откупиться может только доброволец, который сам пришёл в «Игры», и то не всегда. Если ты сам приходишь в «Игры», ты заключаешь договор с королём на определённый срок и играешь до его окончания. Причин, для разторжения договора только 2-е: или тебе что то отрубает, руку или ногу, и ты просто не можешь больше выступать. Или же твоя смерть. Других возможностей разорвать договор нет. – тут тренер взглядом собрал шайку. – Так, мы сейчас спускаемся вниз, где я вам выдаю новую форму. За тем, мы идем в спортивный зал, где вы будете страдать 10 часов в сутки. Вопросы есть?

Джек поднял руку:

- Что, прямо сейчас!?

- Сейчас и до самого заката, пока ноги не отнимутся.

- Но мы так устали. – заныл мальчик. – Мы ехали 2 дня и...

Тренер приставил кнут к горлу Джека и поднял его подбородок:

- Устали за 2 дня езды? – Мансур присел, что бы быть на одном уровне с Джеком. – Малой, я этот кнут не для устрашения ношу. Я им пользоваться умею, и твой дружок Кави это очень скоро узнает. Поскольку он старший, я буду мучить его в 10 раз больше. А теперь слушай меня. Сосать молоко ты будешь у мамочки, а у меня вы будете сгрызать кости в порошок и жрать куски плоти прямо на Арене, вырывая их вместе с шерстью у волков. Вы будете просыпаться под свист плётки, а засыпать под круст собственных костей. И если вдруг, вам, при каких-то мистических обтоятельствах, повезёт дожить до своего 16-ти летея, вы будете молить Дьявола о том, что бы он забрал вас в Ад на выходные, так как даже он не сравнится с тем, что я вам устрою. – мужчина окинул детвору взглядом. – Ещё вопросы есть?

- Только один. – поднял руку Джок. – Так почему плеть?

Мансур усмехнулся:

- Дресировщики тоже попадали на «Игры», если плохо себя вели. Именно они это и придумали, ведь волки и львы не знали очертания меча, а что такое плеть они знали очень хорошо. При виде плети зверь теряется и Игрок выигрывает несколько секунд, которые в большенстве случаев спасают жизнь. Именно по этому все Игроки в первую очередь берут щит и плеть, а меч или топор уже второстепенное. – Мансур окинул детей взглядом. – На тренировку, прямо сейчас.

Вкушая весь ужас грядущего, компания двинулась в зал. А вот Ева, Одим и Дени только подъехали к дворцу. Это действительно было самое высокое здание в Хамуре. Мало того, что оно было на огромном куске скалы, который возвышался над 10-километровой стеной каньёна, так он ещё и возвышался над ним на 5 километров. Дворец оказался очень большим. Он был так высоко над землёй, что не только вся Хамура была видна, но и даже «Кольцо». Когда компания вошла во дворец к ним подошла Нуразийка и Еве тут же стало не по себе. Одежда на ней была бордового цветы и перелевалась на свету, но не это насторожило девушку. Более вызывающего наряда Ева не виделса ещё никогда. Если подумать, весь наряд был одной длинной и широкой лентой: она сначало завязывалась на шее, потом, уже 2 ленты шли до груди, где скреплялась одним золотым кольцом. После чего уходили на спину и уже завязывались на поясе, а концы завязывались так, что бы один свисал до самого пола сзади, а второй – спереди. Обувь была подобна «униформе», но тут уже были и подошвы. Это было что то на подобии сандалей, только из шёлка. В целом костюмчик был вызывающий на столько, что Ева даже не заметила главной оссобености нуразийки: волосы были очень коротко срезаны. Впереди чуть длиннее, а сзади – почти под коре. Не смотря на странный вид, девушка внушала такое спокойствие и доброту, что даже Дени успокоился. Махаро соизволил заговорить:

- Колани. – молвил корол и девушка тут же упала на колени. – Это новые слуги. Обучи их и не беспокой меня.

- Повинуюсь, мой царь. – уже отработанной фразой молвила девушка.

Махаро ушёл и только тогда Колани поднялась. Девушка тут же схватила девушек за руки и отдала приказ стражнику наставить Дени. Девушка чуть ли не бегом увела Еву и Одим в какую-то комнату. Как только дверь закрылась, девушка вздохнула спокойно и посмотрела на «новеньких»:

- Что ж, будем знакомы. Меня зовут Колани.

Девушки представились и Одим поинтересовалась:

- Колани, а к чему была такая спешка?

Колани глубоко вдохнула, что бы успокоиться:

- Вы приехали одни, или с вами был кто-то ещё?

Ева посмотрела на Одим:

- С нами ещё были наши сыновья, но их увезли в другое место.

- В «Клетки». – закончила Колани. – Это очень плохо. – нуразийка посмотрела на своих подчинённых. – Значит так. С этого момента вы должны знать кое-какие правила и не нарушать их под угрозой смерти. Во-первых, ходить только в том, что я вам выдам. Это будет такой же наряд, как и у меня... знаю, я сама его ненавижу, хотя мой муж говорил, что был бы не против, если бы я так ходила дома. – лёгкая шутка разрядила обстанову, но напряжение всё-равно осталось. – Во-вторых, у вас будет каждый 7-й день выходной. Не пытайтесь покинуть дворец тайком или открыто поставить всех перед фактом, что вы уходите. Вас всё-равно не выпустят и вы всё-равно останитесь здесь, а такое поведение будет разчитанно, как неповиновение, и от вас заберут последуюущие 4 выходних. Не мало девушек получало по первое число за такое поведение... И третее – САМОЕ главное, по сравнению с остальными. – Колани было тяжело, это было видно. – Что бы только не случилось, НИКОГДА, не перечте, не наговаривайте, даже не думайте плохо о Махаро! Вы даже вообразить себе не можете, КАК Хамура ждёт, когда наконец подохнит эта тварь. Боги его наказали, когда погиб его сын и род присёкся, по этому будет смена власти, а народ просто терпеливо ждёт.

- Но что у него есть? – возмутилась Ева. – напустит на нас стражу с топором, и что он этим выйграет?

- У него есть гораздо большие пути запугивания.

- Какие? – Ева не могла понять.

- Все «Клетки» и вся Арена. – Колани уже трясло и она подошла к окну. – А это означает, что в его полном распоряжении ваши сыновья... – нуразийка прислонила ладонь ко рту и её пробила дрожь. – И мой муж.

У девушки явно наболело и лёгкая слеза прокатилась по щеке. Одим тут же подошла к новой подруге:

- Колани, всё хорошо?

Женщина вытерла слёзы и успокоилась:

- Этот грязный подонок не будет отигрываться только на ваших сыновьях. Он зацепит всех, кого сможет зацепить. Один раз он едва не убил моего мужа на Арене. Мой муж – игрок, и Махаро ничего не стоило просто выпустить на поле побольше волков и других тварей, но мой муж отиграл 15 лет и всё-равно выжил только чудом. – девушка подняла заплаканные глаза на Еву и Одим. – Не пытайтесь ставить во дворце свои правила, а иначе Махаро отиграется на ваших сыновьях... он найдёт способ «КАК?».

На этом инструктаж закончился. Девушки получили свою «униформу» и Колани устроила экскурсию по дворцу. Оказалось, что дворец ещё уходит в скалу, на которой стоит, где-то на 500 метров. Колани очень понравилась девушкам и уже под вечер они весело ужинали. У Колани оказывается есть муж, по имени Таур, и сын – Тао. Сын Колани оказался того-же возроста, что и Аккиро, и девушка обещала через неделю отвести Еву и Одим в «Клетки», так как Тао тоже проходит подготовку там. На этом настоял Таур, но только подготову. Отец никогда бы не позволил, что бы Тао стал игроком. Если бы договор можно было бы порвать, Таур давно бы это сделал. На счастье всей семьи, срок подходит к концу и на следующей неделе будут последние «Игры», в которых Таур примет участие, и Игрок оставит свой меч навсегда. Колани ждала этого с первого же дня, как только понела, что любит Таура. День прошёл довольно быстро... во всяком случае для девушек. Джек и Джок уже еле передвигались. Психоз тренера оказался обоснованным, и у мальчишек действительно был настоящий Ад. Пока всё было на уровне отжиманий, приседаний, преса и прочьих привычных упражнений, всё было в полне нормально. Но когда учитель достал 30-киллограмовые мешки с зерном, привезал к ним верёвки, связвл мальчикам руки за спиной, запряг верёвку в зубы брятьям и сказал ползти с мешком в зубах, на коленках 50 метров... мальчики поняли значение слова «Пытка». К сожелению, привычное упрямство не прокатило и всех, кто показал неважный результат согнали на пробежку. Джек тут же заныл, что бежать не будет, но тут его уже никто не спрашивал. Злорадная улыбка тренера и странный рычаг – это всё, чего хватило, что бы Джек и Джок неслись, как ошпаренные. Дорожка была со стенками, назначение которых мальчики поняли лишь когда опустилась дверца и из вольера понеслись огромные собаки. Так быстро братья не бежали даже от крогов. Главная проблема тренировок была в том, что от них нельзя было отказаться или не участвовать: если не бежать – тебя кусали собаки, если не плыть – Тебя рвал крокодил... вариантов было мало. Одно всё же радовало – они были не одиноки, но другие дети уходили после тренировок, а мальчиков отправили в «Клетки». Раньше это были камеры для заключённых, а теперь там содержали рабов. На тренировке сразу же возникла трудность с отличием братьев друг от друга, и под конец Мансур не выдержал и достал две ленты – Синюю и Красную. Тренер завязал ленты, как повязки на голову: Джеку досталась красная, а Джоку – синяя. По скольку тренер не мог выговаривать незнакомые ему имена, он так и называл братьев: Красный и Синий. Под конец дня мальчики были в таком изнеможении, что просто не стояли на ногах. Даже Аккиро, не смотря на всю свою подготовку был вымотан, как никогда. Но если мальчишки были вымотаны до последней стадии, то им даже и в голову не могла придти, что этот маньяк сделал с Кави. Несчастного подростка они так и не увидели и только морально пожелали ему дожить до завтра. Но всё же в конце тренировки мальчиков ждала приятная награда. Мансур сказал, что за ними придёт Ноки, но ожидаемый монстр с изрезанными конечностями не пришёл, а вместо него пришла девушка.

- Здраствуйте мальчики. Меня зовут Ноки, мне недавно исполнилось 16 и я буду вашей, можно сказать, няней. – девушка буквально излучала любовь и радость. – Сейчас я вас всех покормлю, а потом вы пойдёте в душ и баиньки.

Мальчиков отвели в душ и быстро застирали их новую одежду. «Униформа» была один в один, как у Игроков, которых они видели утром, только маленькая. Когда мальчики дошли до своей клетки, они даже не обратили внимание на соседей. Решётка закрылась и Джек облокатился на неё лицом, после чего заорал на весь трюм:

- ДЬЯВОЛ!!! НУ ТАК НЕЛЬЗЯ!!! Я ЕЩЁ НИ ОДНОГО КРОГА НЕ УБИЛ!!!

- Ты что-то имеешь против крогов, малыш? – послышался низкий голос.

Тройка мальчишек повернулась на полусогнутых в сторону голоса и увидели, что вдоль стены сидели 7 крогов, которые не очень одобрили фразу Джека. Глаза подрывника ещё никогда небыли такими большими. Джек тихо облакотился на решётку после чего заорал так, что даже уши заложило:  
- ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ!!! ВЫПУСТИТЕЕЕЕ!!!! С МЕНЯ СЕЙЧАС СКАЛЬП СНИМУТ!!! МЕНЯ ЗАСТАВЯТ ЕСТЬ БРОККОЛИ!!!

- Брокколи... что может быть ужаснее? – усмехнулся один из крогов, но его напрягали вопли мальчика и он повернулся к соседу. – Ну зачем ты с ним заговорил? Сейчас он будет орать, пока не сорвёт голос, а мы это будем слушать.

- Ну я же не думал, что он так разорётся.

- Иди и успокой его.

Крог посмотрел на бьющегося в истерике, а потом на собеседника:

- Что то мне подсказывает, что это не удачная идея. – но не смотря на это он подошёл к Джеку. – Малой, успокойся.

При приближении крога Джек вжался в решётку и закричал ещё громче. Вдруг вопли стхли и бездыханная туша Джека упала на пол. Джок тут же кинулся к брату. Огромные, полные слёз, глаза устремились в крога:

- Что ты сделал с моим братом!!!???

Крог сам начал паниковать:

- Я до него даже не дотронулся! – крог посмотрел в сторону стены. – Говорил же, что плохая идея!

Джок отчаяно пытался привести в чуство брата, но вдруг в дальнем углу появилось движение. Это был 8-й крог, которого вообще никто даже не заметил, не смотря на то, что бордовая рубаха была очень заметна на чёрной стене. Крог не молвил ни слова. Он просто подошёл, оттолкнул Джока, взял подрывника и отнёс его к огромному резервуару с водой. В целом это была канавка, по которой текла питьевая вода. Крог дважды окунул мальчика, после чего немного потрёс и тот пришёл в себя. Увидев, что он на руках у крога, Джек едва не начал орать, но крог сжал его так, что бы лишь припугнуть:

- Много кричишь, а я этого не люблю. – крог поставил Джека на землю и направился в свой угол. – Это действует мне на нервы.

Вдруг крога остановили другие:

- Всё в порядке, гене...

- НИКОГДА!!! – крог едва не накинулся на собратьев, но быстро успокоился. – Никогда меня так не называй.

Вскоре крог занял своё место и сново ушёл в себя. Джек медленно продполз к своему брату, и один из крогов решил, что, хочешь не хочешь, а надо устонавить контакт с новыми поселенцами:

- Мальчики, прошу вас. – крог сел, что бы быть ну хотя бы выше мальчиков не более чем 2 метра. – Я всё понимаю. Первая встреча не удалась, но всё же нам жить в одной клетке, а это значит, что и общаться придётся.

Впервые братья видели безкорыстные глаза крога. Ему ничего не нужно было от них и мальчики решили рискнуть. Всё ещё с опаской, но ребята всё же подошли к крогам и узнали много интресного: они в плену уже 2 года и их осталось всего 8, не смотря на то, что в плен попало 200 крогов. Всех съели на «Играх», выжили только самые сильные. Крог в углу – это генерал Карес, который возглавил войска на Хамуру, когда та отказалась подчиняться крогам, но поход провалился. Хамура оказалась на столько самодостаточным королевством, что осада на неё длилась не долго, так как та просто подняла энергощит, сначало над городом, а когда кроги кружили над ним, они поставили второй уже над «Кольцом» и 200 кораблей оказались в ловушке. Но хитрый народ не стал так просто убивать крогов, а решил посмотреть, что с ними будет на «Играх». Технологии Хамуры привышают уровни многих других народов галактики. Это связано с тем, что правящая семья не обладает магией и она вынуждена поддерживать власть другими методами. Если есть энергощит, значит есть и источник энергии, который его питает, а для того, что бы поставить его над «Кольцом» нужно очень не мало энергии. Все разговорились и ребятам уже было не так боязно сидеть с крогами, но через час день тренировок дал о себе знать и мальчики стали медленно прикладываться на сене вокруг стен. Джок и Аккиро уже спали, а Джек всё никак не мог заснуть. Его терзало непонимание, ведь это совсем другие кроги, да и всё в этом городе совсем другое. Джек тихо встал и подполз к крогу, который сидел в углу. Мальчик упорно разглядывал чёрную тушу: он был одет ну один в один, как все игроки, единственной разницей было то, что одежна была не в бежевых тонах, как у игроков, а в светло-бордовых, а по фасону и дизайну один в один. Джек сел так же как и крог и тоже уставился в стену, но реакции со стороны не последовало. Тогда Джек тяжело вздохнул и сказал:

- Когда я выросту, я стану самым великим генералом во вселенной, который уничтожит всю империю крогов. – Джек отвёл згляд на Кареса, который явно заинтересовался этим решением. – Но может ты изменешь моё решение?

Керес ничего не ответил и снова уставился в стену, но стоило Джеку встать, он услышал голос.

- Я не хочу менять твоего решения.

Этого ответа Джек ждал меньше всего. Мальчик подошёл и сел рядом:

- А почему?

Было видно, что Каресу не легко об этом говорить, но крог всё же набрал в лёгкие воздуха:

- Мы заслужили, что бы нас ненавидили. Галактике было бы лучше без нас.

- Знаешь, Карес... – Джек почесал затылок. – Если бы мне это сказал бы человек или хотя бы нуразиец, я бы даже слово не сказал. – Джек залез к Каресу на колени и посмотрел в глаза. – Так почему же мне об этом говорит крог?

Карес подставил руку и Джек на неё облакотился свесив ноги. Карес явно давно об этом не говорил... он вообще давно не говорил:

- Два года назад мне сказали, что я должен буду подчинить Хамуру империи крогов. Для меня это был настоящий шанс стать легендой. Я собрал лучшеи войска для этого похода, лучших подководцев и... – Карес замялся. – Всё пошло не так. Я знал, что от Хамуры никогда нельзя знать, что ожидать, но не знал, что на столько. Щит над городом был только отводом глаз, что бы мы приблизелись, а угрозой был щит над «Кольцом», и мы в него угадили. Можно войти в Хамуру через «Кольцо», но нельзя выйти обратно. Я долго не понимал этой метафоры, но в тот день я её понял. Я не знаю, что именно, но под горами что то есть, и это что то очень не доброе. Когда мы угодили в ловушку, со всех сторон из «Кольца» полетели военные корабли, которые за считанные минуты порализовали все корабли крогов. Этого оружея нет в списе империи, а значит его создали здесь, в Хамуре. Они посадили корабли не оставив на них не одной царапины, забрали технику в «Кольцо», а нас в «Игры». Эти «Игры» стали для меня самым большим прозрением, так как я только теперь задумался о том, что такое жизнь. В пасти львов умирали мои лучшие бойцы, мои друзья тонули в рове с пираньями и уже этим тварям было всё-равно кто ты. Они жрали всех, кто попадал к ним в лапы и только здесь я понял цену жизни... жизни, которую хладно отнимал у других. Мой мир изменился, я начел смотреть на него совсем по другому и я начал себя ненавидеть. Моя аримя, 200 крогов погибли... ради чего? Хуже смерти может быть только безсмысленная смерть, но я не стал добродеетелем и до сих пор готов отнять жизнь у тех, кто её не достоин, если это облегчит жизнь других... тех, кто знает, как ей распарядиться.

Крог отвернулся от мальчика и Джек не мог понять:

- Ты это уже делал?

Крог собрался с мыслями:

- Ноки... ты её видел? Славная девочка, очень добрая... даже слишком.

- А при чём тут Ноки?

- Ты слышал о смерти сына Махаро?

- Да. Тренер что-то говорил вскользь. А ты знаешь, как он умер?

- Конечно знаю. – усмехнулся Карес. – Это я ему шею свернул.

- ТЫ!???

- А ты не горюй. Он заслужил гораздо более мучительную смерть.

- А что он сделал?

Крог вздохнул:

- Ноки... она стала нашей надзирательницей через 2 месяца, как мы попали в плен. Предидущие надзиратели относились к нам, как к собакам, зачастую бросая еду прямо через решётку и наблюдая, как мы собераем её с пола. А Ноки была совсем другой. Она первая, кто отважился войти в клетку и очень спокойно разложила перед нами весь паёк. Она относилась к нам, как к обычным нуразийцам, совершенно безкорыстно, и вскоре мы поняли почему. Она сирота, у неё нет семьи или родственников и она знает, что такое быть отбросом общества... Но вдруг что то изменилось. Она стала чего-то бояться, больше проводить времни в нашей клетке, и даже иногда здесь ночевать. Я знал, что что-то не так, но она мне не рассказывала, но один раз мне удалось заметить кое-что странное. – глаза крога наполнелись злобой. – Сыночек Махаро, никогда не видевший ни крови ни меча, вот причина запугиваней Ноки. Он прекрасно знал, что Ноки некуда бежать и ей никто не поможет. Я знал, что эти игры очень скоро закончатся и он точно с ней что-то сделает, но отдать этому уроду единственную нуразийку, проявившею к нам незаслуженную доброту, я не мог. Это был один раз, когда я воспользовался довереем Ноки, и когда она спала я сделал слепок ключа от камеры. Всю ночь и весь последующий день я вытачивал ключь, словно чуствовал, что что-то дложно произойти... и я не ошибся. Прошёл всего 1 час ,как ключь был готов, когда на всё подземелье раздался крик Ноки. Я словно ждал его, я знал, что делать и куда идти. Я тут же вставил ключь и, уже не думая о последствиях, я кинулся к на крик.

Карес закрыл глаза и увидел картину прошлого: кроги сзади кричат вдогонку, что бы он остановился, но он их словно не слышит. Не прошло и 10-ти секунд с момента крика, а Карес уже был за спиной. Одной рукой он оттащил паршивого мальчишку с напуганной Ноки и тут же впечатал в стену. Платье на Ноки было порвано а слегка контуженный принц не много потерял ориентацию в пространстве. Разорванное платье и слёзы Ноки подействовали на крога, как красная тряпка на быка и буквально через пару секунд принц уже задыхался в охабке Кареса.

- ОТПУСТИ МЕНЯ!!! – этот сопляк ещё уперался. – Ты знаешь, кто я!?

- Я знаю, кем ты станешь. – усмехнулся Карес.

- Дай только моему отцу об этом узнать!!!

- А кто ему расскажет?

Крог сдавил голову парня и тот закричал:

- Что ты делаешь!!!??? СТРАЖА!!!

Крог сверкнул глазами мальчишке и было ясно, что ничего хорошего он не задумал. Карес взял голову парня с обеех сторон и посмотрел ему в глаза:

- До встречи в Аду, малыш. Нагрей мне там местечко.

С этими словами Карес так резко повернул голову парня в сторону, что хруст костей раздался по всему подземелью.

- Ты убил его? – спросил Джек. – Но ты это сделал не потому-что просто хотел убить. Ты защищал.

Крог тяжело вздохнул и показал на шрамы у себя на плечах:

- Видешь их? Большую часть из них я получил в тот день. Смерть сына для Махаро стало концом света, ведь я присёк его род, а это значит, что наследника нет. Его величество не хотел это так оставить и грозился выкинуть меня на «Игры» в которых не будет конца, пока меня не съедят, но маленький котёнок Ноки, резко показала себя злой тигрицей. Она прдвстала перед народом и заявила, что корона растеряла любые моральные качества, что даже кроги ведут себя более благородно. Она не единственная, кому приелась злоба к Короне и народ поднял бунт. Вся Хамура вышла против армии, грозясь скинуть «Элиту» с их места и выбрать нового короля. Разумеется «Элита» перепугалась, как никогда раньше и тут же заявила королю, что, в случае востания, «Элита» не встанит под удар. «Верхушка» была слишком самодостаточна и не зависела от Короны, если вовремя выплачивала все налоги. Позицыя жителей и «Элиты» была ясна и Махаро был вынужден отпустить меня, дабы не потерять трон. С тех пор прошло уже полтора года, а мы всё ещё здесь.

- За вами не прилетели?

- А кто полетит? – усмехнулся генерал. – При желании и с возможностями Хамуры, она могла править всей Нуразией,но ей этого просто не нужно. Для неё это не перспективно... да и не для кого более. Всё изменилось за это время... всё и все. – крог посмотрел на мальчика. – Если бы сейчас кроги вошли на земли Хамуры и открыли бы «Клетки», знаешь, что бы я сделал?... Я бы взял топор и раскроил им головы, после чего вернулся бы в камеру и продолжил смотреть в стену.

- Неужели ты совсем не с кем не разговариваешь?

- Я разговариваю только с Ноки.

Джек усмехнулся:

- А теперь будешь разговаривать и со мной. Хочешь раскажу, как один раз нам удалось заминировать дом нашего дяди?

Крог явно заинтересовался:

- Ну давай.

\*\*\*

Кровь уже стучала в ушах а тело пробивала лёгкая дрожь. Адель, с уже привычным ей и всем хлоднокровием, тихо читала книжку, а Ансара уже трясло. На Адель был одет короткий белый холат, который она ещё и на зло стянула так, что бы были открыты плечи. Она лежала на огромной кровате, на которой было пышное розовое одеяло ( по меркам нуразийцев, вообще неадыкватный цвет) и нежно облизывала пальчик каждый раз, когда переворачивала страницу. Ансар сидел и уже не зал, от чего именно ему хочется выть: от самого вида девушки и осазнования, что одно прикосновение к ней грозит потерей конечностей, или от шипов в ошейнике, которые впились ещё глубже, чем были. Ансар прикусил губу и пропищал:

- Адель, можно я...

- Нет. – отрезала девушка.

Ансару стало интересно:

- А почему?

- Потому.

Ансар всё же разозлился:

- Адель, ну можно хотя бы...

- Нет.

- Но...

- Нет.

- Я...

- НЕТ!!! – девушка со всей силы потянула цепь и Ансар едва не завалился на неё. – Только дотронься до меня. – пригрозила Адель.

Ансар поднялся, набрал в лёгкие воздух и протороторил так быстро, что нуразийка просто не успела его перебить:

- Можно я хотя бы в угол сяду!!!??? – Ансар перевёл дух, а Адель оторвалась от книги. – Ну пожалусто! – заныл раб. – Ну я так не могу, сидет рядом и не трогать!

Адель отвернулась:

- Нет.

Ансар уже хотел сорваться, но вдруг на его лице скользнула злорадная усмешка. Ансар начал греметь цепью, чем за считанные секунды привёл девушку в бешенство. Адель всеми силами пыталась скрыть ярость:

- Прикрати.

Ансар открыл рот и начал «слишком громко дышать». Адель захлопнула книгу, губоко вдохнула и повернулась к Ансару.

- Хватит.

- Я просто дышу. – усмехнулся парень. – Ты хочешь, что бы я перестал дышать?

- ДА!!! – девушка себя уже еле сдерживала.

Ансар издевательски посмотрел на нуразийку:

- Почему ты хочешь, что бы я перестал дышать?

- Потому что меня это раздражает.

- Почему тебя это раздражает? – Ансар уже получал удовольствие от этого.

- Ты что, издеваешься? – уже рыча выжала девушка.

- Почему ты говоришь, что я издеваюсь?

Адель едва не впилась в глотку Ансару, но вдруг остановилась. Девушке понадобилось несколько секунд, прежде чем она пришла в своё обычное хладное состояние. Девушка бросила в раба мимолётный взгляд и поползла к подушке. Ансар понял, что вывести Адель не удалось и тяжело вздохнул:

- Я лишусь рук... Да кому они нужны!!!

С этими словами Ансар схватил Адель за бёдра и со всей силы вытолкнул с кровати, и девушка с визгом полетела на пол, а Ансар залился хохотом:

- Не знаю, как тебе, а мне весело!!!

Вдруг шкавчик из тумбочки, которая стояла возле кровати, полетел в стену, разсыпая по дороге все острые и колющие предметы, которые в нём находились, а через секунду матрац сжала нежная ручка Адель, только со стальными напёрстками ввиде когтей на пальцах. Когда девушка поднялась с пола, она была не в лучшем расположении духа, а хищный взгляд и зверская отдышка подсказали Ансару, что кандалы и ошейник с шипами – это только разминка... а сейчас будет кульминация.

\*\*\*

- Шах и мат. – женщина была счастлива, как никогда. – Я сново выйграла.

Это была нуразийка лет 45-и, которая сидела в шёлковом халате за столом на кухне. Напротив неё сидел отец Адель и просто терялся в своих мыслях и женщина решила успокоить мужчину:

- Милый, нашей дочери уже 20 лет. Что ты о ней так беспокоешся?

- Из всех неотёсаных и неадекватных, она выбрала самого неотёсанного и неадекватного. Почему?

- Дорогой, ну не надо так драматизировать. Я уверена, что не всё так плохо.

- Аууу... – послышалось с лесницы.

Вдруг на кухню вошла Адель, но родителям от этого стало не хорошо. Вид у девушки был просто незабываемый: и без того короткий халат был разорван в неескольких местах, на руках и ногах красовались свежие синяки, а со стальных напёрстков крупными каплями стекала кровь. Девушка слегка размяла шею и полезла на полки, откуда взяла вату, спирт и шёлковую нить с иголкой. Родители были не в восторге от вида дочери:

- Адель. – поинтересовался отец. – Что с тобой случилось?

Адель задумчиво посмотрела на потолок и, словно с чем-то согласившись, улыбнулась самыми кончиками губ:

- Было весело. – Адель подошла к коредору. – Иди сюда и ложись на диван.

Когда появился Ансар, родителям стало ещё хуже. На парне небыло ниодного живого места. На всём теле были сплошные порезы, а бледный цвет лица говорил о том, что крови парень потерял не мало. Ансар тяжело вздохнул:

- Господи, что это было?

- Иди ложись на диван. – попросила девушка. – Я сейчас зашъю тебе раны.

- О лежать... Это я умею... – парня сильно шатало и он не мог идти ровно. – Странная у вас тут комната... пол не ровный... да ещё и стены двигаются. – вдруг парень начал терять равновесие. – Ой, надо сесть на диету, а то я какой-то тяжёлый вдруг стал... О боги... по моему я потерял пол литра крови.

С этими словами парень потерял сознание и упал на пол. Мать Адель посмотрела на бездыханную тушу:

- Я вызову врачей.

- А может не надо? – отец тонко намекнул. – Всего пара часиков и проблемы нет.

Женщины не одобрели решения и вызвали врача. Ансара тут же забрали в медпункт, но перед уходом он пришёл в себя и крикнул отцу:

- Не волнуйся, батька! Я живучий!... Так просто ты от меня не избавишься.

Батька знал технологии врачей Хамуры, и то, что после них даже от самых страшных ран не остаётся и следа. Барон понял, что эту крысу они будут долго вытравлять из дома и отправился спать. Все уже спали: все взрослые и все дети. На Хамуру медленно наползла первая ночь, которую наша компания проводила в ней... но совсем не последняя.

***\*6\* Игры***

Кап...кап...кап... Каждую секунду было слышно, как капает вода, и Аикка был благодарен господу, что она капала ему на лицо. Запястия уже давно были стёрты в кровь кандалами, а пальцев уже вообще не чуствовалось. Если бы не вода, которая капала на лицо, принц уже давно бы сошёл с ума. Кроги явно обрадывались, когда принца и советника привели к ним закованными в цепях, но просто убить его было мало и они сочли гораздо более интересным бросить парня и старика в темницу на голодную смерть. Плечи безумно ныли от того, что уже 5-е сутки руки были прикованы к стене, а сам принц сидел на каком-то продолговатом камне, словно на лошади. Для того, что бы хоть как-то облегчить боль в руках, принцу приходилось сидеть с прямой спиной, что ещё больше усугубляло положение.

- Считай, Аикка.

- Что? – принц повернул голову в сторону голоса.

Это был его учитель. Как и принц, старик был прикован таким же образом, но возле другой стены.

- Я сказал «считай». – слова давались ему с трудом.

- Зачем? – не понял парень.

- Что бы не сойти с ума. – старик задыхался. – Не важно что: минуты, секунды, капли воды, что падают с потолка темницы... главное думай хоть о чём-то.

Парень еле поднял глаза на старика. Он был весь бледный, а мышцы время от времени схватывала судорога. Вдруг рассудок парня слегка развеился:

- Учитель, ваши руки.

Старик с трудом поднял голову и усмехнулся. Руки нуразийца были почти белые, а через тонкую кожу просвечивались вены. Старика терзали страшные боли, но не смотря на это он улыбался:

- Они всегда были такими... Просто теперь это стало лучше видно.

- Учитель, что вы такое говорите?

Старик резко поник и опустил голову:

- Оно больше не действует... Зелье, которое я раньше принимал больше не помогает мне. Я не просто так перестал пить «Зелье Муравьёв». Оно давало большую нагрузку на моё тело и я отказался от него. Это значительно оттянуло неизбежное... но не избавило меня от него. – старик поднял голову и посмотрел на принца. – Я умираю, Аикка, вот уже 5 лет. Каждый день Одим часами варила всевозможные зелья, что бы поддержать во мне жизнь, но не что не вечно. Зелья мне больше не помогают, а смерть уже точит свою косу ждёт меня... – старик посмотрел вникуда. – Я не стал прощаться с Аккиро, когда их увезли, но где-то глубоко я понимал, что это последний раз, когда я вижу его и Одим.

- Зачем ты это говоришь? – Аикка отчаяно пытался переубедить учителя. – Мы найдём их, во что бы то ни стало! Мы пойдём в Хамуру...

- Я не дойду до Хамуры. – перебил старик, и у парня не нашлось аргумнтов. – Я просто до неё не дойду. – старик откинулся на стену. – Это должно было случиться, рано или поздно. Старые – умирают, молодые – продолжают род...Так должно быть... это правильно... это честно.

У принца не нашлось аргументов и парень ушёл в свои мысли.

\*\*\*

- ЕЩЁ НАЛИВАЙ!!! И МОЕМУ ДРУГУ ТОЖЕ!!!

Крик нуразийца раздался на весь трактир, но Каоло этого похоже даже не заметил. Парень посмотрел на Каоло и его напрягло, что друг за последнюю неделю не сказал почти не слова. Нуразиец придвинул к другу стул и прижал по братски за плечё:

- Каоло, ну хватит! Уже неделя прошла с тех пор, как мы их продали, а ты всё никак не можешь это оставить. Ты мечтал избавиться от Кави, теперь его нет, а ты всё ещё чем-то недоволен! – Каоло никак не отреагировал и парень махнул на него рукой. – Ну хватит! Короче, здесь полно доступных девочек и я пошёл тратить золото. Кстати, дай мне пару монеток.

Каоло молча достал мешок и дал другу пару золотых. Парень тут же скрылся в коредоре с какой-то девушкой, а Каоло молча сидел и смотрел на заказаный им бокал вина. Попытка напиться не удалась, так как вино совсем не лезло в рот. В трактире стоял такой шум: музыка, крики, разборки, но Каоло ничего не слышал. Прошла неделя, как уехали работорговцы, и неделя, как Каоло продал родного брата. Сейчас у него было всё, о чём он мечтал: конь, золото и трактир, кишащий блудницами... но это ли ему было нужно? Прошла целая неделя, как уехали работорговцы и 5 дней, как они отдали крогам принца Аикку и советника, но с каждым днём Каоло становилось только хуже. То, о чём так страстно мечтал Каоло, более не приносило ему радости: вино не горечило, блудницы не утешали, а каждую ночь Каоло просыпался в холодном поту, слыша крик боли Кави под рёв хищных тварей.

Каоло взял себя за волосы и зажмурился. Почему? Почему он не подождал? Он мог просто дождаться, когда Кави исполнится 18, но не сделал этого. Почему он этого не сделал? Совесть медленно пожирала юнышу изнутри и это чуство не могла забить никакая награда. Каоло ничего не видел и не слышал. Вот уже неделю парень мечтал только о том, что бы открыть глаза и оказаться у себя в комнате. Мечтал, сломя голову ворваться в комнату брата и увидеть его целого и не вредимого. Каоло открыл глаза, но вместо желаемого увидел только толпу пьяных торговцев и странников. Каоло посмотрел на бокал с вином и увидел своё отражение... он стал тем, кого ненавидел. Он стал точной копией своего отца, которого ненавидел всеми силами души. Каоло закрыл глаза и в бокал упала одинокая слеза.

Вдруг в трактир вошёл мужчина: он был высокий, в чёрном плаще с капюшоном и с чёрной повязкой, которая закрывала лицо. На него никто не обратил внимание, так как половина обитателей трактира была в подобной одежде. Мужчина осмотрел помещение и неспеша тронулся к стойке, но подороге столкнулся с нуразийкой, которая разносила выпивку. Увидев парня, та, словно забыв о всей работе, безприкословно отвечала на все его вопросы. Мужчина отошёл, а нуразийка так и сталась стоять на том месте. Вдруг парень прошёл мимо Каоло и давольно сильно задел его. Такой толчёк заставил Каоло вернуться с небес на землю:

- Ты чего!?

Парень в капюшоне едва повернулся, но тут же направился к выходу. Каоло пожал плечами и по енерции проверил мешок с золотом. По жылам Каоло растёкся лёд, когда он не нашёл этого мешка. Каоло тут же повернулся в сторону фигуры в капюшоне, которая уже направлялась к выходу:

- ЭЙ, ТЫ!!!

Мужчина повернулся в сторону нуразийца и тут же рванул к выходу. Каоло, снося всё и всех на своём пути, пытался доглать вора. Парень в плаще вылетел из трактира и понёсся в лес, а Каоло запрыгнул на коня и продолжил погоню. Но через пару минут вор скрылся и Каоло едва не потерял сознание. Более 500 золотых монет просто скрылись в лесу. Каоло слез с коня и завыл:

- А-а-а-а!!! – парень вынул мечь и начал рубить сучья. – НЕТ!!! Нет-нет-нет!!! Да будь ты проклят, ТВАРЬ!!!

Каоло упал на колени тихо предвкушая, как отреагирует его друг на то, что он потерял всё золото. Вдруг за спиной раздался стук копыт и Каоло не мог не узнать эту лошадь. Парень набрался смелости и встал. Это был его друг. Подъехав к Каоло чуть ли не вплотную парень слез и направился к Каоло. Каоло тяжело вздохнул:

- Послушай, я не знаю, как тебе это сказать, но... – Каоло не договорил эту фразу, так как его друг поставил ему красивый фингал. – Друг, ты чего!?

- МРАЗЬ!!! – парень достал мечь и замахнулся на Каоло. – УНИЧТОЖУ!!!

Каоло тут же отбил удар и отстранился:

- Брат, ты чего!? Успокойся!!!

- Я знал, что тебе нельзя верить. Я знал. – парень едва не рычал от злобы. – Думал меня выбросить, как ненужный хлам!!!? Мне служанка всё рассказала!!!

- Какая служанка? – Каоло явно не догонял.

- Девушка, что разносила выпивку в трактире!!! Она то мне рассказала, что как только я ушёл, ты тут же вылетел из помещения и ускокал на коне!!! ДУМАЛ ПРИКАРМАНИТЬ СЕБЕ МОЁ ЗОЛОТО!!!???

- ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ!!!??? – Каоло сорвался. – У меня украли золото!!! Я гнался за вором!!! А со служанкой я вообще не говорил!!!

- ЛОЖЬ!!!

Парень толкнул Каоло и тот упал на землю. Вдруг раздался звон монет и из под рубашки Каоло посыпалось золото. Каоло тут же растегнул рубашки и просто побелел, когда увидел мешок с золотом у себя за пазухой. Каоло встал на колени перед другом:

- Клянусь тебе, его небыло. Я не мог его найти!!!

- ТВАРЬ!!!

Нуразиец поднял меч и Каоло едва смог увернуться от него. Теперь бой шёл только на выживание. Это не было умышленно, это был просто рефлекс. Каоло резко оттолкнул меч друга и вонзил ему в гдудь свой. Парень тут же начал захлёбываться кровью и упал на землю. Каоло подошёл к другу... нет, это не его друг. Им двигала только жажда наживы и больше ничего. Парень больше не двигался и Каоло одним движением закрыл ему глаза. Теперь Каоло остался совсем один.

Вдруг из-за дерева раздались тихие хлопки. Каоло обернулся и увидел того сомого парня в чёрном плаще и капюшоне, которого видел в трактире. Каоло буквально распирала злость:

- КТО ТЫ ТАКОЙ!!!???

Вдруг послышался лёгкий смешок и парень начал подходить к Каоло:

- Я? Я такой же, как и ты. Безнравственный убийца, который уничтожит любого на своём пути. – парень приблизился и Каоло достал меч, но мужчина только усмехнулся. – От меча столько же прока, что и от погони за мной.

- Кто ты такой? – чуть слышно произнёс Каоло. – Я видел тебя в трактире. Я не знаю, что произошло, и как мешок с золотом оказался у меня за пазухой.

- Скрывать не буду. – усмехнулся парень. – Это сделал я.

- Ты!? – Каоло не мог понять. – Но зачем!?

- Потому что я хотел увидеть, как ты отреагируешь. – в голосе мужчины звучало такое высокомерие к самому себе. – Это было очень забавно.

Каоло не выдержал:

- ДА КАК ТЫ СМЕЕШЬ!!!? – Каоло сорвался на крик. – Кто дал тебе право рапоряжаться чужими жизнями!!!???

Вопли очень быстро прикратились и Каоло даже не заметил, как незнакомец оказался на растоянии вытянутой руки. Чужак резко схватил Каоло за голову и тот упал на колени от резкой боли. Вдруг Каоло открыл глаза и не поверил увиденному: он видел себя, только со стороны. Он видел, как подламывал камни у колодца и тихо ждал, когда Кави туда упадёт. Он видел, как ломал замок на загоне, что-бы бык мог выбежать наружу. Он видел, как схватил Джока и грозился перерезать ему глотку, как продал брата и как отдал принца и советника крогам. Но его пугали не столько действия, которые он совершал, а та хладность и спокойствие, с которым он это делал. Ещё никогда Каоло не чуствовал себя так плохо как сейчас... он стал тем, кого ненавидел.

Вдруг незнакомец резко откинул парня в сторону и тот упал. Парень в карюшоне только усмехнулся:

- И у тебя ещё поворачивается язык говорить, что я именю право распоряжаться чужой жизнью? Ты жалок, Каоло. – незнакомец развернулся и отправился в сторону королевства, на последок сказав. – Живи, Каоло... это всё, на что ты способен.

С этими словами незнакомец ушёл. Каоло встал и закричал:

- Откуда ты знаешь моё имя!!!???

Но ответа он не получил. Через пару минут незнакомец скрылся и Каоло остался один на дороге. Заботливо оттащив труп друга в кусты, нуразиец сел на коня. Теперь он точно знал, куда ему держать путь. И пусть это будет стоить ему жизни, но он доберётся до Хамуры и вернёт Кави домой.

\*\*\*

Ночь упала на королевство принца и Аикка начал невольно засыпать. Руки парня уже были совсем белые, а ощущения уже давно пропали. Руки хоть и отнялись, но Аикка не знал, хорошо это или плохо в сравнение с той дикой болью, что он испытывал ранее. Принц задремал не столько от изнеможения, сколько от отчаяния. Тем временем. Сражник стоял у входа в темницу и сторожил принца и советника, когда в конце коредора появилась фигура в чёрном плаще и капюшоне. Стражника сразу очень насторожило то, что лица небыло видно из-за чёрной повязки. Мужчина словно незаметил стражника и направился в темницу, что подчинённому очень не понравилось.

- Туда нельзя! – настоятельно сказал стражник. – Только с позволения Короны или крогов! Как ваше имя?

Ответа парень так и не дождался. В место него незнакомец просто обошёл стражника и прошёл дальше. Нуразиец не потерпел такого посегания на своё звание и попытался задержать незнакомца... стражник даже не понял, что его остановило. Мужчина в плаще всего лишь прикоснулся к его груди одним пальцем, когда всё тело парня сковал жгучий холод. Кожа нуразийца резко посинела и покрылась тонкой корочкой льда. Он не мог шевелиться, но не смотря на всё это, парень был в сознании, так как отчаяно бегал глазами по незнакомцу. Мужчина в капюшоне осмотрел своё деяние и приставил палец к губам:

- Молчание – золото. – с лёхкой душой парень в капюшоне прошёл в темницу. – Не шуми. Не огорчай меня.

\*\*\*

Какие-то крики... а может просто сон?

Через пелену сна, голода, жажды и прочьих неприятных вещей, до сознания принца с задержкой доносились какие-то звуки. Нуразиец открыл глаза и увидел несколько заледяневших стражников. Сознание принца слегка развеилось, но не на столько, что бы всё смоч воспринять. Вдруг раздался скрежет метала, а через пару секунд короткий вскрик советника. Где-то внутри Аикка понимал, что что-то не так, но сознание на отрез не хотело возвращаться. Из тщетных попыток прийти в себя, принца вывела чья-то тяжёлая рука, которая сомкнулась на шее парня. Аикке даже не хватало сил заглянуть в глаза тому, кто держал его за горло. Единственное, что смог разглядеть парень – это чёрный капюшон. Вдруг хватка резко ослабла и незнакомец дотронулся до груди принца. В тело нуразийца словно ударила молния, которая заставила его сердце биться быстрее. Сознание резко вернулось к парню, а к рукам вернулось ощущение. Аикка заглянул в глаза незнакомцу и поморщился, на что парень в капюшоне только усмехнулся:

- «Спасибо» скажешь потом, Аикка.

Парень щёлкнул по кандалам и они открылись, но принц не был в лучшем расположении духа:

- А ещё медленнее идти не мог? – в голосе нуразийца зазвучали нотки сарказма. – Мог бы и на саму казнь прийти.

- Попал в пробку. – съязвил парень в плаще.

Аикка потёр запятие и подошёл к старику. Тот только одобрительно кивнул в знак того, что с ним всё в порядке. К старику и принцу подошла фигура в плаще и Аикка поднял на него глаза. По лицу нуразийца скользнула обнадёживающая улыбка:

- Я рад тебя видеть, Джордан.

Парень в капюшоне снял с лица чёрную повязку, под которой скрывалась хитрая улыбка бывшего стрелка команды земли. Джордан кинул взгляд в сторону неподвижной стражы и недовольно цокнул:

- Надо уходить.

Аикку насторожили такие «скульптуры»:

- Что ты с ними сделал?

- Не бойся за них. – усмехнулся аватар. – Через 15 минут они будут сломя голову лететь к начальнику стражи, а эта «Заморозка» отразится если только кашлем. Не бойся, молочка с мёдом попьют и будут, как ни в чём не бывало. – парень посмотрел на принца. – Поверь, Аикка. Мы в гораздо большей опасности, чем они.

Когда в темницу сбежалась вся стража во дворце, три собаки уже бежали по окраене королевства. Когда «псы» были уже далеко, вдруг одна собака упала на землю и тройка тут же остановилась. Рыжий пёс тут же кинулся к упавшей собаке, а уже через секунду, Аикка трёс бездыханную тушу:

- Учитель! Очнитесь!!!

Яркая вспышка и на руках принца лежал уже старик. Наставник только усмехнулся:

- Я слишком стар для таких гонок.

- Устроим привал. – послышался твёрдый голос аватара. – Аикка, сходи за водой.

- Нет, Джордан. – Аикка сильно нервничал. – Я лучше останусь и...

Вдруг перед Аиккой выросла фигура аватара:

- Я сказал: «Сходи за водой». – парень явно был не в лучшем расположении духа. – Или мне повторить?

Что-то не нравилось Аикке в Джордане, и он решил не спорить с владыкой галактики. Когда принц скрылся в кустах, Джордан подошёл к старику. Старик поднял голову, а Джордан с недоверием заговорил:

- Кто ты? На тебя не действует моя магия.

- А что за магию ты хочешь использовать? – усмехнулся старик.

- Ты слишком слаб и еле стоишь на ногах, но я не могу исцелить тебя. Почему на тебя не действует магия?

- Задай вопрос несколько по иному. – советник сел поудобнее. – Почему аватар не в силах даровать вечную жизнь?

Джордан отвёл взгляд:

- Даровать вечную жизнь, равносильно воскресить мёртвого. Аватар не может лезть в дела загробного мира, так как у каждого свой срок жизни.

- Вот ты и ответил на свой вопрос. – советник прокашлялся. – Моё время истекло уже очень давно.

На этом разговоры прикратились, а когда пришёл принц, компания решила осесть здесь на ночь. Всё было спокойно, но Аикка был на взводе. Джордан что-то не договаривал, но принц решил оставить разговор до лучшего времени и лёг спать.

\*\*\*

- ПОДЪЁМ, ЖАЛКИЙ СБОЙ ЭВОЛЮЦИИ!!!

За последнии 6 суток Джек, Джок и Аккиро научились просто вскакивать при свисте плети. Мансур открыл клетку, кроги пожелали мальчикам удачи и четвёрка двинулась на свою тренировку. Но, к удивлению мальчиков, они пошли не в зал, а на Арену и это не мало заинтересовало молодых мужчин. Когда они пришли, там уже была целая толпа из детей. Один из мальчишек в толпе подмигнул Аккиро и тройка направилась к нему.

- Привет Тао. – улыбнулся Аккиро. – А почему нас привели на Арену.

- Поверьте мальчики. – Тао резко поник. – Ничего хорошего из этого не выйдет.

Тао был очень весёлым мальчиком и Аккиро, Джек и Джок очень быстро поладили с ним. Он был чуть выше всех и значительно сильнее. Мальчишки Хамуры в принцыпе были очень весёлыми, и это было наруку всем. С одной стороны, обсалютно ненужное барахло Джека и Джока, они смогли обменять на довольно салидное оружее. Разумеется главной разменной манетой послужили бомбы, но и столь экстравогантные питомцы, как блохи и черви, вызвали у местной шпаны просто огромный интерес. Многое смогли просто продать, а посредником в этих делах был именно Тао. И даже сейчас на лице мальчика красовалась самодовольная улыбка, сведетельствующая об удачной сделке, а на спине висел довольно большй свёрток. Махаро заявил, что ещё 2 мальчика немного опаздывают, и он намерен их подождать, чем охотно воспользовались Джек и Джок. Братья и Аккиро тихо, не привлекая внимание, подошли к Тао, а тот в свою очередь отвёл компанию в сторону, что бы никто не мешал. Джека просто распирало:

- Ну как, удачно?

- Он ещё спрашивает. – усмехнулся Тао и снял свёрток со спины. – Старик просто страшный скряга, за 5 бомб не продал. Сказал, что меньше 15-и даже речи идти не может. Дорого обошёлся. – Тао развернул тряпку, на что-то нажал и груда железа тут же принела форму арбалета. – Лёгкий, с лазерной наводкой, ручка сделана так, что бы поглащать отдачу, стрелы крепятся отдельно. Три режима выстрела: одиночный, дробь и ручной. В одном магазине 1000 стрел. Они тонкие и плотно укомплектованы, но с близкого растояния проткнут насквозь. Стрела летит до километра в длинну, есть встроинный бинокль. Универсальный: может стрелять не только из магазина, а обсалютно чем угодно. В таком случае магазин снимается и выставляется на ручной режим. Минус в том, что придётся самому натягивать тетеву... Ну, вроде-бы ничего не забыл. – Тао дастал мешок. – Здесь ещё 5 магазинов стрел, но не надо их тратить с таким интузиазмом, так как одна такая штучка стоит 5 серебрянных монет. Скажу сразу, не дёшево. Всего сделка обошлась в 16 бомб.

- Чтож... – усмехнулся Джек и взял арбалет. – Это обошлось нам в половину нашего добра, но оно того стоило.

- НАКОНЕЦ ТО!!! – Мансур тащил за шкирку 2-х мальчишек. – За то, что вы опаздали, все вы будете на Арене не 3 минуты, а 5!!!

Послышались недовольные выкрики и все злобно посмотрели на опоздавших. Вдруг Мансур вырвал из рук Джека арболет.

- ЭЙ!!! – закричал мальчик. – Это моё!!!

Мансур улыбнулся глядя на арболет:

- У меня в детстве похожий был. – тренер злобно посмотрел на мальчиков. – Отдам сразу же по окончанию тренировки. Сейчас он вам не нужен.

Джек, Джок и Аккиро посмотрели на уже зелёного Тао.

- Что с тобой? – поинтересовался Аккиро. – Ты словно приведение увидел.

- Поверьте, мальчики, скоро мы ими станем.

Мансур подошёл к четвёрке и Тао вжался. На лице тренера красовалось злорадство:

- Завтра «Игры», а сегодня вы потренеруетесь на Арене. Мой вам совет, если не хотите остаться калеками, лучше не стойте на одном месте.

С этими словами тренер ушёл, а мальчики буквально засыпали Тао вопросами. Тао только тяжело вздохнул:

- Вы ведь ещё небыли на Арене? Плохо. – Тао посмотрел куда-то на последние ряды, которые были на самом верху. – Запомните, что бы не случилось, только не стойте на одном месте.

Джок вдруг поднял голову, посмотрел на самые верхние ряды и ему невольно закрался вопорос:

- А как с самых последних рядов можно рассмотреть хоть что-то? Разве оттуда видны игроки?

- Не только видны! А если ещё и нажать пару кнопок, то будут и слышны! – голос тренера раздался на всю Арену просто из неоткуда. – Я же сказал, что Арена механизирована. Я вижу каждый ваш шаг, а если не веришь советую поднять голову.

Братья посмотрели наверх и не поверили своим глазам: под самой верхушкой крыши было около 20-ти екранов. В выключенном состоянии они были похожи на обычную серую стену, а сейчас они показывали братьев с самых разных ракурсов. Братья точно такого не ожидали. Джок сглотнул:

- Когда тебя показывают на 20-ти экранах одновременно, при этом говоря, что тебе нельзя стоять на одном месте, ничего хорошего это не сулит.

Джек стоял, как завороженный и смотрел на огромного себя в экране:

- Я по телику, в прямом эфире... прикольно.

- Брат, мы кажется попали по самые уши.

- Вот интересно. – задумался Джек. – Трансляция только здесь идёт, или ещё где-то?

- Джек!!! – возмутился «Мозг». – Ты меня вообще слушаешь!?

- А-а-а? – очнулся подрывник. – Ты что-то сказал?

- Идиот. – Джок махнул рукой.

Джок осмотрел верхние ряды. По мимо экранов, где были видны мальчики, были ещё 2 экрана, которые больше напоминали секундомеры. Сейчас они были по нулям, но это не успокаивало Джока. Тем временем Мансур что-то набирал на клавиатуре, и к нему подошла Ноки:

- Всё готово для начала. – девушка грустно посмотрела на детей. – Мансур, а ты часом не перегибаешь палку? Это же дети, а ты хочешь отправить их на «Игры» на целых 5 минут. Мансур, это уже слишком.

- Ноки... – тренер взял девушку за плечи. – Давай договоримся так: ты их воспитываешь, кормишь... я не знаю, может ласкаешь. Так уж и быть, разрешаю другой раз мелких приласкать... – нуразиец задумался. – Только мелких! Старших разрешаю только бить без причины. Ласкать – нет!

- Ты не волнуйся. – усмехнулась девушка. – В старшей групе некоторые себя так ведут, что их не то, что ласкать, а просто подходить страшно.

Мансур улыбнулся:

- Ну вот, видешь, как всё хорошо. Ты с ними занимаешься, но тренировать их всё же буду я. Всё Ноки, мне нужно отмучить мой «лягушатник». – парень с усмешкой посмотрел на девушку. – Если хочешь, можешь посидеть тут и не дать мне их «Слишком» замучить. Если у тебя нет дел, конечно.

Девушка кивнула и села рядом. Тем временем мальчики ждали чего-то ужасного, когда в микрофон раздался голос Мансура:

- Что ж, низшая форма жизни, поблагодарим наших опаздавших за 2 лишние минуты, которые вы все дружно проведёте на Арене. Надеюсь вы сходили в туалет, так как в противном случае вам пирётся самим мыть свои штанишки. Сладких вам 5-ти минут, так как вы их забудете не скоро.

Последние слова звучали совсем, как вызов. Тао тут же встал в стойку и был готов просто сорваться с места в любую секунду. Джек не понял:

- Тао, что ты делаешь?

Тао даже не посмотрел в сторону мальчика:

- Когда прозвучит сигнал, бегите... не важно, куда. Просто бегите, хоть по кругу.

Вдруг раздался пронзительный звук серены, а цыфры на «Мега секундамере» побежали в обратную сторону. Как только прозвучал сигнал, Тао, как ашпаренны понёсся в сторону скал, а Джек, Джок и Аккиро явно не знали, что делать и остались стоять на одном месте. Мансур буквально рсцвёл от злорадства:

- Ну не понимают детки, что надо бежать... – Мансур вывел всю Арену на объёмную галограмму. – Ладно, пока угольки не потрогал, тоже не знал, что нельзя этого делать. Сейчас объясним.

- Мансур, только не увлекайся. – попросила Ноки. – Это же дети.

- Ноки, ты неисправима. – Мансур что-то нажал. – Я их только припугну.

Тем временем мальчики отчаяно искали выход из ситуации. Джок посмотрел на брата:

- Я не понимаю, что надо делать!? КУДА бежать!?

Вдруг Джок по колено погрузился в грунт, а через секунду погрузился в песок с головой. Джек и Аккиро были просто в ужасе, но это было не долго. Буквально через пару секунд из песка вырос огромный травяной жгут, держащий Джока за ноги, а через мгновение жгут швырнул мальчика в кучу песка. Вдруг перед Джеком вырос столб пламени прямо из песка и Аккиро с Джеком кинулись в рассыпную. Джек всеми силами пытался привести брата в чуства, но тот всё ещё отходил от шока, из-за чего подрывник просто схватил его за локоть и кинулся к скалам. Так быстро братья не бегали ещё никогда. Джек и Джок давольно быстро смогли приспособиться к местным условиям и Мансуру стало скучно:

- Ну нет, мне так не интересно. Прошла только минута, а они уже приспособились и умеют обходить мои ловушки. – Мансур вывел на галограмму изображение механического льва и довольно ухмыльнулся. – Пора и мне похулиганить.

Тем временем братья затаились за камнем, что бы перевести дух. Джок боялся вымолвить хоть слово:

- Джек, я не знаю, что делать!

- ТОЖЕ, ЧТО И ВСЕГДА!!! – подрывник взял брата за плечи и посмотрел ему в глаза. – Джок, включи думалку и найди решение проблемы! А я это решение приведу в действие! Думай, брат! ДУМАЙ!!!

Джок собрался с силами:

- Надо держаться ближе к земле и, как можно дальше от воды. Не лезь на скалы, ничем хорошим это не кончится.

Мальчишки вышли из всоего укрытия, и именно этого ждал Мансур:

- Пора поиграть.

Одно нажатие кнопки и на Арене, просто изнеокуда, появилась пара механических львов. Дети просто замерли, а лев осматривал толпу. Львы были сделаны так, что бы Мансур мог видеть их глазами. Когда в кадр попали земные мальчишки тренер сделал выбор:

- Ну нет. Красный бегать умеет.

С этими словами парень нажал кнопку и лев сломя голову понёсся за братьями. Мальчики бросились в рассыпную, но они не знали, что лев бежит только за Джоком. Ещё никогда «Мозг» не испытывал такой паники:

- ПОЧЕМУ Я!!!???

Джок петлял между скалами, но на последнем повороте споткнулся и упал. Лев за доли секунды нагнал лежащего и кинулся сверху. Джок зажмурил глаза, но соприкосновения не произошло. Мальчик осторожно открыл глаза и заметил, что механический зверь застыл в паре сантиметров от него. Вдруг груда метала отошла в сторону и села. За происходящим наблюдали мальчишки и Тао нервно сглотнул:

- Это или очень хорошо, или очень плохо.

- Почему? – поинтересовался Аккиро. – Что в этом плохого?

Тао посмотрел на табло (1:32). Именно столько им оставалось до окончания тайма и Тао зажался:

- Сейчас начнётся.

Буквально через несколько минут к Джоку подошёл тренер, но ни один мальчишка не рискнул даже пискнуть. Тренер сжимал в руках плеть, а на лице было, даже слишком не свойственное Мансуру, хладнокровие и невозмутимость.

- Краснйый! – крикнул Манур и Джек подбежал. – Почему бросил брата?

- Я не бросал. – попытался оправдаться Джек. – Мы надеялись, что он растеряется и мы сможем выйграть пару секунд...

Мансур прижал плеть к губам «Красного» и посмотрел в глаза:

- Синий! – Мансур прокричал, неотводя взгляда от Джека. – Иди сюда.

Джок в панике поправил синюю повязку и подошёл к тренеру. Слов явно не находилось и сейчас братья были готовы на всё, лишь бы Мансур сменил свою хладность на что-то более привычное им. Мансур ещё раз заглянул мальчикам в глаза и начал очень медленно и разжёванно говорить:

- Только потому, что вы новечки, и только потому, что вы всё же продержались 3 минуты, я не буду наказывать всех. – Мансур взял братьев за рубашки и резко потянул на себя. – Что бы в последний раз бежали в рассыпную. Горные львы Северной части Нуразии слишком проворные твари и имеют очень поганое свойство охотится толпой, по этому за вами всегда будет бежать не меньше 2-х львов... Вам ясно? – братья нервно покачали головой в знак согласия и Мансур отпустил мальчишек. – В зал... БЫСТРО!!! – дети побежали в зал, а Мансур окликнул Джока. – Синий! – Джок подошёл к тренеру, но тот даже не посмотрел на мальчика. – Запомни на всю жизнь: настоящий лев не остановится.

Остаток дня прошёл наизнос. Мансур загонял мальчишек так, что те просто валились с ног. Кроги не мало повиселились с вида тройки.

- Ну что? Как ощущения? – усмехнулся Карес. – Он вас не убил?

- Карес. – Джек залес к крогу на колени и свернулся колачиком. – У тебя очень злое чувство юмора.

Бывший генерал армии крогов накрыл мальчика пледом и любовался, как Джек спит с арбалетом вобнимку. Сегодня мальчишки заснули быстро.

\*\*\*

«Я не дам Ансару себя достать... Я не дам Ансару себя достать... Я не..».

- Закир, любимый, с тобой всё хорошо?

Барон поднял голову на свою жену, а после посмотрел на дочку:

- Адель, ну почему из всех рабов ты выбрала именно этого?

Адель подняла взгляд на отца, но ничего не ответела. Вместо этого ему ответила жена:

- Закир, ты опять за старое. Ну почему ты не можешь не обращать на него внимание?

- Динара. – барон еле сдерживал чуства. – Я бы смог не обращать на него внимание, если бы этот «Всёпожерающий пылесос, с чёрной дырой вместо желудка» чавкал хотя бы чуть ТИШЕ!!!

Ансар резко посмотрел на барона и заговорил с набитым ртом:

- Батя, это ты мне?

Барон безнадёжно отвёл взгляд в сторону Ансара:

- Ансар, сделай доброе дело. Лопни.

Раб косо посмотрел на отца своей хозяйки и продолжил запихивать себе в рот всё, что видел на столе, глотая почти не пережовывая. Закир глубоко вдохнул и попытался хоть один ужин провести без ссор, но себя не пересилишь:

- Динара, чисто риторический вопрос. Если Ансар ест, как собака, то почему он не может есть там, где едят собаки?

Динара – жена барона и мать Адель. Она была на столько лояльной женщиной, что это не редко вызывало неприязнь со стороны других семей, того же класса. Она была точной копией Адель, а вернее Адель была её точной копией, и единственная разница в их внешности была в том, что мать умела улыбаться, в отличае от дочери. Динара окуратно вытерла рот солфеткой и сказала:

- Потому что, мой дорогой, Ансар заявил, что если мы будем обращаться с ним, как с собакой, он начнёт грызть обувь, портить газон, метить тереторию и гадить на ковёр. Ни тебе, ни мне, не Адель, а уж тем более прислуге это не нужно. Но меня волнует другой вопрос. – женщина повернулась в сторону дочери. – Адель, ты когда его в последний раз кормила?

Адель посмотрела на мать с удивлением:

- А его надо кормить?

- Понятно. – мать покачала головой. – Кормлением Ансара займусь я.

- А что, он сам не поест, что ли? – у Адель никогда не было домашней зверюшки.

- Но дать то всё-равно надо.

Пока девушки разбирались с вопросом кормёшки, Заир просто точил зубы на Ансара. Постоянные повторения фразы «Всё будет хорошо» уже не утешали. Вдруг глава семьи резко ударил по столу и демонстративно вышел из столовой. Когда Динара пришла к мужу он был в спальной и смотрел в окно. Динара хитро ухмыльнулась и обняла мужа со спины. Он был очень расстроин и Динара попыталась посмотреть на него через плечё:

- Закир, ну ты небыл так расстроин с тех пор, как упала цена на Хамуру. – жена запустила руки мужу под рубашку. – Ну пойдём. Я тебе сделаю массаж.

Закир недовольно промычал и двинулся в сторону кровати, но до массажа дело не дошло. Закир сел на край и отвернулся от жены. Динара села за ним и провела ему пальцем по щеке.

- Я его ненавижу. – без каких либо чуств молвил глава семьи. – Он просто псих и он мне надоел. Почему он не может быть, как вы с Адель? Я доверил вам бизнес только на 3 дня, а вы подняли мою прибыль на 23%.

Динара резко отвела взгляд и по её лицу было видно, что она что-то не договорила. Но женщина очень резко пришла в себя и попыталась продолжить диолог:

- Милый, ну может не всё так плохо? Адель стала лучше себя вести. Она теперь вымещает злобу только на Ансаре, а не на всех служанках, как было раньше. Закир. – женщина прижалась к мужу и поцеловала его в весок. – Где тот дикий лев, за которого я вышла замуж?

В голосе девушки звучали нотки похоти, но сказать, что мужу это не нравилось было нельзя.

\*\*\*

- Подъём, Девочки! Быстро-быстро-быстро!

Ева с трудом открыла глаза:

- Колани, сколько время?

- Ровно столько, что бы вы оделись, перекусили и добрались до Арены! – Колани говорила очень быстро. – Одим просыпайся, времени почти нет! Сегодня знаминательный день для нас трёх! Сегодня у вас выходной, вы сможете увидеть своих сыновей... – вдруг Колани замялась.

- Колани. – Одим насторожилась. – С тобой всё хорошо?

Колани взяла себя за плечи. Её голос дрожал:

- Сегодня «Игры»... последние для моего мужа. Сегодня Таур выходит на Арену в самый последний раз. – Колани стояла спиной к девушкам. – Я всегда очень волновалась за него, но сегодня... у меня такое чувство, что случится что-то страшное.

Ева подошла к нуразийке и обняла её:

- Всё будет хорошо, Колани, я обещаю тебе.

Колани понадобилось не мало времени, что бы успокоиться. Девушка перевела дух и просто накинулась на подруг:

- Ладно девочки, надо бежать! Я только за вами и пришла! Поторапливайтесь, когда солце встанет, на улице будет не протолкнуться.

- Солце ещё не встало!? – Ева была в ужасе. – А это не слишком?

- БЕГОМ!!! – закричала Колани.

Девушка подхватила за руки землянку и целительницу и буквально вылетела из дворца. Ева была вынуждена признать свою неправату. Когда взошло солце, на улице была уже просто толпа, и девушки были очень рады, что до Арены оставалось всего 10 минут езды. Ещё никогда Ева не бежала так быстро по коредору. Когда девушки узнали, где именно находятся их сыновья, они просто неслись к нужной «клетке», но когда девушки были на месте, радость резко спала. Девушки даже не поняли, что их напрягает больше: сами «сокамерники» их сыновей, или то, что их сыновья спят прямо на своих «сокамерниках». Еве стало слегка дурно от такого зрелища, а к этому времени один из крогов проснулся и увидел гостей. Ева никогда не могла представить себе крога с добрыми глазами, но заключённый преподнялся и начал легонько будить мальчика, что лежал рядом:

- Джек, вставай, к вам гости.

- Вэ-э-э.- отмахнулся мальчик и закопался под плед.

- Карес, оставь его. – сказал другой крог. – Мансур их так загонял на тренировках. Дай им поспать.

Карес указал рукой на Еву и Одим, на что сосед отреагировал умилительным взглядом и тоже попытался разбудить детвору. Послышались ужасно недовольные пищания из под одеял и крогам ничего не оставалось, кроме как их просто отнять. Это было большой ошибкой, так как Джек просто впился в руку Кареса, при чём даже зубами. Каресу понадобилось не мало ловкости рук, что бы взять Джека так, что бы тот не мог его укусить:

- Надо-же! – фыркнул Карес. – Такой маленький, а свирепости, как у взрослого крога!

- ОТПУСТИ МЕНЯ!!! – закричал «Красный». – Я не хочу!!! Мансур – маньяк с плёткой!!! Хочу сидеть здесь!!!

- Какие лестные слова. – послышалось со стороны входа в клетку.

Одим и Ева даже не заметили, как возле них оказался Мансур. Джек даже не повернулся. Он вырвался из хватки Кареса и вцепился ему в шею:

- Я здесь посижу.

- Спокойно, амёбы. – Мансур решил сдержать напор лексики перед дамами. – Сегодня у вас выходной. Можете идти и развлекайтесь.

Джек расслабил хватку и буквально «Стёк» по груди крога на пол. Джек ещё никогда не был так расслаблен:

- Тоесть, ты не будешь мне мстить за то, что я сказал?

- Буду. – усмехнулся тренер и открыл дверь камеры. – Только завтра. Сегодня у вас другие «надзиратели».

Мальчики наконец обратили внимание на дверь и увидели Еву и Одим. Так быстро они не бегали даже от волков. Братья буквально набросились на Еву со слезами, и даже Аккиро принебрёг этикетом и полез обниматься с Одим.

- Волки сыты, Колани. – послышалось со стороны двери в камеру, и отуда вышел крог.

- Здраствуйте, Карес.

- Вы знакомы!? – хором сказали дети и девушки.

- Конечно. – улыбулась Колани. – Это Карес. Он такой же «Игрок», как и мой муж.

- Я слышал о счастливом известие, Колани. – в голосе крога слышалась радость. – Таур уходит из «Игр».

- Да. – Колани очень нервничала. – Это действительно счастливое известие.

Крог взял Колани за плечи:

- Всё будет хорошо. 15 лет выигрывал и в этот раз победит.

Колани покачала головой в знак согласия.

- А что такого в этих «Играх»? – поинтересовался Джек. – Ну да, Арена страшная, ну и что. Что там ещё есть?

- В «зоопарке» был? – спросил Карес.

- Какой зоопарк?

- Колани, покажите детям «зоопарк», а мне надо идти.

Колани отвела всех в «зоопарк» и мальчики поняли, что Арена гораздо страшнее, чем они думали. В целом это было отдельная пристройка к Арене, где выращивали львов, волков и крокодилов, но то количество хищников, что там было, просто будоражило воображение мальчиков. По виду звери были похожи на свои земные аналоги, кроме львов: у них тоже была грива, но они были почти в 3 раза больше, они были горбатые, у них были очень длинные и заострённые уши, которые стояли кверху, но главной изюменкой были огромные клыки около 40 сантиметров в длину, которые торчали из пасти. Но не смотря на свой грозный вид, они были немного игрушечными, чего не мог незаметить Джок:

- А они немного милые.

- Они совсем не милые, поверь мне. – послышался незнакомый голос.

Компания обернулась и на лице Колани расцвела улыбка:

- Привет, рада тебя видеть.

Это был парень примерно того же возраста, что и Колани. Одет он был довольно салидно и был чуть выше Одим. Парень подошёл и поцеловал девушку в щёку. Ева на это только умилилась:

- Вы наверное Таур.

Реакцию парочки надо было видеть: Колани была просто в ужасе, а парень буквально расцвёл. Нуразиец гордо задрал подбородок:

- А что, похож?

- Мечтай. – в голосе Колани слышался ссарказм. – Это мой двоюродный брат. Он здесь бугалтерией занимается.

- А что такого. – парень явно вошёл во вкус и начал прощупывать себе мышцы. – Мне до Таура не так уж и далеко. Подкачать тут, покачать прес, побегать по утрам и я уже могу и с Тауром в рукопашную.

- Это вызов?

Парень вдруг изрядно побледнел и повернулся в сторону голоса. К нему сзади подошёл нуразиец, которого вообще нельзя было перепутать ни скем: он был на голову выше парня и почти в двое шире. «Большой нуразиец» подошёл к «небольшому» и «небольшой» сглотнул:

- Таур... и давно ты там стоишь?

Таур мягко притянул парня к себе поближе и хитро посмотрел на него:

- Ты хочешь со мной в рукопашную?

- Таур, ну хватит. – Колани оттащила брата в от мужа. – Иди и занимайся бумажками. Отчёт напиши.

- Вот так всегда. – фыркнул бухгалтер. – Только займусь саморасхваливанием, она тут же заявляет, что я должен идти и что-то писать.

- Ты прав. – усмехнулся Таур. – Тебе не писать, а кочаться надо, если ты надеешся меня победить в рукопашной.

Брат немного поник:

- Пойду писать отчёты.

Нуразиец ушёл и Колани набросилась на Таура:

- Ну и как это называется?!

- Он первый начал.

Девушка тяжело вздохнула и посмотрела на компанию:

- Ева, Одим, это мой муж – Таур.

Девушки из вежливости кивнули, но внутри слегка побаивались. А когда Таур обнял Колани, то по телу Евы вообще пронеслась волна мурашек. Казалось, что Таур её просто раздавит или переломит. По мимо огромного роста и стальных мышц ужас наводило обильное количество шрамов на руках и ногах, а на лице был только один, на правой щеке. Колани задрала голову, что бы посмотреть на мужа:

- Где Тао?

- Тащит меч и шлем.

Вдруг из-за угла послышалось тяжёлое пыхтение, а через секунду показался сам Тао. Колани была рада, что мальчики уже успели познакомиться, но больше всего её забовляло, как Тао пытается поднять меч, который чуть легче его самого. Вскоре Таур не выдержал и забрал у сына меч и шлем, испугавшись, что тот случайно отрубит себе голову.

- Когда-нибудь я буду как ты, папа. – сказал Тао. – Когда-нибудь я надену твой шлем, подниму твой меч и выйду на Арену.

Тауру пришлось ОЧЕНЬ присесть и нагнуться, что бы быть на одном уровне с сыном:

- Конечно, Тао. – гордо заявил отец. – Ты наденешь мой шлем, поднимешь мой меч и выйдешь на Арену... если меня сегодня съедят.

- Но папа-а-а. – заныл мальчик.

- Никаких «Но».

- Таур. – послышался жёсткий мужской голос стражника. – 30 минут до выхода.

Страж тут же ушёл, а Таур глубоко вдохнул. Было не ясно, кто больше волнуется за «Игры», Таур или Колани. Нуразийка прижалась к груди мужа:

- Прошу тебя. Не надо делать великих подвигов. Пусть забудут, пускай уйдёшь не так красиво, как хочется, но только уйди с Арены целым.

Таур надел шлем и усмехнулся:

- В этом вся Колани. Я ещё не ушёл, а она меня уже хоронит.

- Таур! – девушка ударила мужа по груди.

Мужчина резко подхватил девушку так, что бы она была на одном уровне с ним:

- Всё будет хорошо.

С этими словами Таур поцеловал девушку в щёку, опустил на землю, потрепал макушку сына и пошёл на Арену. Махаро уже был на месте и был чему-то очень рад. Вдруг к королю подошёл кто-то и по лицу его величества расползлась злорадная улыбка:

- Ты сделал то, что я сказал?

Нуразиец за спиной только ухмыльнулся и положил перед королём пару сандалей:

- У меня провалов не бывает.

- Хорошо. – Махаро взял один сандаль и провёл пальцем по подошве. – С Арены не уходят, Таур... на ней умирают.

К этому времени девушки смогли занять хорошие места, практически под самым куполом всего лишь на две палаты ниже короля. Девушки только добрались до своих мест, как в один момент встретили знакомое лицо и Еве с Одим стало непосебе. Ева подошла ближе и попыталась выдавить улыбку:

- Ансар, что ты тут делаешь?

Ансар сидел на полу с убитым видом и держал в руках ОГРОМНУЮ ракушку. Она была вытянутая синего цвета с рядом жёлтых точек, а на выходе она очень широко расходилась. На полу так же стояла миска с зеленью, назначения которой девушки так и не поняли. Ансар поднял глаза на землянку и сново опустил:

- Я обдумываю смысл жизни.

Ева, зная нюансы в харрактере юныши, решила подиграть:

- Ну и как?

Ансар погладил ракушку и сделал умный вид:

- Смысл жизни заключается в смысле наших деяний, которые связаны со смыслом деяний наших блиских, чьи деяния, как правило, не имеют смысла.

Ева поморщила лоб:

- Ансар, ты хоть сам-то понял, что сказал?

Ансар сделал грустную мордочку, прижал к себе ракушку и посмотрел на девшку:

- Неа.

Колани только набрала воздух в лёгкие, но Одим её перебила:

- Колани, это – нормально.

- Ансар. – Ева говорила очень тихо. – Отдай мне ракушку.

- Это Фрея. – отчиканил парень.

Девушки переглянулись после чего Ева спросила:

- Ракушка?

- ФРЕЯ!!! – сорвался парень.

Одим прикусила палец и подняла одну бровь:

- Ух, как всё запущенно. Тут надо хорошо поработать.

- Ансар. – Ева показала на ракушку. – Это... А-А-А-А-А!!! – Ева отскочила.

Одим и Колани тут же подбежали к девушке. Колани:

- Ева, что случилось?!

- Там...там... – девушка еле выговаривала слова. – Это-это...там... ГЛАЗ!!!

Вдруг из ракушки показалось, словно два шарика на палочках, но через секунду тонкая плёночка сошла и на девушек уставились два прямогугольных зрачка. Хорошо осмотрев територию и убедившись, что опасности нет, «шарики» резко скрылись в ракушке, а через мгновение из неё появилось что-то среднее между раком и улиткой. Продолговатое тело, пара клешней и три пары крепких ножек давало полное сходство с раком. Спинка существа была под цвет раковины, сине-фиолетовая с жёлтыми точками, а тонкие поперечные пластинки, которые покрывали брюшко были ярко жёлтого цвета. Клешни и лапки были однотонными и почти чёрными. А вот с сходство улиткой придавала голова: она была мягкая, светло-серого цвета и без панциря из которой торчали такие же мягкие и незащещённые два длинных отростка, на концах которых были довольно большие глаза. Зрачки были вытянутые и прямоугольные. «Краб-улитка» не могла сфокусировать взгляд так, как это делали люди или нуразийцы, или повернуть голову, по этому эту роль на себя брали «усики» на которых были глаза. Для того, что бы что-то увидеть, усики отдаляли, приближали, короче, делали так, что бы «рако-улиткообразное» могло увидеть всё, при этом полностью заменяя функцию головы.

Существо выглядывало из ракушки и с интересом изучало девушек, а Ансар, при виде краба-улитки, чуть не сошёл с ума от радости:

- ФРЕЯ!!! Ты проснулась!!! – нуразиец прижался лицом и грудью к ракушке. Ансара на столько переполняла радость, что у него даже навернулись слёзы. – Я так по тебе скучал! Я тебя не видел целых 8 часов!!! – парень резко протянул ракушку с рачком Еве. – Это Фрея! Фрея, скажи «ЗДРАСТИ»!!!

Рачка явно заинтересовала Ева, и он, а вернее «она» протянула свои глаза так, что они были всего в 20-ти сантиметрах от лица девушки. Фрея смотрела Еве в глаза и девушка решила не выяснять, какую именно реакцию ждёт «крабиха»:

- Ансар. – Ева сглотнула. – Пожалусто, убери её.

Нуразиец внял просьбам девушки и убрал Фрею в сторону, и рачёк-улитка тут же показала, что она ещё от части и крабик: не смотря на свой маленький размер, относительно ракушки, Фрея с лёгкостью смогла поднять её перпендикулярно вверх, высунуть глаза через щели между разветвлённым краем ракушки и боком побежать в сторону миски с зеленью, что стояла рядом с Ансаром. Фрея видимо тоже привязалась к Ансару и не хотела на долго отходить от него, по этому она ловко подцепила край миски клешнёй и быстро боком прибежала обратно, что бы умять зелень уже рядом с нуразийцем. Девушки решили как-то сменить тему. Одим:

- Ансар, что ты тут делаешь?

- Жду.

Такой ответ девушку не устроил:

- Чего ждёшь?

Ансар посмотрел в потолок, погладил Фрею и сказал:

- Жду, когда придёт Адель и снимет с меня скальп.

- Адель!? – Колани едва устояла на ногах. – Дочь Закира!? ТЫ ЕЁ РАБ!!?

- А что тут такого? – спросила Ева.

Колани была в ужасе:

- Закир – один из трёх самых богатых нуразийцев в Хамуре. Ему пренадлежать самые большие плантации «Хамуры» во всём городе... и ты раб его дочери? Да ты просто счастливчик.

- И не говори. – в голосе парня слышался ссарказм.

- А что не так? – поинтересовалась Колани. – Ты раб в одной из самых богатых семей в городе. Что не так?

- Она сумасшедшая. – молвил раб, будучи почти в трансе. – Она ходит с каменным лицом, но только в высшем обществе. Дома она измывается над рабами так, как только она умеет. – Ансар тяжело вздохнул и запракинул голову. – Я не знаю, что страшнее: плётка или её «Стальные когти», а если нет не того не другого, то она найдёт способ над тобой поиздеваться. – парня пробрала дрожь. – Но самое ужасное, это когда она берёт стакан воды, соломенку, садится рядом и начинает булькать.

- Булькать??? – Ева была в ступоре. – Но зачем?

Ансар сдул волосы с лица:

- Она знает, как меня это раздражает.

- Да уж, ничего не скажешь. – замялась Колани. – А с виду даже и не подумаешь.

- Да. – парень тяжело вздохнул.

- Не волнуйся, Ансар. – попыталась поддержать Ева.

- Я не волнуюсь. – нуразиец мечтательно посмотрел вникуда. – Я кажется влюбился.

- Да и не... – вдруг до Евы дошли последние слова парня. – Что ты сказал?

- Ох, девочки, вы бы её видели, когда она хватается за острые и колющие предметы... это незабываемо. – Ансар просто таял. – Она похожа на фурию из Ада. Она – это агония в нуразийском обличае. – вдруг парень отвёл взгляд от ошарашеной Евы в сторону. – А вот и она. – парень выглядел ещё более странным, чем обычно, когда подошла Адель. – А я тебя вспоминал.

Адель не сочла девушек достойхых своего внимания, и даже не обернулась. Вдруг на пальцах девушки блеснуло что-то металическое, она взяла парня за плечё и его лицо искривила гримаса боли:

- «Стальные когти»... больно. – заныл парень. Ансар подхватил рукой Фрею и посмотрел на дам. – Очень больно, очень злая... – вдруг парень злобно усмехнулся. – Я её обажаю.

На этом диолог с Ансаром закончился и девушки в полном шоке наблюдали, как Адель тащит раба. Одим смотрела и у неё просто не укладывалось в голове:

- Бедный мальчик.

Колани подняла одну бровь:

- Ну почему же бедный. По моему они идеальная пара. Ей нравиться издеваться, ему – когда над ним издеваются... – Колани усмехнулась. – Они нашли друг друга.

Ева стояла в полной прострации:

- Это уже перебор. – землянка стала загибать пальцы. – Крайне дружелюбные Кроги, тренер – маньяк с плёткой, Ансар – маньяк сам по себе, а теперь ещё и чёкнутая садистка из высших слоёв общества. – Ева тяжело вздохнула. – Колани, я ничего против тебя не имею, но Хамура – это самый большой «сумасщедший дом», что я видела.

Вдруг раздался дикий крик Ансара:

- ДЕНИ!!!

Услышав знакомое имя, Ева буквально сорвалась с места, и как оказалось не зря. За поворотом Ева увидела не обычную картину: Дени отчаяно пытался вырваться из стальных объятей Ансара, а нуразиец буквально светился от счастья:

- Дени, я скучал по тебе! А ты по мне скучал!?

- КТО ТЕБЯ С ЦЕПЕЙ СПУСТИЛ!!!???

Вдруг Ансар оттолкнул парня, схватил ракушку и сунул Дени прямо в лицо:

- Дени, это – Фрея!!! СКАЖИ: «ЗДРАСТИ»!!!

Дени так и не понял от чего ему стало плохо: от поведения Ансара, или от того, что Рак/Улитка высунула свои глазки до такой степени, что они были в 10-ти сантиметрах от лица парня. От неприятных приветствий Дена спасла Адель. Она не сказала ни слова, а просто подошла, запустила пальцы в волосы нуразийца и с силой потащила за собой. Ансар тут же завыл:

- БОЛЬНО!!! Не надо-не надо!!! А-а-а-аййй... – парень через силу посмотрел на Дена и усмехнулся. – Я её обажаю.

Как только Адель и её раб скрылись за поворотом, Ева тут же кинулась к Дену:

- Дени, слава богу. – девушка полезла обниматься. – Ты в порядке?

Дени нервно оглядывался в сторону Ансара:

- Он ещё и мазохист?

- Неважно... – отделалась Ева и тут же перевела тему. – Дени, где ты был!? Мы тебя не видели с тех самых пор, как мы приехали.

- Всё хорошо, Ева. – Ден довольно быстро отошёл от случившегося. – Я на хорошем счету у короля.

Действительно парень был одет в довольно дорогую одежду по меркам Хамуры, но Колани отнеслась к этому не столь дружелюбно:

- Ты добился таких успехов всего за 5 дней?

- Да, а что? – Ден сильно напрягало лицо нуразийки. – Что-то не так?

Колани моментально улыбнулась и посмотрела на парня:

- Ничего, просто... – в глазах девушки блестела некая опаска. – Не каждый день встретишь того, кто добился таких успехов, за столь короткое время.

Дени счёл это за комплимент и ушёл, но стоило парню скрыться, на лице Колани сверкнул огонёк высщей степени недоверия, и Еву это немного напрягло:

- Колани, что с тобой?

- Нельзя добиться такого статуса, за такой короткий срок. Парень «с душком», если смог это сделать так быстро. Не доверяю я ему.

На этом разговоры закончились и женщины заняли свои места. А вот с мальчиками дела обстояли не так хорошо. Их не пустили туда, куда девушек, и мальчишки наблюдали через решётку «первых рядов». Так называемый «первый ряд» был чем-то вроде длинющей тюремной камеры, которая находилась на одном уровне с Ареной. Сами трибуны начанались над этим уровнем, и шли по рядам в высоту. Решётки шли от самого потолка и до пола, что усиливало впечатление камеры. Они тянулись вдоль всей Арены и между ними был довольно большой проём. Взрослый нуразиец конечно бы не пролез, но ребёнок смог бы. Сразу за решёткой был выступ, не больше метра, а сразу за ним был ров с пираньями, и небыло ещё ребёнка, который захотел бы перелезть через брусья. Джек, Джок и Аккиро сильно волновались и ждали начала, но реакция Тао их слегка пугала. Аккиро подошёл к другу:

- Ты в порядке?

Тао был весь на иголках:

- Это последние «Игры» для папы. Каждый раз мама провожает его словно на войну. Даже не верится, что это скоро кончится.

Вдруг шумные трибуны стихли, а Тао едва не протиснулся через друсья, лишь бы быть ближе к говорящему. Через секунду на всех экранах появился Махаро, и уже отработанной фразой зачитал речь:

- Добро пожалывать на «Игры»...

Махаро говорил около 5-ти минут что-то про прошлое Хамуры, но не Таур, не его напарник этого уже не слышали. Таур тяжело втянул в лёгкие воздух и напарник посмотрел на него:

- Таур. – парень толкнул Игрока и улыбнулся. – Волки сыты, Таур... В последний раз.

Игрок был рад такой поддержке, но что-то ему подсказывало, что эти «Игры» кончатся совсем не так, как хотелось бы. Вдруг махаро объявил:

- Поприветствуем Игроков!

В эту секунду в одном конце Арены открылась отвесная дверь через ров и на поле вышли два нуразийца икипированые с ног до головы. У обоих были позолоченые шлемы, но разной формы: у напарника с макушки и до затылка шёл, словно рыбий гребень, а у Таура были рога, но они столь плотно прилегали к голове, что их можно было увидеть тоько в профи. Таур был левшой, и, выйдя на Арену, поднял мечь. Напарник сделал так же. Игроки тут же появились во всех ракурсах на экранах, а Махаро заканчивал монолог:

- Да будут волки сытые, а львы уставшие. – с этими словами Махаро затих, сел на свой трон и злорадно взглянул на сандали. – Интересно, как долго ты протянешь.

Тем временем Ева заметила, что уже не в первый раз слышет такую фразу:

- Колани, а что значит: «волки сыты»?

- Это пришло от пожелания королём удачи: «Да будут волки сытые, а львы уставшие». Сейчас это просто пожелание удачи на «Играх» или приветствие.

Вдруг на Арене появились львы, волки и крокодилы, от чего мальчикам стало не по себе. Но «зоопарк» не шевелился, словно был чем-то скован. Джек пригляделся ко львам и волкам и увидел на их лапах какие-то серебрянные браслеты. На львах, как и на Игроках были шлемы, но только серебрянные, так как они сами были под цвет золота. Джек поинтересовался:

- Тао, а что это за браслеты?

- В них находятся датчики с электрошоком. Как только время «Игр» истекает, они тут же включаются и лев не может двигаться.

Вдруг вся толпа затихла и Игроки заняли свои позиции. На главных экранах высветились 20 минут, и как только прозвенела серена, секунды побежали в обратном направлении а Игроки понеслись, что есть сил в разные стороны. Силовое поле исчезло и хищники тоже разбежались кто куда. Крокодилы тут же побежали к карьеру, что был вырот по середине поля. Только сейчас мальчики заметили, что Арена изменилась: там небыло так много столбов в карьере, как во время тренировок, теперь там было только 3 столба с верёвкой. На Арену было выпущено много хищников, но львов было только 4. Было около 10 волков, но они не представляли угрозы, а скорее мешали скоординироваться. Волки были чуть меньше, чем на земле, но давольно агресивные и имели поганое свойство кидаться под руку, кусать, а поптом убегать, что есть сил. Ещё никогда Джек, Джок и Аккиро не наблюдали такого желания жить. Таур и его напарник просто летели над Ареной, словно предугадывая каждый камушек и реакцию каждой твари. И именно здесь мальчики увидели истенную сущность большых кошек. Это были уже не те милые кошачки, что мальчики видели сегодня утром. Это были кровожадные хищники, жаждущие крови и смерти. Колани смотрела на мужа с трибун затаив дыхание. Львы были настрояны на победу любой ценой, но всё шло вполне нормально с точки зрения «Игр».

Вдруг Таур подскользнулся и упал. Это был просто фурор. Такого не могло быть. Таур едва увернулся от отаки льва, временно оглушил его и забежал за камень. Таур быстро взял осколок камня и провёл по своей подошве. Глаза игрока округлились в одночасье и парень попытался снять сандали, но замок сломался. Таур прижался к камню, что бы выйграть драгоценные секунды и к нему втихоря подкрался напарник:

- Таур, в чём дело!? – парень говорил почти шёпотом, но с таким надрывом. – Ты с ума сошёл!? Вылезай и борись!

- Это не мои сандали. – Таур ответил чётко. – В них нет шипов. Падошва проскальзывает.

- Как, нет шипов!? – напарник похоже понимал всю важность такого аксесуара. – Ну подожди... может... Может Колани забыла...

- Колани забыла проверить мои сандали!? – Таур перебил напарника. – Умоляю. Быстрее Махаро выскочит с мечём на Арену, что бы защитить меня, чем Колани забудет 10-ти кратно проверить мою икиперовку. Мне их подкинули.

- Но как ты будешь сражаться, если у тебя ноги разъезжаются!?

- Я не знаю... надо потянуть время.

Вдруг Таур почуствовал резкую боль в ноге. Это был волк. Эти твари подкрадываются быстро, за частую просто кусают и убегают, но возня привлекла большых кисок. Теперь в засаде быть нельзя, надо было бежать. Таур начал петлять среди камней, но скользящая подошва не давала это делать с такой ловкастью, как он это делал раньше. Вдруг на пути Таура выскочил лев и по привычке парень резко подался назад... это была его главная ошибка. Ноги проскользили вперёд и Таур буквально подъехал ко льву. Игрок успел только развернуться спиной к кошке, когда лев набросился сверху и 40-ка сантиметровые клыки прошли насквозь через левое лёгкое Таура. Публика была просто в шоке, такого не ждал никто. Если бы не Ева и Одим, Колани просто выскочила бы с трибун на поле.

- ТАУР!!! – Колани была на гране срыва. – НЕЕЕТ!!! ТАУР!!!

- ПАПА!!! – Тао тоже едва не пролез через решётку.

Таур был где-то на грене между сознанием и обмороком. Боль затмила разум на столько, что всё доходило с неким запозданием, но память рук ещё никто не отменял. Таур, словно на автопилоте достал мечь и пронзил льва на сквозь. Лев резко отпустил парня и тот, не теряя не секунды нанёс мечём ещё несколько ударов, после чего большая кошка замерла навсегда. Таур медленно опустился на колени и сплюнул камок крови. Дышать было на столько тяжело, что парень пытался задержать дыхание, но от этого становилось только хуже. Напарник тут же кинулся к Тауру и попытался отогнать других львов. Парень судорожно посмотрел на часы (14:37).

- Ещё 15 минут. – парень просто не верил в это. – Держись, Таур. Ещё рано на тот свет. Я ещё тебя не победил. – парень пытался подбодрить, но не получилось. – Тебя ждут, Таур, но не на том свете, а на трибунах... и ты вернёшся.

Парень достал плеть и замахнулся на кошек, но с каждой секундой они подходили всё ближе. Джок смотрел на это и понял, чего так сильно боялся Мансур. Это были уже настоящие «Игры», в которых выйгрышем была жизнь, а проиграшем – смерть. Здесь всё было более чем по настоящему. Джок даже не понял, что это был за всплеск эмоций или чего-то ещё, но он выхватил арбалет у брата, поставил на ручной режим, привязал к стреле верёвку, которую достал из рюкзака, выстрелил в камень на Арене, привязал другой конец верёвки к брусьям и по верёвке прошёл через ров с пираньями на Арену. Джек едва не чёкнулся от такого выкидыша брата:

- ДЖОК, У ТЕБЯ ШИРМА ПОЕХАЛА!!!???

Мальчик вылез на Арену с арбалетом и начал отчаяно махать руками:

- ЭЙ, КИСА!!! ИДИ СЮДА!!!

Джок пожалел в туже секунду, как это сказал, так как мальчик показался льву более лёгкой добычей, и Джок со всех ног понёссья в сторону камней. Мальчик бежал так быстро, как никогда.

- Ну зачем? – пропищал Джок. – Зачем вылез? Надо было там сидеть!

Джок кинулся на вершину каменного холма но лев загнал его к краю. Джок уже простился со своей электронной кнагой, когда лев накинулся на него, но мальчика что-то сбило с ног и лев свалился с обрыва. Джок посмотрел и увидел брата:

- Джек. – Джок не верил своим глазам. – Это в самом деле ты?

Джек схватил брата за рубашку:

- Клянусь, Джок, если выживем, привяжу к стулу и буду по проводку разбирать твою электронную книгу и в топку кидать!

- Ты пришёл. – Джок улыбнулся.

Джек скривил гримасу и отвёл взгляд:

- Кодекс братской чести... иногда я его ненавижу.

Тем временем. Трибуны буквально ревели недовольными выкриками и требованием остановить «Игры», а Одим чертыхалась из-за другого. Одим не стала долго циримониться и временно парализовала своих подруг, так как держать по мимо Колани ещё и Еву ей было слишком тяжело. А Махаро с интересом наблюдал и ел виноград:

- Интересно... Детоубийство не входило в мои планы, но если они так хотят.

Тем временем братья спрятались в камнях.

- Джок. – Джек говорил тихо и медленно. – Скажи, что у тебя есть план.

- Конечно есть. – уверенно заявил Джок. – Фаза-1: выбежать и отвлечь львов.

- А фаза-2?

- Я-я-я... – Джок замялся. – Ещё не придумал.

- Что? – Джек сказал очень тихо. – Джок, мне послышалось, что ты ещё не придумал?

- Ещё не придумал... – мальчик отчаяно искал выход. – Но думаю над этим.

Подрывник едва не разорвал брата:

- Стой, я тебя правильно понял? Ты выбежал на Арену, на которой не смог продержаться и 4-х минут, когда всё было понарошку, с надеждой продержаться на ней 15 минут, когда всё понастоящему!?

Джок почесал затылок:

- Пока не выбежал, это не казалось таким абсурдом.

Джек взял брата за горло и посмотрел ему в глаза:

- Джок, если ты в тичении 10-ти секунд не выплюнешь мне гениальный план, как нам вернуться обратно, поверь, я сам тебя загрызу.

Джок отчаяно начал бегать глазами по Арене и уже через 5 секунд выдал гениальную мысль:

- Главная опасность – это львы, значит надо от них избавиться. Ты взял наши вещи?

- Вот. – Джек отдал мешок с вещами брату.

Джок привезал его себе на поясе и посмотрел на подрывника:

- Теперь надо всё делать очень быстро.

С этими словами мальчишки кинулись к рову с пираньями от чего Мансур едва не сошёл с ума. Тренер стоял у самого выхода и буквально рвал и метал, когда увидел Красного и Снего на экранах Арены. Мансур был готов сорватьься в любую секунду, и сейчас он был просто вне себя от злости:

- КУДА БЕЖИТЕ!!!??? НАЗАД!!!

Мальчики выбежали на открытый участок и сломя голову неслись к краю Арены. Разумеется это привлекло одну из большых кожек и та понеслась за ними. Джек оглянулся и крикнул брату:

- Сейчас!?

- Рано! – ответил Джок.

До рова оставалось всего 20 метров.

- Сейчас!? – Джек еле здерживался.

- Рано!!!

Кошка стремительно нагоняла мальчиков и до рова было всего 10 метров. Джек закричал:

- СЕЙЧАС!!!???

Как только до рова осталось 5 метров Джок закричал:

- ДАВАЙ!!!

Мальчики тут же упали на землю и проехались ещё пару метров на животе, но уловка была в другом. Лев тоже отаковал прыжком, но не заметил, что ров уже начался и 500 килограмов львиной туши упала в воду. Через секунду лев всплыл и раздался дикий рёв, после чего туша ушла на дно, а на поверхности воды появилось алое пятно. Братья переглянулись и Джек сглотнул:

- Кажется я понял, почему Мансур такой дёрганный.

Джок не стал отвечать а просто потянул брата в сторону колон ведущих через карьер по среди Арены. Подбежав поближе браться поняли, что им не показалось. Колонны действительно стали гораздо больше. Видимо строить Арену можно было так же, как и ловушки, при помощи компьютера, так как недавно бывшие всего 5 метров в высоту столбы уже были не менее 30 метров. Их было только 3 и на этот раз они распологались почти на середине карьера, а соединены они были одним канатом. Братья нераздумывая бросились на канат и полезли вверх. Мальчики даже не знали, что умеют так быстро лазить, и за считанные минуты уже были на первом столбе. Джек и Джок решили перелезть на второй столб, но когда они были на середине каната, вдруг верёвка стала ходить ходуном. Джек посмотрел на конец вервки и увидел льва, что полз ещё на столб. Верёква была одна и вебрация передавалась и мальчикам. Джек был в панике и схватился за нож.

- ДЖЕК!!! СТОЙ!!! – Джок не успел договорить.

Джек перерезал верёвку и мальчики оказались в 10-ти метрах от воды с крокодилами. Джок соскользнул с верёвки, но смог уцепиться за брата. Такого ужаса мальчики ещё не испытывали никогда. Джок был на гране нервного срыва и еле сдерживал слёзы а Джек всеми силами пытался успокоиться. Вдруг подрывник усмехнулся крокодилу:

- Ну что, ящерица, недобраться?

Вдруг крокодил уцепился когтями за колонну по поплз вверх. Джок закричал, а Джек был в ступоре:

- ОНИ ЕЩЁ И ПО ДЕРЕВЬЯМ ЛАЗАЮТ!!!

Джок прижплся к брату и заплакал:

- Я хотел умиреть известным. Я хотел, что бы меня увидели миллионы. Я хотел попасть в прямой эфир, но я не хотел, что бы это произошло в ОДИН ДЕНЬ!!!

Джек пытался успокоиться. Крокодил полз довольно медленно, но всё же полз. Джек собрался с мыслями и сказал:

- Джок, я знаю тебе страшно, и мне тоже. Ты напуган и я тоже... Но если ты сейчас что-либо не придумаешь, мы с тобой уйдём на корм крокодилам.

Джок попытался собраться и посмотрел по сторонам, после чего сказал:

- Наверх, быстро.

Братья поползли по канату вверх. Скорость мальчиков была значительно быстрее скорости рептилии и уже через минуту Красный и Синий были на вершине второго столба. Пока брат колдовал что-то с арбалетом и верёвкой Джек промельком посмотрел сколько времени осталось до конца: (05:45). Джек сжал зубы от злобы. Ещё 6 минут. Время словно издевалось. Вскоре Джок закончил. Расчитав на глаз, что верёвки не хватит, Джок достал свою и из сумки и связал концы. Джек заинтересовало такое решение:

- Что ты хочешь сделать?

Джок встал в стойку и выстрелил арбалетом в каменную арку. Верёвки хватило просто в притык. Синий проверил натяжение и пригласил брата:

- Прошу.

Джек посморел на высоту, с которой можно было упасть, а потом перевёл глаза на брата:

- Джок, а ты уверен, что это хорошая идея?

Синий посмотрел на брата и сказал:

- Джек, я ещё никогда небыл так уверен, что это самая плохая идея, которая приходила мне в голову... А теперь шагай.

Джок сделал лгубокий вдох и пошёл по канату. Джек последовал за братом. Мальчики шли по канату на высоте 30 метров без страховки, но шли довольно уверенно. Ева и Мансур были уже на гране обморока, а братья прошли уже половину, как вдруг верёвка затреслась и братья потеряли равновесие. Джек и Джок в последнюю секунду смогли ухватиться за верёвку и Джек посмотрел что происходит. Оказывается ящерица не собералась отдавать свой обед, и, после того, как забралась, поползла по канату. Твари двигалась довольно медленно, но очень резкими рывками, чем стала раскачивать канат. Вдруг Джок не удержался и сорвался вниз. Мальчик висел вниз головой около 10-ти секунд после чего понял, что Джек держит его за пояс.

- Руби верёвку. – Джок сам не поверил, что сказал.

- Ты что, совсем уже!!!???

- Джек, он нас сбросит!!! Доверься мне!!!

Джек из последних сил приподнял брата, достал нож, но подтянутся оказалось совсем непосильной задачей. Джек собрался с силами и всё же перерезал канат. Мальчики тут же полетели вниз, но верёвка сделала из них маятник и братья пролетели прямо над открытыми пастями крокодилов. Ещё в полёте Джок вырвал у брата нож и в нужный момент, зная, что отпустить канат не сможет никто, перерезал его. «Мозг» продумал всё наперёд, и приземлились братья в мягкую кучу песка. Но не всё было так просто. Как только Джок вздохнул с облегчением и выплюнул полный рот песка он услышал стон брата. Джек лежал, и прижимал правое плечё. Мальчик осмотрел плечё, оно было сломано, но времени небыло. Джок взял брата за левую руку и потянул к скалам. И тут братья наткнулись на уже знакомого им льва. Зверь нёсся к мальчишкам так быстро, что Джок лишь в последнюю секунду смог затолкать брата в щель между камнями. Джек и Джок сидели прижавшись друг к другу, но вдруг Красный услышал какое-то шипение. Мальчики обернулись и увидели змею, котороая смотрела строго им в глаза и тут у Джока созрел план. Мальчик ловко обезоружил змею и зажал её голову. Когда змея была обезоружена, Джок снял свою и брата повязки, сделал из них одну и подвязал руку брата, как гибс. Мальчик свернул змею в клубок так, что бы она не могла пошевелиться. «Мозг» соберался выкинуть свой очередной гениальный план:

- Джек, сейчас придётся бежать.

С этими словами мальчик выкинул змею льву на морду, и та впилась в него клыками. Лев заревел и отскочил от выхода, а мальчики, что есть сил понеслись в сторону скал. Тем временем, тренер судорожно считал секунды. Оставалась всего минута, но что-то шептало Мансуру, что истенный ужас ещё впереди. Джек очень тяжело шагал. Боль с плеча, жгучим племенем отдавалась по всему телу, а учитывая, что Джек был правшой, то сломанное правое плечё очень усугубляло положение. Джек пытался держаться, но блестящие струйки слёз боли медленно текли из его глаз. До окончания тайма осталось всего 30 секунд, и только Джок похвалил себя за то, что он лучший на свете стратег, как вдруг край обрыва осыпался и Джок кубарем полетел вниз. Арбалет остался возле Джека, он выпал из рук стратега, когда начался оползень. Сейчас Джок, с лёгкой кантузией лежал в камнях. Мальчику понадобилось пара секунд, что бы осознать, что происходит, но когда осознал, понял, что лучше-бы был кантуженным. На мальчка в камнях тут же набросился один из волков и впился ему в ногу. Арена за секунду заполнилась детским криком. Это для взрослого игрока волк, который был в 2 раза больше лисы не представлял угрозы, но для 7-ми летнего ребёнка это был сильный соперник. Джек из последних сил схватился за арболет и попытался прицелиться к волку, но делать это левой рукой, когда правая буквально стонит от боли, было просто невозможно. С правой руки Джек выстрелил бы даже не задумываясь, ведь меткость позволила бы это сделать. Стрела бы просто разнила голову волка в кровавое месево... но если Джек промахнётся, кровавым месевом могла стать голова брата. Но вдруг, на удивление подрывника, волк оторвался от Джока и убежал так быстро, как только мог. Джок схватился за ногу и даже не посмотрел на неё. Боль была такой сильной, что Джок не хотел её видеть. Но кое-что всё же привлекло внимание «инвалида». Дикий рёв, со стороны, и Джок не мог его не узнать. Это был уже знакомый им лев, который на это раз точно не соберался отдавать свой обед. Злой, укушаный змеёй и дважды упустивший свой обед, лев нёсся на Джока с открытой пастью. Адреналин зашкаливал на столько, что Джок больше не чуствовал боли. Мальчик вжался в скалу, как только мог, и даже на камнях были отстуки его бешенно бьющегося сердца... Всё. Этот лев уже не остановится. Не будет тренера, который нажмёт кнопку и остановит время Игры. Лев стремительно сокращал дистанцию. Последние 10 метров и вдруг лев заревел и упал на землю, проехал около 8-ми метров по энерции и остановился всего в метре от Джока, а через секунду раздался звук серены. Джок весь трёсся, но всё же нашёл силы поднять голову и посмотреть на часы. (00:00). Джок был на гране обморока, толи от радости, толи просто полежать, но мальчик не долго думал и завалился прямо перед мордой льва. Сейчас мальчику было обсалютно всё-равно. Он даже не заметил, как к нему подбежал Мансур. Тренер тут же снял с себя ремень и затянул, как жгут, на его ноге. Джок был очень бледный и не чуствовал боли, но всё же нашёл в себе силы усмехнуться наставнику:

- Мансур... зачёт поставишь?

У тренера начал дёргаться глаз:

- Зачёт, выходной и мороженое за мой счёт всей группе!!!

С этими словами Мансур буквально подлетел ко врачам и отдал им мальчика. Тренеру потребовалось не мало времени, что бы снять Джека со сломаным плечём и тоже отнести в травмпункт. По дороге Мансур встретил Ноки, которая была просто в ужасе от того, что произошло. Мансур прижимал к себе Джека и говорил очень быстро:

- Ноки, извести всем мелким, что завтро тренировки не будет. Старшими я займусь сам. Тебе всё ясно?

- Да. – Ноки поклонилась и убежала.

Весь день прошёл буквально на иголках. Сразу, после «Игр» Джока и Таура отправили в медчасть при Арене, но если у мальчика, по меркам Хамуры, была (разорвана артерия и отсутствие половины мышцы) вполне безобидная рана, то с Тауром дела обстояли гораздо хуже. Колани влетела в кабинет снося всё на своём пути и впилась в глотку врача:

- ЧТО С НИМ!!!???

Колани вся тряслась, её колотило изнутри. Девушка, с глазами полных слёз, посмотрела в глаза доктора, но, стоящий перед ней нуразиец только отвёл взгляд. Доктор взглянул на Таура, а потом на девушку:

- Пробито лёгкое. Клык льва прошёл на сквозь. Левое лёгкое уже наполнено кровью, а правое на половину полное. Если бы помощь оказали немедленно, у нас был бы шанс. Но из-за того, что лёгкие практически заполнены кровью, мы ничего не можем сделать. Мы вызвали помощь, но его смерть – это вопрос 3-х, может 5-и минут. – доктор взял Колани за плечи. – Мне очень жаль.

- Н-н-еет. – нуразийка была на гране обморока еле подошла к мужу. – Таур... Таур.

Девушка погладила мужа по голове и Таур это словно почуствовал:

- Колани... – игрок сказал это почти шёпотом и сплюнул сгусток крови. Даже в таком состоянии у парня находились силы улыбаться. – Согласен, Колани, не самое красивое зрелище. Обычно я выгляжу гораздо лучше.

Колани взяла ладонь мужа, прижалась к ней щекой и заплакала:

- Таур... умоляю... не оставляй меня.

- Не смей! –голосе Таура звучала грубость и твёрдость. – Не смей плакать... Они этого не достойны.

Колани была в недоумении:

- Кто – Они?

- Те, кто подбросил мне эти сандали. Это не моя обувь. – вдруг Таур начал терять сознание и его взгляд тихо мутнел, а речь стала безсвязной. – Обещай... что не за...плачешь... обещай мне... что это...го не бу....дет.

- Таур!? – Колани охватил ужас. – ТАУР!!!

Доктор попытался оттащить Колани от мужа:

- Он потерял очень много крови, и лёгкие практически заполнены. У него начинается кислородное голодание. Он задыхается.

Вдруг раздались недовольные крики другого врача:

- Дамы, вам сюда нельзя!

Все обернулись и застали как раз тот момент, когда Одим парой ударов порализовала врача, что стоял на входе. Девушка стремительно подошла к Тауру и приложила пальцы к его шее. Ева тут же подбежала к Одим:

- Одим, что ты задумала?

- Он ещё жив. – сказала девушка. – А больше мне ничего не нужно.

С этими словами Одим полезла на стол, чем вызвала недовольство у жены поциента и та схватила Одим за руку:

- Ты что делаешь!!!???

- Колани. – Одим говорила быстро, но внятно. – Мы теряем драгоценные секунды. – Одим видела в глазах Колани недоверие. – Я знаю, у тебя нет причин мне верить, но просто поверь. Найди в себе силы... Пока он жив, я могу что-то сделать.

Колани видела, что Одим не врёт, и скрепя зубы отпустила руку девушки. Одим тут же, на удивление всем врачам, залезла верхом на Таура, но Колани была готова на всё, лишь бы муж вернулся к жизни. Одим сделала глубокий вдох, и через мгновение её руки залились голубым сиянием. Врачи явно не ожидали такого поворота событий. Одим зажмурилась, словно от боли, и через секунду упала на пол. А ещё через мгновение, словно после удушья, Таур вдохнул воздух полной грудью. Врачи ещё никогда небыли в таком ауте, от происходящего. Колани подбежала к Тауру, но её удивление и в сравнение не шло, с удивлением врачей.

- Лёгкие чисты, а от раны не осталось и следа. – врач был в замешательстве. – Как это возможно?

Колани вытерла кровь с лица мужа:

- Таур, как ты?

- Не знаю... – игрок очень мямлел. – Очень кружется голова.

- Это от потери крови. – послышался голос Одим с пола. – Ему бы сделать переливание, а потом отпаивать вином.

Одим лежала на коленях у Евы. Землянка тоже очень волновалась:

- Одим, ты как?

Одим встала с большим трудом:

- Это вам не царапину заживить. – в голосе девушки слышался ссарказм. – Мне надо просто немного отдохнуть. – Одим посмотрела на Колани. – С ним всё будет хорошо. Теперь он будет жить.

Колани отошла от Таура и упала на колени перед Одим:

- На нас будет вечно в висеть этот долг.

- Встань. – слова Одим прозвучали, как требование или приказ и Колани не посмела его нарушить. – Дар исциления – это наследие моего рода. Ты мне ничего не должна, так как уже дала мне слишком много. Ты дала мне апору, возможность верить. Мой род чтит тех, кого можно назвать «своими».

- Очень слащаво. – послышалось со стороны двери. Это был Махаро. – Что-то не могу вспомнить, что бы я тебе разрешал пользоваться своей магией.

Эти слова подействовали на Одим, как красная тряпка на быка:

- Целители никогда небыли подвластны никому. Нам не нужно чьё-либо разрешение.

- А вот тут ты ошибаешся! – Махаро схватил Одим за руку. – ТЫ ПРИНАДЛЕЖИШЬ МНЕ!!! ТЫ, И ТВОЙ ЩЕНОК!!!

Не стража, не врачи даже не заметили движений Одим, но целительница в одно мгновение заломала обе руки короля за спину и полностью обездвижила. Стража только собралась заступиться за короля, но, встретив необычный взгляд девушки, решили этого не делать. Одим провела ногтем по щеке и шепнула в ухо:

- Тебе известна репутация моего рода. За 1000 лет гонений наше мастерство убивать выросло до совершенства... Я могу тебя убить так, что ты этого даже не заметишь, а могу заставить страдать долгими неделями без надежды на исцеление. И эти страдания будут такими, что ты будешь стоять на коленях, умоляя о смерти... Какой из этих двух вариантов ты предпочитаешь? – Одим только усмехнулась, глядя на дрожащего короля. – А теперь слушай меня. Я – последняя из рода целителей. Мой род тысячалетиями накапливал знания, передавая их из покаления в покаление, от матери к дочери. Этих знаний хватит на то, что-бы за считанные секунды привратить тебя в коженный мешок, набитый перемолотой плотю, костями и прочьего кровавого месева. Запомни! То, что я ещё здесь, это только моё желание. За приделами Хамуры, меня никто не ждёт, а желающих убить не мало, так что имей введу: если ты заставишь меня хотя-бы подумать, что ты хочешь причинить вред мне, моему сыну, семье Евы или семье Колани, вспомни мои слова, так как убить я тебя всегда успею.

С этими словами Одим оттолкнула Махаро и тот ушёл, а Колани бросилась на шею мужа:

- Я тебя ненавижу.

- Ну всё, хватит! – вмешался врач. – Дамы, прошу вас удалиться. Нам необходимо сделать некоторые проверки. Вы очень мешаете.

Колани поцеловала мужа и только собралась уйти, как врач едва не совершил роковую ошибку:

- Таур, отдайте мне вашь меч.

Парень едва не лешился головы в следующие доли секунды.

- НИКОГДА!!! – взгляд игрока наполнился бешенством, он был готов убить. – Никогда... не... прикосайся... к моему... мечу. – игрок говорил с такой отдышкой, словно пробежал пару миль. – Никогда... никогда... никогда...

Колани тут же вмешалась и попыталась успокоить мужа:

- Таур, успокойся!!! Посмотри на меня!!! Всё хорошо!!! – Колани пыталась вразумить Таура и тот менялся прямо на глазах. – Всё хорошо, любимый. Я возьму меч и отнесу его домой. Всё шорошо, Таур... всё хорошо.

Колани понадобилось не мало сил, что бы заставить мужа отпустить меч. Колани вложила меч в ножны и девушки удалились. А тем временем совсем в другой части арены Джек сидел со стеклянными глазами и смотрел вникуда. С окончания «Игр» прошёл уже час, но мальчик не сказал ни слова. Он так и сидел с перевязаной рукой в коредоре. Суматоха после инцидента только наберала обороты и Мансуру понадобилось метаться из одного место в другое. Врачи тоже бегали и оказывали помощь в первую очередь тем, кому она была нужна больше всего, по этому Джек должен был подождать, но в этом проблемы небыло. У мальчика был шок и он не мог даже говорить, не то, что двигаться. Но что-то его всё же вывело из этого состояния. Это были 2 огромных глаза, которые стремительно тянулись к лицу мальчика. Джек немного откинулся и увидел рако-улиткообразное существо, которое вылезало из огромной ракушки. Сначало Джек ничего не понял, но потом поднял голову и увидел знакомое лицо. Джек ещё не отошёл от шока:

- Ан-н-сар?

Но это был совсем не тот Ансар, с которым мальчик ехал в Хамуру. Ансар был совершенно спокоен и адекватен. На его лице небыло не капли радости, а скорее тревога. Он молча посмотрел по сторонам, после чего подошёл к мальчику, присел на корточки и посмотрел ему в глаза:

- Смотри только на меня... ТОЛЬКО на меня. – Ансар взял голову мальчика. – Это был сон... это был просто плохой сон... я не должен об этом беспокоиться.

Вдруг Джека перестало трясти и он начал, как завороженный, повторять:

- Это сон... не должен беспокоиться...

- Молодец. – Ансар улыбнулся. – А теперь спи.

С этими словами Ансар резко хлопнул по шее мальчика и тот потерял сознание. Ансар положил Джека на скамейку и погладил по голове. Вдруг Фрея стала толкаться и Ансар завозмущался:

- Что значит: «Плохо поступил»!? Ну промыл мозги, и что? Ему это только на пользу. Будет часто такое видеть и неичего не делать – сойдёт с ума.– заявил Ансар. – Посмотри на меня!!! Мне никто мозги не промывал! Ещё пара «Игр» и он будет таким же, как и я. Тебе это надо? Я тоже так думаю. Ладно, пошли домой.

Ансар и Фрея ушли. Тем временем. Ева, Одим и Колани шли по улице. Землянку так и не пустили к сыновьям и Ева была вся на нервах. Одим пыталась подбодрить Еву:

- Ева, всё будет хорошо. Они поправятся.

- Я ужасно волнуюсь. – девушка едва не плакала. – Почему они выбежали на Арену?

- Всё будет хорошо. Я тебе обещаю.

- Девочки. – Колани сказала очень тихо. – Сейчас только полдень. Вы не хотите зайти на чай?

Возрожений не нашлось и девушки отправились к дому Колани. Нуразийка разлила всем чай, а девушки смогли лучше рассмотреть меч. На нём была очень странная ручка. На самом её конце был необычной формы наконечник. Девушки так и не смогли понять, что это за существо. Сначало Ева думала, что это месяц, но потом заметила маленький камень, который был вставлен, как глаз и 2 хохолка: один плавно загибался назад, а другой тянулся вверх. Вдруг к Одим в голову закрался вопрос:

- Колани, а почему Таур так отреагировал, когда врач попытался взять его меч?

Девушка резко поникла и взяла мечь. Было видно, что Колани не легко об этом говорить, но она всё же собралась с силами:

- Это не просто меч. Для Таура это синвол свободы... это одна из очень не многих вещей, которые Таур принёс ссобой в Хамуру.

- Таур не родился в Хамуре? – Одим была удивлена.

Колани села за стол и стала говорить:

- В Хамуре, в городе отверженных, не принято сравнивать родословныи, а у Таура была не самая хорошая из них. Таур никогда не видел своих родителей. Его мать была очень ветренной нуразийкой, считающей, что всё сойдет с рук, и, как следствие, разумеется она нагуляла ребёнка. Будучи напуганной и растереной, она совершенно не знала, что делать, и когда родила, она уложила ребёнка в корзинку и отнесла в лес. Новорождённый, не способный постоять за себя, Таур пролежав в лесу 3 дня... он должен был погибнуть, но выжил. Его нашла старуха, выкормила, выходила и выростила,как родное дитя. Таур всегда отличался от ровестников физической формой и ростом, но о нём ходила дурная слава и дети избегали его. Но старуха не теряла надежды. Она вложила в Таура всю доброту и ласку, которая в ней была. Она научила его любить и прощать, и Таур пожелал стать стражником королевской армии, что бы защищать невинных. Он с нетерпением ждал своего 16-ти летея, что бы пойти в армию и обеспечить старухе такую жизнь, которую она заслужила... но и здесь нашла коса на камень. Старуха умерла и Тауру пришлось искать другие способы выжить. Он ушёл на зароботок и его взял к себе местный барон. Сначало Таур обрадовался, но тогда он ещё не знал истенной натуры барона. Он был очень жесток и часто показывал Тауру его место в этом доме, но Таур не отчаивался и просто ждал, когда ему исполнится 16. Но барон небыл единственной проблемой в этом доме. Его дочь была льстивой и очень хитрой девушкой. Она имела гадкую привычку втихоря таскать у отца золото и один раз отец это заметил. Будучи досмерти напуганной, она подкинула Тауру мешёк с золотом и её отец потребовал немедленно отрубить Тауру руки... – вдруг Колани замялась. – Это небыло в характере Таура, он просто сорвался. Всего за пару секунд он переломал кости страже и был готов отомстить барону. – Колани провела пальцем по мечу. – На Нуразии счетается самой позорной смертью, это смерть от своего оружея. Это меч барона. Мечь, который отнял жизнь у своего хозяйна и отнял красоту его дочери. Таур паставил дочери на лицо огромный шрам. В ту ночь Таур ушёл из деревни, но взял из дома барона только меч. Он не пал так низко, что бы взять золото. Его цель была только унизить семью, но не обворовать. Для моего мужа мечь – это свобода, и он её удержет... чего бы ему это не стоило.

На этом разговор стих и вскоре дамы перешли на другую тему. День прошёл быстро и к вечеру Таура уже отправили домой. Девушки попрощались и вернулись во дворец, а Колани до самой ночи не заговорила с мужем. Таур уложил Тао спать и робко прошёл в спальню. Давно он не видел Колани такой рассерженой. Девушка отвернулась и не разговаривала. Таур тяжело вздохнул и подошёл к жене. Таур обнял Колани, но как та не пыталась вырваться из объятей мужа, она не смогла даже отодвинуть руку. Таур нежно поцеловал Колани в макушку и та понела, что вырваться ей не удастся.

- Ну, долго будешь дуться? – Таур никогда бы не сделал Колани больно, но вырваться из его лап он тоже не позволял. – Ну хватит, Колани. Прошу тебя. Мне подменили сандали, ну что я мог сделать?

Вдруг игроку на руку упали тёплые слёзы. Колани не могла их больше сдерживать:

- Я думала, что больше не увижу тебя... Я думала, что ты не вернёшся.

- Ненадо. – Таур вытер слёзы. – Ты же знаешь, что я не могу видеть, когда ты плачешь... ну Колани. – Таур повернул жену к себе лицом и поцеловал в лоб. – Теперь всё измениться. Я обещаю тебе. Теперь «Игры» в прошлом.

Колани обняла мужа за шею и тот её поднял повыше. В глазах нуразийки была некая наглость и похоть:

- А что в будущем?

- Всё, что пожелаешь.

Колани прижалась к уху и шепнула:

- Ты знаешь, чего я желаю.

\*\*\*

Барон сидел в своей комнате за письменным столом и был на пике блаженства. Тишина, которую он ждал вот уже целую неделю, наконец настала. Адель и Динара ушли «по женски» тратить золото, а барон с Ансаром остались в доме. Вот уже 3 часа Закир не слышал ни единого звука от раба своей дочери и наслаждался этим на полную. Вдруг раздалось недовольное пищание Ансара:

- Батя, а может их чем-то накрыть?

- Соберай сороконожек.

- Но они всё время расползаются. Я их уже 3 часа собераю.

- Соберай сороконожек! – барон терял ледяное спокойствие. – Единственные 3 часа, что ты молчишь в этом доме с того момента, как появился!

Барон и Ансар начали выяснять отношения, а Фрея тихо сидела рядом и наблюдала, как сороконожки втихоря выползают из миски и двигаются в сторону штанов Ансара.

- Ну батя, ну за что ты меня так не любишь?

- Хорош болтать и соберай насекомых!!!

- Ну батя-я-я.

- НИКАКИХ «НУ»!!!

- Ну так не... – вдруг Ансар замер. – А-А-А-А-А-А!!!

Вдруг раб начал бегать по всему кобинету и врезаться во всё, что видел. Барон ничего не понимал, да и подобное поведение не мало разжигало инстинкт самосохранения:

- Ансар, что с тобой!?

- ВСЁ ЧЕШЕТСЯ!!!

Барон посмотрел на пол и увидел, как фрея ловит сороконожек, которые всё ещё выползали из миски. Барон до коли в животе не выносил насекомых, как таковых и тут же забрался на стол. Барона буквально выворачивало наизнанку:

- ДАВИ ИХ!!! ДАВИ-И-И-И-И!!!!!

Ансар в ужасе попытался давить сороконожек, но чесотка была такой сильной, что парень буквально потерял голову и начал срывать с себя одежду. Этот поступок вызвал у Закира истенный приступ паники:

- Ансар, не теряй голову!!! НЕ ВПАДАЙ В КРАЙНОСТИ!!!

Фрея была до ужаса любопытным существом и забралась на стол к Барону. Следом за Фреей поползли насекомые, что вызвало у барона животный страх:

- АНСАР, ДАВИ-И-И-И-И!!!

Через секунду Ансар подбежал и начал давить насекомых. Он больше не чесался, так как на нём вообще небыло одежды, но барону было всё-равно, когда рядом были насекомые. Барон встал на стол и прижал к себе Фрею, но через секунду барону стало совсем не хорошо. В дверях стояла служанка, которую не мало удивили стоящий на столе барон и танцующий голышом Ансар. Цвет лица нуразийки менялся на глазах. Та медленно поднела голову и сказала:

- Я зайду по позже.

С этими словами служанка стремительно покинула комнату. Битва между Ансаром и сороконожками за барона длилась около 5-ти минут, когда пришла настоящая беда. Дверь открылась и барон увидел свою жену. Женщина едва не впилась в глотку мужа, когда увидела происходящее. Ансар был так занят отловом, что даже не заметил вошедших дам. Динара демонстративно взяла одну сороконожку и раздавила прямо на глазах у мужа, после чего повернулась к дочери:

- Адель, немедленно выйди из комнаты и перестань смотреть на пляски Ансара!!!

Адель посмотрела на мать, после чего продолжила смотреть на выступление. Динаре понадобилось не мало времени, что бы всё уладить и заставить Ансара натянуть штаны. Женщина была просто в шоке и обратилась к мужу:

- Закир, объясни мне... Меня небыло всего 3 часа. Почему, когда я вошла, служанка была бледно-зелёного цвета, а ты, в обнимку с Фреей прыгал по столу, глядя на голышом давящего сороконожек Ансара?

Барон медленно встал и молча вышел из комнаты. Мужчина тихо направился в сад и посмотрел в звёздное небо:

- Дьявом тебя забери... – пропычал барон. – Купить Адель подарок гораздо легче. Там то если не понравиться, то просто не обратит внимание. А если понравиться, то вообще забудет о существовани пред... – вдруг Закира осинило. – Если понравиться, то забудет о предидущем... и даже не вспомнит. – злорадство, нежной змейкой пробежало по позвонкам барона, и тот усмехнулся. – Может тебе, Ансар, я и не смогу дать достойный отпор... но за то, это сможет сделать кто-то другой.

Глава семьи ушёл спать в приподнятом насроении, с нетерпением ожидая утра.

\*\*\*

Треск огня тихо ласкал слух, а звёздное небо казалось бесконечным. В каменном каньёне гулял тёплый ветер, ещё не успевший остыть. Он был с песком, что говорило о прибыжении к пустыне. Вдруг раздался голос Аикки:

- Джордан, нам надо поговорить.

Срелок лениво поднялся и отошёл в сторону:

- О чём?

Аикка из-за угла посмотрел на сидящего учителя:

- Джордан, он дальше не пойдёт. Сделай что-нибудь.

Джордан опечалено опустил голову:

- Прости Аикка, но здесь я ничем не смогу помочь.

- Но почему?

Джордан рассказал Аикке всю ситуацию. Эти слова били для принца настоящим ударом. Он знал, что старику не много осталось, но не знал, что на столько.

- Джордан, мы должны попасть в Хамуру... срочно.

- Аикка, это не так легко сделать, как ты думаешь.

- И ПОЧЕМУ ЖЕ!!!??? – нервы были на пределе. – Как же мне надоели эти твои постоянные увиливания от ответа!!! Почему ты не можешь просто переместить нас на Хамуру!!!???

- Аикка, ты не понемаешь.

- А НЕ ХОЧУ НИЧЕГО ПОНИМАТЬ!!! Может тебе и напливать на своих сыновей, но я, в отличае от тебя, хочу увидеть Одим и Аккиро!!!

На лице Джордана не дрогнул не один мускул, но по глпзам было видно, что нуразиец задел его за живое. Аватар молча отвернулся:

- Прости, Аикка.

Сила привращения, которую даровал Аикке Джордан, жила отдельно от аватара и 9 лет жизни «На иголках» дали о себе знать. В мгновение ока сзади на Джордана набросился рыжий пёс, который в силе не уступал ни одной собаке. На удивление Джордан не размазал Аикку по песку, а тоже привратился в чёрного пса. За считанные секунды развязалась кровавая бойня. Псы совершенно не уступали друг-другу в силе. Собаки были так занаты дракой, что даже не заметили, что у них есть «гости». 3 крога, посланые поймать принца и советника уже были на месте, но командар не давал право на атаку.

- Чего мы ждём? – стросил один из крогов. – Они здесь. Совет отдал приказ поймать!

- Не кипятись. – сказал командир. – Что это за чёрная псина?

- Какая разница? Ловим.

- Недоверяю я этой псине... поймайте всех, а чёрного убейте.

- Мы не сможем убить только чёрного. Они слишком близко друг к другу.

- Принца всё-равно бросят в темницу умирать. – послышался тихий смешок. – Сделай ему подарок.

К этому времени псы немного успокоились, но всё ещё не сводили друг с друга глаз, в надежде атаковать. Старик был где-то на гране между сном и сознанием, но инстинкты, преобретённые за долгие годы не подвели и сейчас. Старик словно почуствовал крогов и из последних сил понёсся к Аикке. Принц так и не понял, что это было. Советник подбежал и, просто по энерции, оттолкнул принца в сторону... этот поступок решил всё. Плазма, выпущеная из оружея, что бы убить принца и чёрного пса, прошла насквозь, через грудь старика и частично задела Джордана. В эти секунды для Аикки время застыло... это был один из самых страшных кошмаров, которые могли с ним приключиться. Этим, кроги подписали себе смертный приговор. Чёрная фурия молнией пронеслась по кустам, и уже через минуту кроги лежали на земле с перерезаным горлом. Аикка шатаясь подошёл к старику и больше всего на свете мечтал, что бы увиденное было сном:

- Зачем? – Аикка еле выговаривал слова. – Зачем ты это сделал?

- Не повторяй ошибок своего отца. – старик сплюнул камок крови. – Ты нужен Аккиро... ты даже представить себе не можешь, на сколько ты ему нужен.

- Учитель, я...

- Тссс... – старик приложил палец к губам. – Я никогда не говорил тебе этого, Аикка, но день, когда ты родился, был самым счастливым в моей жизни.

На глазах принца навернулись слёзы:

- Зачем ты это сделал?

Советник посмотрел Акке в глаза:

- Старик умирает – молодой отец и будущий король остаётся жить... Так должно быть... это правильно... это честно.

С этими словами старик посмотрел в звёздное небо, словно чувствуя, что больше он его никогда не увидит, а уже через пару секунд его сердце перестало биться. Джордан знал, в каком состоянии прибывает Аикка и закрыл глаза старику.

\*\*\*

Они шли уже несколько часов, но не сна, не усталости небыло. Вдруг Аикка остановился:

- Джордан, почему твои раны не заживают?

Аватар тоже остановился:

- А ты уверен, что хочешь знать? – Джордану не нравилось, что Аикка промолчал в знак согласия. – Я ничего не вижу. 5 лет назад, когда я вернулся с земли, после инцидента с Евой, я был очень зол. Я столько всего натварил, и разумеется творцам это не очень понравилось. Они побоялись, что я могу ещё что-то натворить и забрали у меня большую часть моих сил. На Обане и в открытом космосе – я полноправный аватар, но на отдельной планете – я не больше чем фокусник. Я вижу только тебя, потому что я заложил часть своих сил в тебя... именно по этому я и отправил тебя на землю в облике собаки. Я не мог видеть их, но мог видеть тебя.

- Подожди... – принц был в шоке. – Как, не видешь!? А как мы тогда дойдём до Хамуры!?

- Не нужно иметь безграничную силу, что бы чуствовать своё дитя. Моих сил достаточно, что бы учуить связь меня с мальчиками, а когда рядом ещё и ты, я могу через тебя чуствовать Аккиро... Я знаю, куда идти.

На этой ноте Джордан затих и пошёл дальше. Мужчины шли около полу часа, когда Аикка сново заговорил:

- Он знал, что не дойдёт до Хамуры... он знал, но ни с кем не попрощался.

Джордан помолчал пару секунд, после уего ответил:

- То, что ты этого не видел, ещё не значит, что он этого не сделал.

- А с кем он попрощался?

Аватар посмотрел на звёзды:

- С чёрной змеюгой, которая провезла нас на другой конец реки.

- С Когтем... – подтвердил нуразиец после чего в Аикке проснулся дар разказщика. – У целителей есть поверие, что «Чёрная Тень», после смерти своего хозяйна тоже умирает, что бы соправодить его в иной мир. – Аикка тоже посмотрел в небо. – Вот интересно... А Коготь чуствует, что случилось?

\*\*\*

До рассвета осталось несколько часов. Яркая луна освещала весь каменный каньён. У принца небыло ни времени, ни возможности похоронить своего учителя так, как это было принято на Нуразии, но он не соберался просто так бросать его. Окуратно уложив тело старика на каменную плиту, принц обещал вернуться за ним. Была глубокая ночь и гробовая тишина заполняла каньён. Но вдруг раздался хруст камней под лапами, а уже через минуту перед своеобразной магилой стояла «Чёрная Тень». Она была очень большой, в сравнении со своими сородичами, а за ушами виднелось седло. Это был Коготь. Верный зверь прошёл не одну милю под полящим солцем, за своим хозяйном. Когтю пришлось пережить совсем не мало: на его коже были разорваные раны, чешуя облезла и потрескалась от солца, да и сама «Тень» еле стояла на ногах. Но это было уже не важно... Коготь проделал такой путь не просто так. Верный зверь окуратно толкнул тело своего хозяйна. Он словно пытался его разбудить, но старик не просыпался. Коготь ещё около минуты смотрел на старика после чего свернулся кольцом вокруг камня, на котором лежал советник. Больше всего на свете Коготь не хотел снова увидеть лонце, и кровящая, потрескамшаяся кожа давала понять, почему. И желание зверя исполнилось. Тварь в последний раз взглянула на своего хозяйна и закрыла глаза. Он выполнил своё самое главное предназначение. Если у «Тени» есть хозяин – она будет ему верна до последнего вздоха. И даже если он умрёт – она уйдёт за ним. Коготь не долго лежал, и уже скоро он перестал дышать, но нельзя было сказать, что он был этому не рад... Хозяйну больше ничего не гразит, и больше никто и никогда не потревожит его сон. Наконец-то и Коготь и советник могут спать спокойно.