# Одно целое

# *\*1\*Собаки*

Земля. С великих гонок обана прошло уже 12 лет. Ева уже даво забросила гонки. Не было не времени, не возможности, а, под конец, не стало и желания.

Было лето и Ева готовилась к встречи выпускников, когда в дверь раздался звонок. Это был парень, на пару лет старше Евы. Она очень обрадовалась:

- Дени, я рада видеть тебя.

- Ну что красавица, поехали? Я тебя отвезу, потом заберу.

Ева кивнула, но, только она собралась уходить, зазвонил телефон.

- Это няня. – Ева подняла трубку. – Здраствуйте, мы как раз уез... Что?... Но у нас...Нет, я всё понимаю, но... Я понимаю.

Ева повесила трубку и Дени забеспокоился:

- Что случилось?

Ева поникла:

- Няня не сможет прийти.

Дени начал нервничать:

- Ну что ты, им по 7 лет. Посидят и одни.

Ева сделала милое личико:

- Дени, у тебя нет планов на сегодня?

Белый лист, это точный цвет лица Дени.

- Ева, - взмолился Ден. – Всё что угодно: Кольцо с брильянтом, путешествие в Турцию, ТОЛЬКО НЕ ЭТО!!!

- Ден.

- Если меня увезут в реанимацию, то оплачивать будешь ты.

Ева просто расцвела:

- Спасибо Дени!!! – Ева обняла друга. – Джек, Джок, с вами посидит дядя Ден. Не хулиганить!

Дверь за Евой захлопнулась, и Ден, словно смирившейся с неизбежным концом света, повернулся назад. Там стояли два маленьких мальчика, глаза у них были как у Евы и ярко-светлые волосы. У них у обоих была маленькая особенность: они были как две капли воды. Ева сама уже не знала, как ей удаётся их отличать, она это всё списывала на материнскую интуицию. Правда, если Ева в них видела лишь беззащитных щенят, то Ден хорошо знал их волчью натуру.

Мальчишек было невозможно отличить по внешнему виду, но очень легко по инвентарю. Джок был чем-то в роде «головы» пары и всегда носил ссобой электронную книгу и маленькую сумку, из которой никогода не вытаскивалось ничего опасного (для Дени). В основном это были инструменты, ключи и так далее. А вот у Джека никогда из-за пазухи не появлялось ничего безобидного. Джек всегда носил перчатки без пальцев и, хотя бы один, нож. Но верёвка, весящая на его плече сегодня, заставляло расшевелить инстинкт самосохранения.

Джек и Джок смотрели на Дена и самодавольно улыбались. Ден хорошо знал эту улыбку. Что то должно произойти. Что то очень плохое. Он тяжело вздохнул:

- Парни, давайте так: прежде чем вы превратитесь из маленьких щенят в голодных волков, мы с вами просто поговорим.

Дени нервно бегал глазами по мальчишкам: Джек гонял в руках какую-то странную трубку и, словно кобра, следил за каждым движением Дени. Плохой знак. Они ждут подходящего момента, когда Ден будет меньше всего защищён. Парень хорошо знал, что у мальчишек разум не хулиганов, а профессиональных террористов. Ден хорошо помнил, как год назад разозлился и захотел отшлёпать мальчишек. Тогда он ещё не знал, что весь дом – это минное поле, а комната мальчиков – это камера пыток. Тогда Ден этого не знал, и его увезли на скорой в тяжёлом состоянии и без двух пальцев. В больнице пальцы конечно пришили, но суть не меняется. Шаг влево, шаг вправо и, если скорая не понадобится, то ему повезёт.

Ден всё-таки собрался с силами и сказал:

- Мальчики, вы же всё-таки будущие мужчины. Давайте поговорим об этом, или поиграем во что то не калечущее.

Мальчики переглянулись и наряжение спало. 4, совершенно добрых и непредвещающих ничего ужасного, глаза взглянули на Дени.

- Хорошо. – сказал Джок, прижимая к груди электронную книгу.

Дена слегка перекосило:

- Правда?

Глаза мальчиков резко налились чем-то хищным.

- Нет. – сказал Джек.

Мальчик резко дунул в трубку, и дротик влетел парню в шею. У Дена вдруг подкосило ноги и он упал на пол. Ден хорошо знал эту дрянь: это вещество порализует мышцы, но сам ты находишся в сознании.

Один из мальчишек подбежал к Дену, потрогал его и расплылся в злорадной улыбке:

- Джек, ты всё принёс?!!!

Последняя фраза, которую помнил Ден, это: «За что?»

\*\*\*

Ева пришла далеко заполночь. Масса положительных эмоций сменилось на дикий ужас за секунду, стоило ей войти на кухню. Уже бордовый, от прилившей к голове крови, Ден весел связаный вниз головой. Ден еле сфокусировал взгляд на Еве:

- Ева. – прохрипел он ошарашеной Еве. – Скажи честно. Их отец был маньяком, который напал на тебя из кустов и оглушил ударом по голове? Клянусь, Ева, я всё пойму.

Еве понадобилось не мало времени, что бы снять и развязать Дена.

- Дени, мне так жаль. Прости.

- Тебя прощу, а этих монстров нет.

- Ден, ты же должен понимать. – у Евы покатилась слеза по щеке. – Я не могу так. После смерти папы, у меня всё валится из рук.

Действительно, посли того, как у Дона случился сердечный приступ и на Еве осталась вся фирма, Ева сама на себя не стала похожа. В коце концов временным главой фирмы стал Рик, пока Ева не вылезет из своих дел, правда это затянулось уже на 2 года.

- Ну хватит тебе. – попытался её успокоить Ден. – Всё не так страшно, думай о хорошем. Мы ведь завтро поедем на озеро.

Ева заметно повеселела. Она полезла в холодильник, достала оттуда давольно большой кусок мяса и порезала на маленькие кусочки.

- Это ещё зачем? – поинтересовался Дени.

- Покормим завтра Тёмного и Рыжего.

- Господи! Ты собераешся завтро отдать целый кусок мяса этой паре псов!?

- Они милые, Джек и Джок их очень любят.

- У меня другой вопрос: Как эти шавки находят нас? Куда бы мы не поехали, этот рыжий голубоглазый доберман со своим безпородным чёрным другом тут как тут.

Ева закончила свои дела:

- Ладно, я постелю тебе в комноте для гостей.

- Ева, подожди.

Ден подошёл к Еве в плотную и взял её за талию. Ева резко отстранлась:

- Ден, прошу... Мы говорили об этом много раз... я не люблю тебя... не делай больно себе и мне. – Ева ушла.

На утро Ева устроила сыновьям настоящий выговор и все поехали на озеро. Ева так и не заговорила с сыновьями до самого места прибытия. Как только все разложились Джек и Джок сорвались с места как ашпариные и кинулись к зарослям:

- РЫЖИЙ И ТЁМНЫЙ!!! – послышалось из кустов.

Вскоре из кустов выбежали две собаки. Один из них был доберман: он был рыжим, но настоящей особеностью были голубые глаза. Второй был дворнягой и чем то напоминал авчарку: он был чёрным, у него была довольно длинная шерсть.

Вскоре за псами вылетили и дети. На Дена эти шавки наводили отвращение, и вскоре он ущёл за хоростом для костра. Вдруг Еву в шею ткнул влажный нос, она обернулась и увидела Тёмного. Рыжий отличался от Тёмного своей скромностью, а Тёмный в свою очередь лёг рядом с Евой и положил ей голову на колени. Иногда Еве казалось, что это гораздо больше чем собака. Её иногда саму пугало то чуство, которое она испытовала именно при Тёмном. Она любила этого пса почти как члена семьи.

Ева запустила руки в густой мех и ей на мгновение показалось, что Тёмный заурчал. Ева достала из кулька кусок мяса, но Тёмного это не заинтересовало. Девушка очень удивилась:

- Ты что, не хочешь?

Тёмный встал и посмотрел Еве в глаза. Опять это странное чуство: что то не замечаю, вижу, но не замечаю. В его глазах что то неуловимо знакомое, но не могу вспомнить.

Всю идилию прирвал Ден:

- Всё Тёмный, иди-иди поиграй!

Тёмный кинул в сторону Дена, можно сказать даже, презрительный взгляд и посмотрел на Еву. Ева тихонько кивнула:

- Иди малыш, иди.

Тёмный, нехотя поднялся и ушёл к детям, которые уже растерзали Рыжего. Всегда, после общения с Тёмным, Ева была в лёгком забытие, и Ден решил этим воспользоваться:

- Сегодня прекрасная погода.

Ден взял Еву за руку. Ева посмотрела Ему в глаза. Вдруг девушка почуствовала нестерпимое влечение, не то что к Дену, а просто почуствовать себя любимой. Бывшая гонщица прижалась к парню и поцеловала его. Мгновение слабости прошло и рассудок начал медленно возвращаться к девушке. Ева резко отстранилась от Дена:

- Эта была ошибка, Ден.

Ева встала и захотела погладить Тёмного, но желание резко пропало с его первым оскалом. Ева резко убрала руку, после попробовала ещё раз, но теперь пропало желание даже находиться близко: Тёмный припал к земле, оскалил клыки, глаза его налились злобой, шерсть на холке встала дыбом. Ева в ужасе стала пятиться назад, казалось, что Тёмный сейчас нападёт, но на счастье в это вмешался доберман. Реакция псов была совершенно не понятной. Собаки, которые ещё минуту назад валялись в песке и играли с детми вдруг стали готовы разорвать друг-друга. Рыжий встал между Тёмным и Евой и начал гавкать. Тёмный успокоился, шерть опустилась и оскал исчез. Рыжий начал заманивать дворнягу в лес, но Дени решил похвастаться крутезной, и на подходе к лесу дворовому в голову влетел камень. Тёмный в ярости развернулся.

- Ну что, понял!? – закричал Ден и взял палку. – Ну иди сюда, красавчик!

Еве на мгновение показалось, что дворняга злорадно усмехнулась. Тёмный рванул в сторону Дена. Настоящий ужас порозил парня, не когда пёс одним движением вырвал у него палку, а когда она раскололась в его пасти пополам. После, Тёмный впился клыками в его руку. Рваные раны, это ещё очень мягко сказано, что сделал с его рукой пёс.

Казалось, что он оторвёт ему руку, и возможно и оторвал, если бы Рыжий не набросился на своего собрата. Псы сошлись в смертельной схватке. Доберман явно уступал дворняге, и когда Рыжий лежал под лапами Тёмного, породистый что то прошипел. Дворнягу словно окатило ледяной водой. Он слез с горла Рыжего, начал толкать его носом, пытался поднять на ноги. Тёмный кинул последний взгляд в сторону Евы. В нём было столько боли, сожеления, страха, и сново это чуство. Неузнаю, вижу, но не замечаю.

Тёмный кинулся в лес что было сил, а Рыжий смотрел на Еву с призрением, но вскоре тоже бросился за Тёмным.

Ева не сразу отошла от шока, и лишь через минуту заметила корёжещегося от боли Дена и вызвала скорую. Джек и Джок смотрели вслед убежавшим псам, и лишь когда Дена погрузили, и Ева подошла к сыновьям Джек сказал:

- Мам, давай заведём собаку.

\*\*\*

Всю ночь Ева не могла уснуть. Она думала о пикнике у озера. Почему Тёмный напал, ведь они уже несколько лет там отдыхают, и сколько она знала этих псов, ещё не разу они, а уж тем более Тёмный, не проявляли агрессии. Сначало и был только Тёмный, а Рыжий прибился к нему всего пол года назад.

Вскоре Еву стали мучить другие мысли: сначало об отце, потом, как тяжело воспитывать детей одной, потом... Ева встала, подошла к окну и стала смотреть на звёзды. Она прислонилась к стеклу:

- Если бы ты только знал, как мне без тебя плохо.

Ева сама не заметила как заснула только под утро. Проснувшись чуть ли не в полдень, Еву ждал ещё один сюрприз. Только она собралась выйти и провереть почту, как чуть не упала. Что то большое лежало на пороге. Увидев, что это, Ева была в полном непонимании. На пороге спал Рыжий. Заметив Еву он встал, поттянулся и спокойно прошёл в дом. Дети к тому моменту уже были на кухни. Увидев пса им уже было не до еды. Джок соскочил с места и вцепился в Рыжего:

- Мам, а где Тёмный? Они никогда не расстаются.

Ева посмотрела по сторонам, но Тёмного нигде небыло. Рыжий пришёл один. Джек и Джок были вне себя от счастья.

- Мам, давай его оставим!

- Ну пожалусто!

- Мы будем хорошими!

- Мы больше не привяжем дядю Дени за ноги!

- Просим, просим, просим!!!

Большие гласки, это Евена слабость. После не долгих уговоров Ева согласилась оставить Рыжего. В нём было не просто чтото породистое, а почти королевское.

Так и длился счастливый месяц семьи Вей. Вот только месяц.

\*\*\*

- ДЬЯВОЛ!!!

Крог сидел в своём кабинете, перед ним стояло ещё несколько его подчинённых. Один из них подал голос:

- Генерал, мы не можем опредилить его место нахождение уже пол года...

- Мне пливать!!! Дастаньте мне его!!! Хоть из под земли!!!

- Кстати о земле. – послышалось из дверей. – Генерал, я могу с вами поговорить наидине.

Крог махнул рукой и помещение быстро опустело.

- Полковник, я надеюсь у вас дельная информация, так как это несомненно отразится на вашей репутации.

Полковник усмехнулся:

- Дельнее некуда.

Полковник протянул Генералу что то похожее на флешку. Генерал вставил её в компьютер. Глаза генерала ещё никогда не разширялись с такой скоростью. Он недоверчиво взглянул на полковника:

- Это достоверная информация?

- На войне ничего не может быть достоверным, но в случае удачи...

Крог не стал заканчивать фразу, мол дальше вы знаете. Генерал ещё раз пробежался по строкам информации и связался с полковниками:

- Готовте отряд. Летим к земле.

\*\*\*

Прошёл уже месяц. Дена хоть и выписали, но он всё ещё ходил в гипсе. Тёмный тогда задел артерию, и как следовало ожидать, узнав о новом питомце, Ден не обрадовался.

- Ден, даже не вздумай валить всё на Тёмного! Ты сам во всём виноват. Швырнул в него камень? Швырнул! Скажи спасибо, что он тебе в горло не впился.

Ева уже пол часа оправдовала действия Тёмного.

- Да тебе этот Тёмный дороже меня!!! – парень уже надрывал горло. – Посмотри, что твой милый и пушистый Тёмный сделал!!!

- А кто его справоцировал? – с сорказмом поинтересовалась Ева.

Этот спор длился с тех самых пор, когда Ден узнал о решении Евы приютить Рыжего.

- Ладно хватит. – прирвала спор Ева. – Сегодня поедем в лес на барбекю.

Ева отправилась собирать детей и Рыжего. У пса было много странностей, и дело не только в его глазах. Он совершенно не терпел над собой управы, и, как правило, любая попытка надеть на него поводок, или хотябы ошейник, заканчивалась вытаскиванием пса из подвала или снятием его с крыши. Поэтому в это раз Ева решила не тратить время, а просто посадила его в машину.

Приехали они в полдень, Дени пытаплся развести огонь одной рукой, Джек и Джок опять играли в армейцев и не могли решить, кто будет генералом, а кто полковником. Одна только Ева не могла найти себе место, и пошла к Рыжему. Ева повернула морду пса к себе:

- Рыжий, где Тёмный? Ты же знаешь, где он.

Как и следовало ожидать, Рыжий не отреагировал. Ева погладила его по голове:

- Вот хорошо вам. Ничего не делайте и вас все любят. – Ева попыталась прижать к себе Рыжего, но тот славился своей недотрожностью. Девушка усмехнулась. – Скажи Рыжий, по девушкам не гуляю.

Ей вдруг показалось, что Рыжий усмехнулся. Ева погладила пса по голове:

- Ладно, пора найти детей.

Джек и Джок были не далеко от лагеря. У них шёл настоящий бой за звание. Джок на отрез отказывался быть полковником:

- Так не честно!!! Я всегда полковник!!! Почему я всегда полковник???!!!

- Потому что я старший!!!

- На сколько ты меня старше?!!!

- На 32 минуты 45 секунд!!!

Джок не отступал:

- Не буду!!! Буду ГЕНЕРАЛОМ!!!

- Замолчи!!!

Джок чуть не сгорел от злобы:

- А ты мне рот не...

Джек закрыл брату рот и прижался к дереву:

- Замолкни. – чуть ли не шёпотом говорил Джек. – Ты слышал?

Братья заглянули за холм и остолбенели. Там стоял тризубец и 6 крогов. Джок сглотнул:

- А на картинках они кажутся поменьше.

Джек акуратно пополз в сторону:

- Идём.

- Ты что, СПЯТИЛ!!!??? Нам бежать отсюда надо, маму предупредить!

У Джека в глазах блестел настоящий азарт:

- Не трусь, брат. Когда тебе ещё такой шанс предоставится?

Джок не знал, почему пополз за братом прямо в логово к крогам. Парни тихонько пробежали мимо сторожей и залезли в какое-то хранилище. Мечта любого мальчишки, залесть в хранилище оружея крогов, и она исполнилась. Все стены были увешены всевозможным оружеем. У братьев просто потекли слюни. Первоначальный план был, унести всё, но после того, как Джока придавило одной только пушкой и он еле смог её с себя сбросить, планы поменялись. Парни с огромным сожелением осознали, что они не смогут пронести не одного гранатомёта или лазерного оружея. Пришлось обойтись второсортной взрывчаткой. Она действительно была второсортной, на фоне лазеров и гранатомётов.

Пока Джек «Чистил» полки со взрывчаткой, Джока привлекло странное оружее:

- Джек, а разве кроги стреляют из лука?

Джек посмотрел на брата:

- Ты что, совсем уже?

Джок показал брату интересный предмет: огромный и,на удивление, лёгкий лук. Вскоре братья нашли к нему и стрелы. Вот стрелы ввели братьев в настоящий ступор. Джек разглядывал стрелу:

- Нет, я конечно встречал безтолковоке оружее, но это, я признаюсь, рекорд.

Джок тоже разглядывал стрелу:

- Она совершенно не острая, и это даже не метал. – Джок разглядывал наконечник. – Это какой то синий камень.

Джек прирвал брата:

- Пливать, у нас есть взрывчатка. Теперь валим от сюда.

Джок долго не мог ответить на вопрос, почему взял лук, и уж темболее, тяжёлый колчан с безтолковыми стрелами. И вот когда от спасения оставалось всего несколько метров, в лагере поднялся шум. Разумеется причиной стало подчищенное хранилище оружея. Братья шли нагруженые всем, совершенно не торопясь, пока из-за спины не послышались крики:

- А это ещё кто такие?!

Мальци повернулись и Джек показал на брата:

- Он генерал.

Джок бросил в брата злобный взгляд, а кроги кинулись к мальчикам. Джек наглядно побледнел, а Джок прошептал:

- Брат, а вот теперь бежим.

Мальчишки кинулись на утёк. Кроги стремительно догоняли и Джек вытащил из кармана какойто шарик. Джок через слёзы закричал:

- Ты что задумал?!

Джек развернулся к крогам, бросил шарик, и, перед тем как упасть на землю с братом, крикнул:

- Терять уже нечего.

Прозвучал огромный взрыв и кроги разлетелись в разные стороны. Джек помог брату встать, и только они кинулись к лагерю, он кинул второй шарик, чем полностью добил преследователей.

Когда мальчики прибежали, Ева кинулась к ним и расцеловала. Она уже не верила, что с ними всё в порядке. Поток материнской любви прошёл только через несколько минут, тогда она и заметила лук, на плече сына. Ева буквально сорвала его с Джока. Какой угодно лук в галактике, но этот она бы никогда не перепутала:

- Где вы его взяли?

Джек и Джок стали утверждать, что времени мало, но Ева не отступала. Но не только Ева проявляла интерес к луку. Рыжий тихонько подошёл, взял колчан со стрелами и утащил их куда то. Вскоре братья разкололись и сказали откуда они всё это взяли.

- ВЫ БЫЛИ В ЛАГЕРЕ КРОГОВ???!!!

Скандал закончился очень быстро, прямо с приходом трёх обгоревших крогов. Мальчишки вжались Еве в ноги. Кроги были просто в ярости, правда увидев Еву они заметно повеселели. Один из них вышел из шеренги:

- Вы только полюбуйтесь, даже искать не надо. Сами пришли. – крог приблизелся к Еве. Сидящий рядом Ден сжался в камок на земле от ужаса, чем не мало повеселил крогов, но крога не это интересовало. – Ева Вей, ещё известная как Молли. Победительница великих гонок Обана. Пилот, дважды стёршая в порошок команду крогов.

Дети и Ден просто обалдели от услышанного. Ева прижала детей ближе к себе:

- Что вам нужно?

- А мы за вами. Точнее за вашими детьми, и поверьте, не за то, что они взорвали наш лагерь. Хотя и за это получат.

- Зачем они вам? Что вы хотите с ними сделать?

Крог усмехнулся:

- Люди такие странные создания, совершенно не умеют жить по статусу... – крог сделал драматическую паузу. – Вот и аватар не соображает, что делает.

Ева в одну ахабку подхватила детей на руки. Крога позабавила такая реакция. Но стоило ему подойти на шаг, как ему в руку вцепился Рыжий. Крог добрых пол минуты пытался стряхнуть пса с себя, но вскоре ему это удалось. Пальцы крога сомкнулись на шее пса, но вдруг крог расслабил хватку и недоверчево посмотрел на Рыжего. Через мгновение он повернуся к своим:

- Дайте ка мне тот камень, что нам дал король нуразии.

Услышав про камень, в Рыжего будто деман вселился. Он начал рваться, кусаться, лаить, но крога ничего не брало. Один из крогов дал главному какой то странный камень голубого цвета. Доберман резко зажмурился. Крог прислонил камень к псу и тот засветился голубым свечением. Кроги были просто вне себя от радости:

- Да, нам сегодня везёт по крупному. – крог швырнул пса в дерево. – Принц Аикка, как мы рады вас видеть! А мы вас на нуразии уже обискались! – крог пнул пса. Послышался хруст костей. Рыжий пролетел пять метров и приземлился всего в двух метрах от колчана со стрелами. Рыжий из последних сил поплёлся к стрелам и засунул голову в колчан. Крогов это не мало повеселило. – Принц, что вы там хотите найти? А его высочеству не пристало присмыкаться в облике жалкого пса?

Крогу надоело смотреть на добермана, по пояс в колчане, правда подойти к нему стало его последней ошибкой. Крог только потянул пса за шкирку, как вдруг, яркая вспышка и нож по рукоядь вошёл в глотку крога. Последние слова, которые слышал крог: «Это мой колчан, и только я знаю, что в нём находится».

Крог ещё не упал, когда чёрная тень уже была перед его подчинёнными. Кроги начали беспорядочно махать своим оружеем, но в ловкости они явно уступали сопернику. Молненостным движением чёрная бестия подхватила лук со стрелами. Когда крогов раскидало в разные стороны, Джек и Джок были вынуждены признать, что стрелы не такие уж и бесполезные.

Кроги больше не шевелились, а «Чёрная фурия» сначало опустил лук, а потом, взявшись за рёбра, опустился на колени. Ева не могла поверить своим глазам. Она медленно отошла от детей:

- Аикка... – чуть ли не шёпотом сказала Ева, после чего кинулсь к другу. – АИККА!!! Ты в порядке?! Ты...ты... – вдуг Ева замолкла и собралась с мыслями. – Где Рыжий?

Аикка только попытался засмеяться, как грудь сдавила острая боль:

- Нет никакого Рыжего... и никогда не было... – Аикка недовольно сморщился. – Я прожил в шкуре пса почти пол года.

Ева осталбенела, когда до неё стало доходить:

- Я же тебя за ушком чесала.

Аикка улыбнулся:

- Это было очень приятно. – вруг Аикку как ужалело. – Так, нет времени. Они нашли нас всех. Вас и меня. Это очень плохо,надо уходить.

Ева тут же спохватилась:

- Мы сейчас же уедим отсюда. Дени, хорош валяться, вставай. Мы должны...

- Нет. – перебил Аикка. – Я вывел их. Я вывел их на вас. Они знают, что я сдесь не просто так, тем более в шкуре пса. – Аикка попытался встать, но у него это не сразу получилось. Глубокий вдох, и он смог встать только с третьей попытки. – Возьмитесь за руки, я переброшу нас на Нуразию.

Ева резко спохватилась:

- Аикка, а как же Дени?

- Его нельзя здесь оставлять, они убьют его. Полетит с нами.

Дени еле переберал слова:

- Что...я..я никудааа..с этим...никаких Нуразий мне не надо!!!

Аикка посмотрел ему в глаза:

- Скажи Дени, ты хочешь жить?

Дени попытался спрятать страх:

- Ты мне угрожаешь?

Аикка улыбнулся:

- Я? Нет. И кроги, которые прибудут сюда через пару минут, тоже не будут тебе угрожать. У них на это времени не будет, а удар топором по голове, как правило, быстрее любых угроз. Ты так не считаешь?

Ден понял, на что намекает «Рыжий». С огромной неохотой, но он взял детей за руки. Яркая вспышка и пятёрка оказалась в тёмном лесу. Ева огляделась: деревья, кусты и кромешная тьма. Джек и Джок прижались к Еве, а Ден вообще начал истерику:

- ЧЁРТ ВОЗЬМИ!!! Где мы находимся!!!??? Хватит с меня на сегодня приключений!!! ХОЧУ ДОМОЙ!!!

Истерика продолжалась до тех пор, пока Аикка, со всего размаха, не ударил Дена по лицу. Ден повалился на землю и застонал, а Аикка, уже в ярости, зашипел на него:

- Надеюсь полегчало! А теперь перестань кричать! – Аикка попытался сделать глубокий вдох, но грудь отозвалась жгучей болью. – Ладно, надо идти, солнце недавно село, день кончился, а ночь ещё не началась, значит у нас есть пара часов полного затишья. Надо идти.

Ночной лес Нуразии не особо отличался от земного, только разница во времени была шесть часов. Всю дорогу Ева помогала Аикке идти, Джека и Джока сразу заинтересовал столь необычный субьект. Джек:

- А ты ниньзя?

Аикка посмотрел на мальчиков:

- Эээ... нет.

- А почему одет как ниньзя?

Действительно костюм Аикки очень напоминал костюм ниньзя: сплошной, совершенно чёрный, полностью оптягивал всё тело и в некоторых местах был подтянут чёрными лентами, что ещё больше давало сходство с древнеми шпионами. Сапоги и перчатки, так же, как и костюм, плотно прилегали и были на удивление элостичными. Завершал эту картину чёрный капюшон и высокий воротник, который можно было использоватьт как маску. Аикку одолевал целый поток вопросов.

- А у тебя есть меч?

- А тебя учили, или ты самоучка?

- А у вас есть школы ниньзя?

- А ты наёмник, или саи по себе?

- А ты умеешь летать?

- Да! Все ниньзя умеют летать?

- Я НЕ НИНЬЗЯ!!! – Аикка уже надрывал горло.

Это он конечно сделал зря. Боль в груди раскалилась до такой степени, что у Аикки подкосоло ноги. Ева тут же разогнала детей и помогла Аикке сесть:

- Аикка, ты должен отдохнуть. Прошу, давай остановимся хотябы на пол часа.

Принц уже был не в силах идти и рухнул на землю. Ева помогла Аикке сесть и пошли распросы:

- Так, что здесь происходит?

Аикка неожиданно закинул голову:

- Молли... я задам тебе очень не скромный вопрос. Твои дети своего отца хоть раз в жизни в глаза видели?

Этот вопрос заставил Еву побелеть от неожиданности, но Джек спас положение:

- Нет. Мама сказала, что он умер ещё до нашего рождения.

Ева стала нервно отводить взгляд в сторону:

- Джек, Джок, в кустики.

- Но нам не надо.

- Я СКАЗАЛА «В КУСТИКИ»!!!

Мальчики сломя голову понеслись в кустики, а Ден недоверчево посмотрел на Еву:

- А что, не умер?

- Нет. – девушка взяла себя за переносицу. – Какое это вообще имеет отношение к делу?

- Ты просто не хочешь признавать, что ты была не права. – принц смотрел Еве в глаза.

- Аикка, давай не будем об этом. Он там, а я здесь.

- Ты же хочешь его прощения. Что бы он был рядом.

Ева буквально «встала на дыбы»:

- А ЧТО Я МОГУ!!!??? Если бы он хотел меня простить, он уже давно был бы здесь.

Аикка посмотрел на девушку:

- Он хотел тебя простить, и уже очень долго был рядом. – Ева была в шоке, а принц ненапрягаясь продолджил. – Но после «инцидента» он долго не простит.

Бывший пилот смотрела на Аикку огромными глазами:

- Какого инцидента?

Принц улыбнулся и посмотрел на гибс Дени:

- Ну как, болит?

- БОЛИТ!!!??? – для Дена это тема болела больше чем рука. – Да я даже такого слова не знаю, как можно описать боль в руке!!!

Аикка недовольно цокнул и посмотрел на девушку:

- Да, он тебя ещё долго не простит. Хотя, кто его знает? Я лично вообще ожидал, что он разорвёт Дени на части, и я очень удивлён, что он впился ему в руку, а не в глотку... Может у тебя всё же есть шанс.

Ева ловила воздух губами, незная что сказать:

- Я... ма... он... ты...э-э-э...

- Молли. – Аикка перебил «вяканье» Евы. – Я был твоей собакой 1 месяц... а Джордан и того больше.

Ева закинула голову. Всё, её добили.

- Значит... – девушка говорила на одной ноте. –Тёмный –это...

Аикка попытался привстать:

- Он такой же Тёмный, как и я Рыжий.

- Оу-у-у... – Еве уже было абсолютно всё равно. – Каких ужасов жызни я ещё не знаю?

Аикка улыбнулся до самых ушей:

- Например того, что Джордан уже 4 года, как нашёл способ сойти с трона аватара, но,тем не менее, совершенно не думает слезать.

Еву словно разила молния:

- Что? – Ева еле сдерживала эмоции.

Принц посмотрел на девушку:

- Что что? Как узнал это? Подошёл к творцам и спросил их.

Сердце гонщицы ещё никогда не билось так быстро.

- П-п-почему... – девушка с трудом выговаривала слова. – Как он добился того, что бы творци ему рассказали?

- А у них выбора небыло, у Джордана был очень вязкий аргумент. – Аикка неприятно поморщился. – Я конечно понимаю его положение на тот момент, но он конечно перегнул палку.

Ева не находила себе места:

- Какой аргумент?

- Нууу... скажем так. – принц сделал драматическую паузу. – После вашего «инцидента» аватар очень сильно изменился. Ему на тот момент было на столько всё-равно, что он просто подошёл к творцам и спросил, как сойти с трона. Разумеется он получил отказ и пригрозил, что если творци ему не скажут, он просто пойдёт по стопам Каналетто, только с двумя отличиями: уничтожить, для того, что бы СОЙТИ с трона аватара, и не совершать его главных ошибок. Каналетто пытался уничтожить галактику с конца, уничтожив планеты, а Джордан пригрозил сделать проще. Он пообещал уничтожить Обан, а дальше галактика сама себя уничтожит в течении пары тысяч... ну может миллионов лет. – Аикка усмехнулся сам себе. – Они ему не поверили... и через пару часов Джордан высушил 2 океана и одну треть суши превратил в безжизненную пустыню, а когда заявились творци аватар просто сказал, что это лёгкое предупреждение и то, что второго не будет. Творци оказались в тупике и были вынуждены сказать Джордану то, что он требовал. Они сказали ему, что занять его место сможет существо, повидавшее жизнь, испытавшее боль и готовое пожертвовать самим собой во имя других... – Аикка покачал головой. – Но стоило ему это узнать он тут же возродил всё назад и вернулся к своим обязаностям, а творцам сказал, что на земле его больше никто не ждёт.

Ева резко отвернулась от Аикки. Она не хотела, что бы он видел, как она плачит. Ева сжала воротник кофты и на её шее блестнула серебрянная цепочка.

А тем временем Джек и Джок отчаяно пытались разобрать, о чём говорят взрослые. Джек уже был на нервах:

- Брат, о чём они говорят? Я ничего не слышу.

- Я тоже. – Джок бегал пальцами по сенсерному экрану. – Ничего не понимаю. Куда мы попали? Зоны нет вообще, кроме компаса ничего не работает... – в голосе мальчика послышались слёзы. – Даже пицу не заказать.

Джека терзали смутные сомнения:

- Джок, почему мама так испугалась, когда этот парень заговорил о папе?

- У меня другой вопрос: почему мама когда она расстроина всегда берётся за шею.

- Может кулон трогает?

Джок покосился на брата:

- Какой кулон?

Подрывник изрядно покраснел:

- Помнишь, год назад ты сказал мне, что хранить питарды в карзине для белья очень не выгадно. Мама может найти, а даже если не найдёт то посли стирки стрелять они не будут. Я только собрал весь свой инвентарь и вдруг увидел, что мама идёт в ванную. Я начал паникавать и залез в карзину. – Джек отвёл взгляд от брата и покраснел ещё больше. – Я узнал много интересного. Девочки, ну совсем непохожи на мальчиков а ещё у них...

- Дже-е-ек. – Джок начал погонять брата.

- Ну да... – подрывник вернулся к теме. – У мамы на шее висел странный кулон: он очень большой и, скорее всего, он открывается, но мама его никогда не снимает и никому не показывает. Ещё на цепочке висело какое то странное кольцо. Она только моется без них. Может их она и трогает, когда ей плохо?

Джока очень заинтересовала эта идея и он написал себе это в пямятку на книге, после чего обратился к брату:

- Ладно брат, давай о более серьёзном. Что у нас есть?

Джек вывернул рюкзак, сумку брата, все карманы (только в штанах их было 8 штук) и начал пересчёт вещей:

- У нас есть: 38 бомб, украденых в лагере крогов, 50 дротиков с порализатором, 45 метров прочной верёвки, 2 кг живых червяков... – Джок поднял глаза на брата с электронной книги, а Джек продолжал. – 2 складные удочки, надувной спасательный круг...

- Ты что, на рыбалку собрался? – Джок перебил брата.

Джек самодовольно усмехнулся:

- Всегда будь готов к неожиданностям! Вот видишь, неподкочало и в этот раз. Ладно, продолжаем: 4 охотничих ножа, 3 складных, 10 коробков спичек, 1 пачка снотворного, 1 кг пичения, 1 фляга, 1 эелектрошокер и банка блох.

Джок был в ужасе:

- А банка блох то зачем?

- Ну-у-у... – Джек злорадно усмехнулся. – Кнопки на стул – это прошлый век, раны быстро заживают, а дядю Дени надо держать в ежёвых рукавицах.

- Да уж. – Джок сделал безразличное лицо. – Хотя он нам тут уж точно не помешал бы, это факт.

Мальчики собрали свои вещи и Джок вернулся к изучению своей книги. Вдруг Джек резко повернул голову в сторону кустов:

- Ты это слышал?

- Ничего не слышал. – ответил Джок.

Джек очень насторожился, взял нож и отошёл в кусты, а Джок, оставив последние надежды определить своё местонахождение, выключил книгу. Глянцевый экран электронной книги отражал всё как зеркало и Джок, невольно залюбовался сам собой. Правда позёрство перед «зеркалом» закончилось, как только «книжник» увидел, что по дереву, прямо по стволу, сверху вниз, к нему ползёт ктото. Джок окуратно закрыл книгу и, неподавая виду встал и начал неспеша отходить от дерева. Джок был умным мальчиком, и допускал мысль, что некто может не настроин агресивно. Вдруг у Джока выпала электронная книга, но, только он повернулся и собрался её поднять, чёрная тень пронеслась мимо и просто вырвала её из рук Джока.

Ева знала, что Джек может наброситься сзади, но то, что это может сделать Джок, для неё оказалось огромной неожиданностью. Чёрная тень только выскочела из кустов, как на неё сверху, с боевым кличем, налетел Джок, и только когда он повалил воришку на землю и сорвал с него капюшон, Джок заметил, что это такой же ребёнок, как и он. Это был маленький нуразиец, лет 9-ми не больше. Мальчёнка был страшно напуган и не знал, что делать, но «пострадавшего» это не волновало. Джок вырвал у нуразийца своё имущество и двинулся в сторону матери. Правда на этом сурпризы не закончились. При виде Аикка воришка замер на месте, а принц поднялся из последних сил:

- Аккиро? – Аикка произнёс, словно боясь спугнуть.

На глазах воришки заблестели слёзы и он кинулся к Аикке:

- ПАПА!!!

Мелкий чуть не снёс Аикку на повал, но принц всё же выстоил. Отдалеваемый жгучей болью, принц опустился на колени и прижал мальчика к себе.

- Ты вернулся, папа. Ты обещал и ты вернулся. – мальчик сжал Аикке рёбра и посмотрел на него. – Пап, что с табой?

Принц говорил уже шёпотом:

- Аккиро, если бы ты только знал, КАК больно ты мне делаешь.

Мальчик тут же отпустил Аикку и он упал на землю. Аккиро помог Аикке подняться:

- Пойдём, до дома осталось всего ничего.

Аикка позвал всех идти за ними, Джок нашёл брата, привёл его к Еве и все пошли за Аиккой. Гдето через 800 метров стоял дом, он был на самой окраине королевства, было очень поздно, но в нём всё равно горел свет, и Аикка нервно сглотнул. Аккиро подбежал к двери и постучал. Через пару секунд дверь открыл довольно пожилой нуразиец. У него была довольно густая и длинная борода, седые волосы были неровно срезаны по плечи, одет он был в почти нищенские чёрные тряпки, но увидев Аикку, он просто втащил его в дом, быстро загнал всех, кто был с ним и запер двери на засовы. Нуразиец тут же бросился занавешивать все окна, и даже немного приглушил свет.

Всё это время Ева смотрела на него и не могла понять. Она видела в нём что то настолько знакомое, но не могла вспомнить. К этому времени старик закончил свою деятельность и звериным взглядом окатил принца:

- Ты сошёл с ума, в такое время шататься по лесу!? Если бы тебя кто то увидел!? Ты не о себе, ты о Аккиро подумай!!!

Ева была в сметении. Этот голос, он бы так знаком Еве, но она не могла его вспомнить. Вдруг старик посмотрел на земных гостей и, при виде бывшей гонщице, по его лицу раползлась нежная улыбка:

- Неужели это та самая шпионка, которая пробралась в наш гараж на Алвасе?

Еву словно окатило холодной водой:

- Вы тот самый нуразиец, учитель Аикки, который соправождал его на гонки.

- Да. – учитель кивнул. – Тогда я ещё был советником короля.

Ева окинула взглядом учителя принца:

- А вы же вроде были не такой уж и пожилой.

- И одевался лучше. – учитель закончил фразу за Еву. – На какие только жертвы не пойдёшь, когда ты обьявлен вне закона.

- Что?! –гонщица была в ужасе.

- Я обо всём тебе расскажу, но не сегодня. – учитель положил Еве руку на плечё, после чего подошёл к Аикке. – Что у тебя с рёбрами. – старик провёл руками по рёбрам Аикки. – Как мило, они все переломаны. Кто тебя так?

- Кроги. – чуть дыша произнёс принц.

- Ещё лучше. – учитель закатил глаза. – Аккиро, позови Одим.

- НЕТ!!! – выкрикнул принц и расскалённый метал растёкся по груди. – Не надо, пожалусто. Я и так побитый.

Но мечтам Аикки было не суждено сбыться. Никто даже не заметил, как у подножья лестницы появилась нуразийка. Она была довольно высокой, 2 рыжих толстых хвоста спускались чуть ниже колена, большие глаза, длинные тонкие пальцы и невообразимо идеальная кожа, а лёгкая белая ночнушка, чуть выше колена, выдавала все контуры точёной фигуры. Но самым странным была её кожа, она словно сияла.

Нуразийка неспеша, отмеряя шаги, подошла к Аикке. Ден, неотрывая взгляд от нуразийки слушал, как быстро начинает биться его сердце. В этот момент он не хотел ничего больше, чем просто прикоснуться к ней. Нуразийка посмотрела Аикке в глаза, а принц буквально поджал уши:

- Одим, прошу, давай без скандалов.

Девушка усмехнулась:

- Каких скандалов, Аикка? На какую тему я вообще должна заводить скандал? На тему того, что твой сын видет тебя раз в год? Разве это тема для скандала? Я уже не говорю про себя, потому что на меня тебе похоже уже давно напливать.

- Ты же знаешь, что это не так. – Аикка попытался оправдаться. – Я люблю тебя и Аккиро больше всего на свете.

- Тогда почему тебя никогда нет!!!??? Твой учитель обьявлен вне закона так же, как и ты, но он почему то может быть здесь, а ты нет! У меня вообще такое ощущение Аикка, что я родила ребёнка не от тебя, а от твоего учителя!!! Он то всегда рядом с твоим сыном, в отличие от тебя!!!

- Одим, пожалусто.

- ЗАМОЛЧИ!!! Ты... ты... – старик в панике закрыл уши Аккиро. – ГРЯЗНЫЙ БЕЗЧЕСТНЫЙ БЛУДНИК!!!

Судя по лицу принца, это было самое страшное оскарбление в его жизни, а вот Дени себя чуствовал более чем довольным. Он решил «выручить принца» и успокоить Одим, но его прекрасное настроение закончилось в тот момент, когда он взял её за локоть. Он так и не успел закричать, потомучно старик ударил его дубиной по голове. Ева страшно испугалась такой реакции, но когда посмотрела на Дени она уже боялась не старика, а нуразийку. У Дена совершенно небыло кожи на ладоне, она была прозжена до самого мяса, а учитель был зол, как никогда:

- Одим, успокойся!!! Когда ты в гневе, ты не контролируешь это!!!

Только сейчас гонщица заметила, что принц буквально вжался в стенку лишь бы быть дальше от девушки. И только, когда нуразийка отошла, Аикка нервно выдохнул и сполз по стене на пол. Нуразийка глубоко вдохнула, и странное сияние её кожи сразу прекратилось. Нуразийка подошла к Дену, взяла его за разъеденную ладонь и её руки тут же покрылись голубым свечением. Через пару секунд свечение прекратилось а на ладоне Дени уже небыло и царапины. Произошедшее повергло Джека и Джока в шок.

- Вау... – чуть дыша произнёс Джек. – Я хочу такую же кожу.

Ева ничего не понимала, но учитель не заставил всех ждать:

- Одим, у тебя ещё будет время отъиграться на Аикке, у него переломаны рёбра. – старик поднял Дени за шкварник и посадил на кресло. – Я займусь гостями, а ты иди и залечи Аикке кости. Завтро он мне нужен будет здоровым.

Одим подошла к Аикке и, конечно же на зло, со всей силы надавила на рёбра. Вдруг жидкий метал в груди начал превращаться в мягкое тепло по всему телу и вскоре боль исчезла полностью. Помутневший от боли, взгляд Аикки начал медленно проясняться и вскоре он смог рассмотреть голубое сияние от рук Одим.

- Ты такая красивая. – Аикка «прощуповал почву». – Я тебя люблю.

Вдруг раздался звучный хлопок и на лице принца красовался чёткий жгучий отпечаток ладони Одим.

- Я тебя ненавижу! – сквозь зубы процедила Нуразийка.

Одим встала и направилась в спальню, а Аикка недовольно потёр горячую щёку. Учитель бросил в принца насмешливый взгляд:

- Прости Аикка, но ты это заслужил. – парень покосился на своего учителя и тот обратился к Аккиро. – Будь гостеприимным хозяйном, отведи мальчиков наверх и дай им другую одежду. – старик осмотрел братьев. – Они слишком выделяются.

Аккиро подхватил Джека и Джока и они пошли наверх, и тогда бывший пилот вступила в свои права:

- Я требую мне всё объяснить прямо сейчас!

Старик поднял глаза на Аикку:

- Иди к Одим пока она ещё не совсем разозлилась.

- А она может разозлиться ещё больше? – в словах принца слышался сарказм. – Что я могу сделать, если меня объявили вне закона?

- Делать надо было раньше, а не сейчас.

Аикка встал:

- А что я мог сделать?!

- ГУЛЯТЬ НАДО БЫЛО МЕНЬШЕ!!! – принц вздрогнул и попытался отвести взгляд от своего учителя, а старик похоже выливал всё, что у него накопилось. – Ах ты бедняжечка, вне закона объявили. – старик открыто издевался над Аиккой. – Да ты хоть головой понемаешь, на что ты обрёк своего сына? Ты хоть можешь себе представить что будет, если в городе узнают кто отец Аккиро. Да родиться от насильника и то более почётно, чем быть внебрачным сыном короля. К тому будут относиться с жалостью и понеманием, а к Аккиро, как к случайному последствию блудного поведения его матери!!!

Аикка попытался оправдаться:

- Одим никогда бы...

- ЕСЛИ РЕБЁНОК ВНЕБРАЧНЫЙ, ЗНАЧИТ ОНА БЛУДНИЦА!!! – перебил старик. Аикка серьёзно замялся, сказать было нечего. Учитель перевёл дух и понял, что сильно перегнул палку – Ступай.

- Но учитель...

- СТУПАЙ!!! Хорть раз сделай так, как я тебя прошу!!!

Ева не верила своим глазам, но Аикка не просто не перечил, он даже не допускал мысли не повиноваться слову наставника. Аикка склонил голову перед учителем и поднялся наверх.

Когда принц ушёл, старик едва сдерживал слёзы. Взяв себя в руки, учитель поднал Дена и попытался привести его в чуство, но все попытки оказались чщетными, он слишком крепко получил по голове и учитель отнёс его в комнату. Когда Ден в отключке лежал на кравати старик обратился к Еве:

- Я покажу вам вашу комнату.

- Подождите. – Ева видела, что старик еле сдерживает слёзы. – Я должна у вас столькое спросить.

- Пожалусто. – слова давались ему с трудом. – Давайте поговорим об этом завтро. Мы все очень устали за сегодня.

Учитель проводил гонщицу в её комнату и ушёл.

Тем временем в комнате мальчиков Джек и Джок просто не могли найти себе места. В комнате было много разных штучек, в том числе и оружее, а следовательно последовали и распросы:

- Это всё твоё?! С ума сойти!!! – Джек был вне себя от радости. – Я хочу такую же комнату.

- Джек. – Джок покосился на брата. – Ты только за сегодня это говоришь во второй раз.

- Ну и что?! – подрывник завалился на свою кравать. – Я бы не отказался здесь пожить недельку.

Джок закатил глаза и продожил сдувать пылинки со своей книжки, что не мало заинтересовало Аккиро:

- Ты прости меня за то, что я попытался украсть твою.. – Аккиро отчаяно пытался подобрать слово. – Штуковину.

Джок протёр экран и сново вбил данные их местанахождения. Как и следовало ожидать, компьютер выдал ошибку и «мозг» решил идти другим путём:

- Аккиро, а где мы находимся?

Нуразиец покосил взгляд:

- У меня дома.

- Нет. – Джок не знал, как задать вопрос. – Можно как то более глобально?

Аккиро задумался:

- Окраина запретного леса.

- Глобальней!

- Окраина королевства.

- Ещё глобальнее!

- 2 километра от реки «Чёрных Теней».

- Ешё глобальнее!!!

- ДА ЁЛКИ-ПАЛКИ!!! – Джек уже в ярости спрыгнул с кравати. – На какой мы планете!!!???

- На Нуразии. – совершенно спокойно ответил Аккиро.

На мгновение в комнате повисла гробовая тишина. Похоже мальчики были готовы услышать всё что угодно, кроме этого. Джок не спеша ввёл в книгу название планеты и... удивление было не передать словами.

- Мы в... 10 световых годах от Земли?

Джек посмотрел на брата:

- Такого я не ожидал.

- Мы на Нуразии... мы на Нуразии. – нервно повторял просебя Джок. – Мы... ну ОЧЕНЬ далеко от дома.

- НЕТ!!! – раздалось со стороны Джека. – Я забыл покормить своих тараканорв!!!

- ДЖЕК!!! Мы загремели на Нуразию, а тебя волнует, покормил ли ты своих тараконов!!!?? У тебя с головой всё впорядке!!!??? НАС ТУТ САМИХ СЪЕСТЬ МОГУТ!!! – у Джока уже сдавали нервы. – Чего мы ещё не знаем!? Ты случайно не король?

- Нет. – Аккиро нежно улыбнулся. – Мой папа король.

Джек похлопал глазами и улыбнулся во весь рот:

- А у меня случайно нет танка в подвале? – мальчишка пилил нуразийца взглядом. – Ну!? Я жду!

Аккиро окатил своего нового друга недоверчивым взглядом:

- Э-э-э... не знаю.

Джек печально опустил голову.

- А ты будешь с нами спать? – поинтересовался Джок.

- Нет. – ответил Аккиро. – Здесь двухспальная кравать, я пойду спать к своему учителю, а вы тут рапологайтесь.

С этими словами Аккиро ушёл, оставив братьев одних.

Тем временем Аикка стоял перед дверью в спальню с убитым видом. Он уже 15 минут пытался открыть дверь, и каждый раз безрезультатно, но 100-я попытка оказалась успешной. Одим смотрела в окно и даже не обернулась, когда Аикка вошёл. В комнате была кромешная тьма, и лишь лунный свет скользил по белой ночнушке девушки. Аикка недоверчево подошёл к Нуразийке, но взять за плечи так и не смог.

- Только дотронься... я тебе все кости переломаю. – сказала Одим, но принц на это не отреагировал. – Не трогай меня!

Нуразийка со всей силы ударила Аикку по лицу. Как же хорошо, что нуразийцы знают толк в строительстве и делают толстые и звуконепроницаемые стенки, иначе бы Аккиро пополнил бы свой словарный запас парой сотен новых слов. Одим высказала Аикке всё, что у неё накопилось за эти годы: как она лгала Аккиро, хотя уже сама не верила, что Аикка вернётся, как долго она ждёт его, как редко видит и всё в этом духе. Через минут 10 Одим высказала Аикке всё и немного успокоилась, и принц попытался подойти к девушке:

- Одим, ну пожалусто... ну подожди ещё немного.

- Сколько? – лунный свет отражался в двух влажных дорошках на щеках. – Сколько я ещё буду ждать? Я уже 9 лет жду, или 10-й будет счастливый в моей жизни!? Я устала, Аикка! Сколько это может...

Одим не успела договорить, Аикка поцеловал её в губы. Она слишком давно не видела Аикку, слишком давно не чуствовала его тепла. Она уже не помнила, не как с неё слетела начнушка, не как она оказалась под одним одеялом с Аиккой... ей уже было всё равно.

\*\*\*

- Аикка... – Одим лежала на плече принца и водила рукой по его обнажённому торсу. – Я могу узнать, что ты делал на земле и почему от тебя так пахнет волком?

Аикка усмехнулся, откинул голову и прижал к себе Одим:

- Лучше тебе не знать.

Нуразийка обняла Аикку за шею и прижалась к его щеке.

- Я хочу, что бы так было каждую ночь. – шептала Одим на ухо Аикке. – Когда всё это кончится? Аикка, когда я буду видить тебя каждый день, засыпать рядом с тобой каждую ночь?... Когда?

Аикка так и не ответил на этот вопрос. Руки принца скользнули по талии Одим, её длинные волосы переливались в лучах лунного света и путались в руках принца, а бархатная кожа невольно тянула к себе. – «идеальная». – это было единное слово, которым Аикка мог описать Одим. Девушка легла Аикке на грудь и медленно уснула. Аикка любил наблюдать, как Одим засыпает, но вскоре заснул сам. Это была первая за долгое время ночь, когда они оба могли спать спокойно.

***\*2\* Ведьма***

Ева лежала на кровати и не могла уснуть. Как можно вообще спать, когда ты пол года кормил лучшего друга с рук и чесал его за ухом? Ева не могла больше лежать и спустилась на кухню, но на удивление там горел свет. Девушка вошла и увидела учителя Аикки.

- Вам тоже не спится? – поинтересовалась пилот. – Уже так поздно.

- Когда возвращается Аикка, я никогда не сплю. – ответил старик. – Не могу.

Ева решила, что это её последний шанс всё узнать:

- Все уже спят... может хотя бы теперь вы мне всё расскажите?

Старик вздохнул:

- Аккиро, он так похож на Аикку... – учитель потёр лицо руками. – Это моя вина. Моя и больше ничья.

- Но в чём ваша вина?

Старик посмотрел на Еву:

- Я... – старик словно пытался найти нужные слова. – Я позволил себе то, что мне было непозволительно.

- Что именно? – неотступалась девушка.

- Я должен был быть его учителем, а он моим учеником... – старик замялся. – А он стал для меня сыном. Я позволил себе проявить к Аикке отцовские чуства.

Нуразиец говорил об этом так, словно совершил самое страшное преступление в жизни.

- Но что в этом плохого? – непонимала девушка. – Почему этого нельзя было делать?

- Ты не понимаешь. Я должен был следить за ним и направлять, хочет он этого или нет, а я стал давать ему поблажки, позволять непозволительное... я не уследил за ним.

- Но почему вы так сделали?

Старик усмехнулся:

- Я родился в бедной семье, большую часть детства терпя унижения и перебиваясь с хлеба на воду, и решил, что когда выросту я добьюсь таких высот, каких не видел ещё никто. Я всю свою жизнь потратил на то, что бы пробиться в люди и пробился. Все мои неприятели падали мне в ноги и молили о прощении, а когда я стал советником короля, так и вовсе даже не рисковали со мной разговаривать... Но чем выше становился мой статус, тем ярче я понимал, какую ошибку я совешил. – на глазах нуразийца блеснули слёзы. – У меня было всё: власть, уважение, доверие короля, но больше не было ничего. У меня небыло не семьи, не детей, ничего... Пока в один прекрасный день королева не родила королю наследника.

Старик мечтательно посмотрел вникуда.

- Аикка. – чуть слышно произнесла Ева.

- Да. – на лице учителя была лёгкая улыбка. – Сначало принцем занимались няньки, и лиш в 2 года мне велели его тренировать, и только начиная с этого дня моя жизнь стала наполняться смыслом. – старик спрятал глаза. – Но я дал ему слишком много воли.

- Вы про Одим? – поинтересовалась девушка.

- Одим. – в голосе нуразийца звучала насмешка. – Одим это вообще чудом уцелевший осколок вымершего рода.

- В смысле? – непонимала Ева. – Почему осколок?

- Потому что до встречи с ней род целителей счетался вымершим. – старик усмехнулся. – А ты думала что многие нуразийцы способны разозлиться так, что любое прикосновение к ним черевато потерей конечностей, и я не говорю про то, что она может сделать, а только про её кожу.

Перед гонщицей на мгновение появилась прозжёная до мяса рука Дени, и Ева вздрогнула.

- То есть это магия? – Ева была внедоумении.

- Не просто магия, а магия целителей, а Одим последняя из них.

- Но... – девушка замялась. – Разве магия целителей не должна лечить? То, что она сделала с Дени, совсем не похоже не лечение.

Старик засмеялся:

- Я тебе скажу одно, род целителей умеет делать только 3 вещи, и делают они это лучше любого другого нуразийца.

- Что именно?

- Лечить, убивать и лгать. Это те самые 3 вещи, в которых Одим никогда не будет равных.

- Одим умеет лгать?

- Я не встречал никого, кто смог бы лгать, хотя бы также, как Одим... но ты права, когда то они только лечили.

- Что же заставило их научиться делать это?

- На нуразии существовало несколько семей, обладающих магией. Сейчас они почти все королевские семьи, но род целителей отличался от других. Их магия была направлена строго на нуразийца, а не на атаку в дальнем бою. Это были исключительно врачи, но около 1000-и лет назад к власти пришёл, идеальный правитель, но просто ужасный по своей сути нуразиец, кстати он был предком Аикки, но даже его потомки вспоминают его как ужасного тирана. Он увидел в целителях угрозу и начал охоту на них. Тех, что подчинились, взяли в плен, а тех, что нет, казнили прямо на улицах. Целители были вынуждены бежать куда только могли, но жизнь не простая штука. Кто то женился, кто то расходился, кто то заводил романы и крошечный осколок рода остался нетронутым, а учитывая, что дар целителей передаётся только по женской линии, то девушек никто не трогал.

- Дар целителей передаётся только по женской линии?

- Только по женской! На сыновьях род присекается.

- То есть если у Одим не будет дочки, род целителей исчезнит?

- Именно по этому Одим так хочет спокойной жизни. Если она родит второго ребёнка, это привлечёт внимание, а этого она совсем не хочет. Единственная причина, почему никто ещё не догадался кто отец Аккиро, это то, что Одим умеет очень хорошо лгать. Целители 1000 лет были вынуждены скрываться, лгать и убивать. Лож, умение убивать, ярая ненависть к королевскому роду и желание убить всех его потомков у них в крови.

Ева смотрела на старика в полном недоумении:

- Но если они так ненавидят королевский род, то как же... как же Аикка?

Старик тяжело вздохнул:

- В этом и есть мой недосмотр. – учитель посмотрел на девушку. – Дитя, это такая нелепая история, и такая длинная. – старик вздохнул. – Я много распрашивал Аикку и Одим, по этому смогу тебе рассказать.

Учитель закрыл глаза и унёсся в воспоминания. Аикка соберался куда то по среди ночи.

- Ну и куда вы собрались, принц?

Аикка резко обернулся и увидел своего наставника.

- Ну пожалусто. – взмолился принц. – Ну мне уже 18 лет, а я ещё не разу толком не охотился.

- Не правда. Вас берут на охоту каждый раз.

- Это не охота. – забастовал Аикка. – Мне даже оружея в руки не дают.

- Ваш отец запретил вам выходить на охоту без соправождающих.

- Ну пожалусто. – Аикка сделал милое личико.

- Я не понимаю, принц, вы предлагаете мне, советнику, солгать королю?

Аикка опустил голову и отвернулся от учителя. Старик смотрел на недовольного принца и тяжело выдохнул:

- Что бы ещё до рассвета вы были в своей комноте. Если опаздаете я вас покрывать не буду.

В глазах принца блеснула детская радость.

- Спасибо. – Аикка поклонился учителю и вылез через окно. – Я вернусь до рассвета, обещаю.

Учитель смотрел в след убегающему принцу:

- Как бы мне не пришлось об этом сильно пожалеть. Хотя, что вообще может случиться на охоте? – учитель поморщился. – Ну вот, я это сказал. Теперь точно что то случится. Ладно, пусть хотябы вернётся вовремя.

На дворе стояла глубокая ночь и лиш полная луна освещала всё вокруг. Ночь была ясная но довольно холодная, по этому Аикка надел на голову капюшон и воротник на лицо. Охота удалась более чем удачной, Аикка поймал двух «месных косуль» и пару «диких индюшек», тоже местного происхождения. Аикка даже не заметил, как добрался до самой окраины королевства, но только он собрался уходить, вдруг он услышал голоса. Они явно ругались, была слышна откровенная брань на повышенных тонах. Аикка окуратно подкрался к выходу из зарослей и увидел дом. Для принца было очень не малым удивлением узнать, что прямо на границе королевства кто то живёт, но его внимание приковало не совсем это. Во дворе дома стояла девушка и трое парней, которые явно были недовольны.

- Одим, хватит с нами играть! – буквально кричал один из них. – Нам уже надоело, ты полтора года долг вернуть не можешь. Сколько мы ещё будем ждать?!

- Я сказала, что у меня ничего нет.

- К сожелению 30 золотых всё-равно остаются в долгу.

- У меня ничего нет. – повторила девушка. – Я сама еле свожу конци с концами.

- Ты это своей матушке скажи, которая в долги влезла и тут же конци отдала.

Аикка просто не верил своим глазам, ведь это тот самый стражник, который сегодня доносил ему сведения, но тем не менее сейчас он совсем был не похож на того, кого Аикка видел утром. Нуразиец подошёл к девушке в плотную и та сделала шаг назад.

- Одим, сколько мы ещё будем ждать возврата долга? Как ты вообще собераешся его вернуть?

- Я незнаю. – тихо но твёрдо сказала девушка. – Я не могу.

- А вот тут я не согласен. – в глазах стражника блеснул хищный огонёк. – Девушка всегда может что то предложить, тем более мужчине.

Нуразиец потянулся к плечу нуразийки, за что и получил крепкую пощёчину.

- Ещё раз дашь себе волю, это будет последнее, что ты сделаешь в жизни. – глаза девушки горели ненавистью.

Парень в ярости схватил нуразийку за волосы:

- Ты дорого об этом пожелеешь.

- У вас проблемы, господа? – послышалось из кустов. Стража обернулась и увидела Аикку, но из-за капюшона и воротника на лице стражники его не узнали. – Я могу вам чем то помоч? Может выясните отношение с тем, кто сможет вам ответить.

Аикка был просто вне себя от злости. Что бы ЕГО СТРАЖА могла так злоупотреблять своим положением, это было просто неприемлемо.

Стражник отпустил Одим и подошёл к Аикке.

- Ты ещё кто такой? – стражник не мог узнать Аикку по голосу, так как только доносил сведения, но никогда не получал ответа. – Шёл бы ты отсюда, больше шансов дожить до завтра.

- Да как ты смеешь!? – взгляд Аикки заставил стражника немного занервничать. – Вы, стража королевского двора, злоупотребляете своим положением и ещё что то требуете от беззащитной девушки у которой и без того ничего нет. Да вы...

Аикка не успел договорить, холодное лезвее ножа вошло глубоко под рёбра по самую рукоять.

- Много болтаешь. – совершенно спокойно сказал стражник и вынул нож. Аикка схватился за рёбра и рухнул на землю, и к нему тут же кинулась девушка. – В моей жизни хватает одного принца Аикки. Две нежинки, твердящие про честь, это уже слишком много для меня. – Аикка из последних сил посмотрел на стражника, а тот только злорадно усмехнулся. – Честь, достоинство! Конечно, когда ты всю жизнь сидишь на троне, не знаешь не голода, не холода, не страха, не отчаяния то можно и про честь поговорить. Хотел бы я узнать, как часто принц Аикка голодает, даже фраза звучит смешно. – стражник сел на коня и собрал свою шайку. – Не скучай Одим, мы приедем завтра.

С этими словами шайка скрылась. Нуразийка из последних сил затащила Аикку в дом.

\*\*\*

Такого блаженства принц не испытывал ещё никогда. Такое ощущение, что ты невесомый, что все невзгоды отошли на задний план, и только приятное покалование в боку заставляло его вернуться в сознание. Принц открыл глаза и увидел странную комнату: довольно высокие потолки, почти 3 метра в высоту, огромные полки забитые разными настойками, иголки, ватки, спиртовки, травы и так далее. В комноте стоял довольно сильный запах разных трав и спирта, а принц лежал прямо по середине этой комнаты на каком то огромном столе.

Принц попытался подняться и лиш тогда понял, что всё его тело словно налито свинцом. Аикка откинул голову не мог даже пошевелиться, невообразимая слабость словно высосала всю силу из нуразийца до такой степени, что он даже цвука не мог издать, и только странное покалование в боку словно напоминало Аикке, что он ещё жив.

Принц всё же собрался с силами и посмотрел, что именно вызывает это покалывание. Аикка даже не понял, что именно заставило его сознание моментально проясниться. Толи это было голубое свечение, исходившее из рук нуразийки, а может это была сама нуразийка, которая буквально сидела верхом на Аикке. Побогравевший за мгновение Аикка попытался столкнуть с себя девушку, но страшная слабость и сильный жар позволили принцу только положить девушке руку чуть ниже бедра, от чего несчастный Аикка побогровел ещё больше. Нуразийку не мало повеселила неудачная попытка принца сохронить своё достоинство.

- Я сделаю вид, что ничего небыло. – усмехнулась девушка.

- Я этого не хотел. – чуть дыша сказал принц. – Я действительно этого не хотел.

- Ага. – в голосе нуразийки слышался сарказм. – Ну-ну.

- Я не лгу. – через дикую слабость возмутился принц.

Нуразийка посмотрела Аикке в глаза. Принц видел, что девушка открыто смеётся над ним.

- Да ну? – принц не мог понять, что она имеет введу. В прочьем и хорошо, что не понимал. Девушка наклонилась к принцу. – Руку можно убрать.

До Аикки только сейчас дошло, что всё это время он так и держал нуразийку за «мягкое место». Принц едва не сгорел от стыда и резко откинул руку в сторону, но это конечно он сделал зря. Аикку прошиб пот, всё тело словно давило к земле, жар и озноб не давал принцу собраться с мыслями, а страшная отдышка создавала ощущение нехватки воздуха. Принц не мог даже поднять руку.

- Что ты со мной делаешь? – выжал из себя полуживой принц. – Что происходит?

- Я тебя с того света возвращаю. – проворчала девушка. – А ты не очень этого хочешь, дружок.

Где то через 15 минут Аикка почуствовал лёгкость, дикая отдышка прекратилась, жар спал и... лучше бы он оставался в бреду. Нуразийка слезла с принца, принц сел и только тогда Аикка увидел, что кроме широкого полотенца на нём больше ничего нет. Аикка медленно поднял глаза на нуразийку:

- В доме ещё кто то есть? – голос принца дрожал.

- Нет. – съехидничела девушка.

- А тогда кто... где моя одежда?

Дама поняла, что хочет... а вернее, чего не хочет узнать принц.

- А я тебе иглоукалывание через одежду должна делать? – нуразийку веселило, с какой скоростью его величество покрывается бордовым оттенком. – Не волнуйся, у тебя есть чем жену порадовать.

ТАКОЙ дозы позора и издевательства за такое короткое время принц не испытывал ещё никогда. Аикка был готов провалиться на месте, а нуразийка достала пару каких то бутылочек и развела огонь на маленькой грелке. Через пару минут вода скипела, девушка заварила странный чай и поднесла к Аикке. Принц тут же начал уператься:

- Ну нет уж! – принц ещё никогда не был таким красным. – Хватит с меня унижений на сегодня.

- Пей. – твёрдо произнесла девушка.

- Не буду! – принц отстранился от нуразийки. – Такого унижения, тем более со стороны женщины, я не испытывал ещё никогда!

- Я могу и заставить. – спокойно пригрозила нуразийка.

- Ты мне угрожаешь? – с сарказмом поинтересовался принц.

- Зачем? – усмехнулась девушка.

Девушка поставила стакан на стол возле Аикки, села к нему на колени и обняла за шею. Принц остолбенел, он ожидал всё, что угодно, только не это. Аикка так и сидел секунд 10, пока его что то не укололо в спину, но как только он очнулся и захотел оттолкнуть девушку, он заметил, что совершенно не может пошевелиться. Девушка ловко выскользнула из неподвижных объятей Аикки и дотронулась до пальца. Увидев, что он не согнулся, она довольно усмехнулась.

- Я же сказала, что могу и заставить. – нуразийка взяла чай и поднесла к неподвижному лицу Аикки. – Ну что, сам пить будешь или тебе помочь? Один раз моргни – «Да», два раза моргни – «Нет». – принц демонстративно два раза зажмурил глаза и девушка усмехнулась. – Я даже не сомневалась.

С этими словами «доктор» набрала себе полный рот чая, обняла принца за шею и впилась ему в губы. Страшно горьгое варево полилось в рот принцу, но его сейчас волновало совсем не это. Аикка не мог понять что, но что то его тянуло к этой девушке. Вскоре нуразийка закончила «вливать» в Аикку своё варево. Всё тело принца тут же сковала невыносимая слабость и Аикка на несколько минут потерял сознание, а когда очнулся девушка всё ещё сидела рядом. Игла в спине всё ещё находилась и принц не мог пошевелиться. Нуразийка вызывающе стёрла пальцем остатки чая с губ и провела по губам Аикки.

- Это был самый «горький» поцелуй в моей жизни. – девушка заботливо вытерла влажную дорожку с лица Аикки, встала и посмотрела ему в глаза. – Всё могло бы быть гораздо проще, если бы ты согласился сам пить чай. Я сказала, что могу и заставить. – принц смотрел на девушку с полным недоверием. Нуразийка нагнулась, что бы быть на уровне глаз принца. – Если вытащу иглу из спины ты будешь хорошим мальчиком? – Аикка недовольно маргнул один раз. – Чудно.

Нуразийка вытащила из спины принца иголку и к Аикке тут же вернулась способность двигаться. Принц решил что это не та девушка, от которой стоит бежать, так как она всё равно догонет, и решил посмотреть что будет.

- Кто ты такая? – нервно спросил принц.

Девушка резко замялась и отвернулась.

- Я врач. – тихо сказала девушка. – Я просто врач.

Аикка начал вспоминать, что случилось до потери сознания. Он очень хорошо вспомнил холод лезвия у себя под рёбрами. Принц потянулся к месту удара, но не нашёл там даже царапины. Аикка поднял глаза на девушку:

- Что произошло? Я отчётливо помню нож.

- Тебя ударили по голове. – спокойно сказала нуразийка.

Аикка потёр голову, но шишки так и не нашёл. Аикка начал вспоминать голубое свечение от рук нуразийки и у принца пролетела мысль:

- А вдруг она... но этого не может быть. Они вымерли ещё несколько сотен лет назад... А вдруг кто то выжил?

- О чём ты там задумался? – поинтересовалась доктор.

Аикка пытался вспомнить всё, что ему рассказывал учитель. Принц привстал и даже не заметил как загаворил:

- Ты целительница.

Девушка оципинела, словно искала, как выйти из ситуации. Вдруг в руке нуразийки блеснуло лезвее ножей и длинноволосая фурия в мгновение ока оказалась над головой принца и повалила его на землю. Лезвее ножей было прижато к самому горлу принца, но девушка не спешила с кончиной пациента.

- Я вернула тебя с того света. Одно неправильное движение, котёнок, и я отправлю тебя обратно. – девушка прижала руки принца к полу. Аикка не рисковал шевелиться, он хорошо знал, что целители умеют не только вытягивать людей с того света, но и отправлять туда. – Скажи, я могу тебе верить? – лезвие впилось принцу в кожу и по стальному ножу потекла алая струя. – Я не хочу играть со смертью, я просто хочу жить. Я могу тебе верить?

Лезвее вошло ещё глубже и Аикка посмотрел в глаза девушке. Страх. Она боится, она не хочет его убивать, иначе она бы уже сделала это. Она сохранила принцу жизнь, она не хочет его смерти.

- Я клянусь. – голос Аикки дрожал. – Я обещаю, что никто не узнает о тебе. Я клянусь, я даю тебе слово.

Целители не только умели хорошо лгать, но и видели когда им лгут. Холодное лезвее оставило кожу Аикки, нуразийка встала с принца и отошла к своим травам. Аикка нервно поднялся и сел на стол. Принц сильно ёрзал на столе, теперь он очень сильно жалел, что не выбежал из дома как ашпариный, когда нуразийка только вытащила иглу из спины. Аикка попытался заговорить.

- Ты целительница... Но как?

- А вот так. Ложись на живот. – нуразийка достала иголки и принц занервничал. – Не ляжешь, буду проверять на наличее венерических заболеваний.

Аикка резко скрестил ноги и тут же лёг на живот. Не смотря на огромные иглы, принц даже не чуствовал, как они входят на несколько сантиметров в мышцу. Через минут 20 парень был действительно похож на дикобраза, но так и не почуствовал не одной иглы. Аикка решил поговорить с девушкой:

- А как тебя зовут?

Девушка молчала секунд 5, после чего сказала:

- Одим.

- Одим. – повторил принц. – Можно тебя спросить? Если ты так боишся, что кто то узнает о тебе, то почему ты спасла меня?

Девушка резко ушла в себя, от чего не правильно вколола иглу. Спину Аикки резко свела судорога и Одим пришла в себя.

- Прости. – извинилась девушка, вколола иглу и спину принца резко отпустило. Девушка всё ещё думала. – Ты заступился за меня. За меня ещё никто и никогда не заступался. Для меня это много значит.

Одим закончила свою процедуру и собрала иголки. Как только Аикка встал на ноги, он понял, что так хорошо он себя ещё никогда не чуствовал. Одим бросила Аикке его одежду, вышла из комнаты и пошла на кухню, а, через пару минут, принц поднялся к ней. Увидев дом Одим, принц понял почему она такая нелюдивая. Дом был довольно старый и пошарпаный, никаких предметов роскоши, у девушки действительно ничего не было. Аикка прошёл на кухню и увидел целительницу. Одим буквально грызла засохший сухарь чёрного хлеба и запивала его водой. Аикка вообще не мог поверить, что в его королевстве кто то так живёт, но Одим похоже уже было не привыкать. Девушка придвинула принцу тарелку на котором лежало 3 таких же сухоря:

- Прости, другим угостить не могу.

Аикка на секунду почуствовал себя изнеженым щенком рядом с сильным и гордым волком. Принц сел и попытался раскусить сухарь, но только он взял его в рот, привкус плесени растёкся по всему языку. Принц ещё никогда не чуствовал себя так отвратительно. Как вообще можно жить, когда ты знаешь, что у тебя есть всё, а у когото нет ничего, тем более если ты король.

Аикка положил непосильный сухарь себе в карман. Принц даже не знал, что колотит его изнутри: привкус плесени, который заполнил весь рот, или одна только мысль, что ему сейчас придётся посмотреть на нуразийку.

- Я знаю о чём ты думаешь. – принц вздрогнул, а девушка продолжила. – Как вообще можно до такого докатиться? Но во мне слишком много чести и гордости, что бы пойти на понель.

Аикка через силу поднял глаза на девушку:

- Я не понимаю! Ты целительница, причём последняя. Сходи во дворец, ты в золоте жить будешь, как целитель при дворе.

Одим окатила принца просто звериным взглядом:

- Если я приду во дворец, то только за головой принца Аикки.

У Аикки было такое ощущение, будто бы ему за шиворот закинули комок снега. Аикка почуствовал, как по его телу пробежала волна мурашек, а в голове пробежала только одна мысль – «Господи, ну почему за приделами дворца и без свиты мня все так не любят?». Аикка мысленно сделал глубокий вдох и посмотрел на девушку:

- А тебе то что сделал принц Аикка?

Похоже Одим держала в себе это всю свою жизнь, так как в следующие минут 10 шли одни проклянания в адрес королевсого рода. Одим пролистала всю 1000-летнюю историю от начала гонения целителей, высказалась по поводу полного уничтожения своего рода, о случайно уцелевшей внебрачной дочери, которая смогла спастись, о том, что присечь королевский род, это её священный долг и так далее.

Аикка терпеливо слушал и думал, что ему совсем не стоило заступаться за девушку, так как у парней шансов ПРОСТО выжить было гораздо меньше чем даже мог себе вообразить принц... а то и вообще небыло.

Одим закончила свои жалобы на корону и Аикка попытался что-то сказать:

- Я уверен, что ты просто заблуждаешся. С момента гонения целителей прошло более чем 500 лет. Даже потомки вспоминают своего предка как страшного тирана, уничтожившего целый род.

Одим посмотрела своему новому другу в глаза:

- Ты думаешь, что за целителями до сих пор нет охоты? Да ты хоть знаешь, сколько дадут за целительницу работорговци?

- В королевстве нет работорговцев. – яро заявил принц.

Нуразийка только усмехнулась:

- Это ты так думаешь. Конечно они не заходят в сам город, но возле него они проезжают каждый месяц. Чем реже становились целители, темы выше становилась их цена. Сейчас целительница стоит 500 золотых монет.

Аикка едва не упал со стула, целое состояние за одного человека, да построить шикарный дом с мебелью и 10 гектарами земли стоит 50 или 70 золотых монет. Дворец Аикки стоит 1000, и видеть половину своего дворца в одном человеке принцу было немного не по себе.

Одим откусила сухарь и Аикка даже не мог представить на сколько надо быть голодным, что бы так спокойно есть эту дрянь. Но тут девушка задала Аикке вопрос-бомбу:

- А тебя как зовут?

Аикка на мгновение представил залитый кровью пол и свою голову в 10-и метрах от тела. Принц даже не знал, что можно так легко научиться врать, когда твоя смерть сидит в 2-х метрах от тебя.

- Мена зовут Аккиро. – прямо в глаза своей собеседнице соврал Аикка. – Я служу при дворе послом.

Одим немного смутило то, что «посол служет при дворе», но добрые глаза «Аккиро» внушали девушке доверие.

- Ты служешь при дворе?

- Ты заблуждаешся по поводу принца Аикки, он совсем не такой, каким ты его считаешь. Власть изменилась уже очень давно.

- Я тебе не верю. – Одим не отступалась. – Не мог королевский род измениться так быстро.

- Прошла 1000 лет! – «Аккиро» заступался за корону.

- ПРОШЛО ВСЕГО 25!!! – закричала девушка. Принц вжался в стул, а Одим перевела дух и продолжила. – Прошло всего 25 лет с тех пор, когда моя мать была вынуждена бежать из королевства, от королевского рода, нещадно казня всех, кто узнавал про её талант. Она смогла скрыть свой род от короны, продолжить его и научить меня всему, что знала сама. Мой долг закончить её дело и присечь королевский род.

- А может есть какой то другой вариант? – Аикка сударожно поинтересовался. – Как нибудь без расчленения.

Губы Одим тронула усмешка, но тут же сошла.

- Они отняли у нас всё. – нуразийка говорила медленно и внятно. – Пока королевский род просиживал жизнь на троне в роскоше и удовольствиях, мой род умирал под ударами кнутов, перебивался с хлеба на воду и нещадно убивал всех, кто узнавал о его наследии. Жить в страхе, что следующего дня может не настать, целых 1000 лет.

Одим, в ярости сломала сухарь. Аикка вообще не знал, что это возможно. Принц положил руку на лодонь девушке.

- Ты заблуждаешся. – упокаивал парень. – Я клянусь, Одим, что никто не узнает о тебе. Я обещаю.

Таких добрых и безкарыстных глаз Одим не видела ещё никогда. Аикка попросил Одим подождать и вышел на улицу. Он вернулся минут через 10 со своим конём, а в руках у него была пойманная дичь.

- Вот. – он протянул её Одим. – Этого хватит на какое то время, и ещё...

Принц протянул Одим кожаный мешок. Когда девушка его открыла она едва устояла на ногах от увиденного. Там было около 20 серебрянных монет, на покупку скота хватило бы с лихвой. Одим только хотела отказаться, как Аикка взял её руку и посмотрел в глаза.

- Я хочу, что бы это осталось у тебя. – принц положил руку девушки на мешок. – Не одно золото не вернуло бы мне жизнь, а ты это сделала.

Одим в последний раз заглянула в глаза «Аккиро». Они были такими чистыми и честными, что Одим действительно ему поверила. Аикка вышел из дома, сел на коня и повернулся к Одим:

- Я обещаю, что эти подонки к тебе больше не вернутся.

- Аккиро. – позвала девушка, когда Аикка уже соберался уезжать.– Если тебе вдруг, по какой то причине, что-нибудь заболит... – Одим слегка покраснела. – Ты всегда можешь приехать.

Аикка усмехнулся:

- Я это учту... когда буду ломать себе шею.

- Зачем ломать? Можно и так приехать.

Аикка поклонился девушке:

- Спасибо за всё, Одим. Я в долгу не останусь.

С этими словами принц сорвался с места и поскакал на коне во дворец.

\*\*\*

Советник уже рвал и метал:

- Да что бы меня королевский жук раздавил! Где носит этого мальчишку!? Рассвет через каких то 5 минут, а его всё ещё нет!

Вдруг к советнику подошёл король:

- Мне нужен принц Аикка.

Учитель встал на колени перед королём и склонил голову:

- До рассвета осталось всего 5 минут, принцу нужно отдохнуть.

- К сожалению этот разговор не терпит отлогательств. Из другого королевства к нам во дворец приезжают король со своей семьёй и свитой и я должен обсудить с принцем некоторые детали.

- Ваше величество. – советник цеплялся за последнюю надежду. – Я не имею право перечить вам, но у нас очень жёсткий график и я бы очень не хотел выбивать принца из него. Даже минуты играют большую роль.

- Я понимаю, но это не терпит отлогательств.

С этими словами король обошёл советника и вошёл в комноту. Сердце старика сжалось от ужаса так, что он зажмурился, но не надолго.

- Принц Аикка, вставай.

Учитель на полусогнутых ногах вошёл в спальню. Принц лежал на кровате и недовольно мычал.

- Ещё не рассвело. – пробурчал принц. – Что то случилось?

Король проинформировал принца о приезде гостей и о том, что он ждёт его в тронном зале через 10 минут. Когда король вышел, учитель закрыл за ним дверь, а Аикка тут же соскочил с кровати и начал одеваться. Принц в спешке забросил всю одежду под кровать и сейчас занимался её извлечением. Учитель подошёл к принцу в плотную:

- Давно на горохе не стояли, принц?

Аикка сморщился и потёр коленки:

- Не надо напоминать про горох.

- Где вас носило? – чуть ли не рыча выговорил советник. – А если бы король вошёл раньше, что бы я ему говорил?

- Ну...

Принц резко оборвался на пол слове. Холодное лезвее меча коснулсь шеи. Советник тяжело вздохнул и убрал меч:

- Ещё одна такая выходка, и вы будете сутки стоять на горохе, принц, я обещаю вам. Вы всё поняли? – принц нервно кивнул и учитель отвернулся. – Бегом к королю, а потом на тренировку. ЖИВО!!!

Аикка вылетел из комнаты. После обсуждения вопросов гостей учитель явно решил отомстить принцу. Тренировать до упаду нуразийца, который и так целую ночь не спал, это действительно жестоко, но всё же принц не забыл данное слово, и после тренировки отправился к начальнику стражи. Он узнал имена стражников, которые его «убили». Прямо на месте он распорядился от том, что бы их лешили звания и отправили на каменоломню. Принц долго думал по этому поводу, и пришёл к выводу, что таким нуразийцам нельзя давать 2-й шанс. Если бы они просто требовали вернуть долг, а им ничего не стоило, что бы заколоть неприятеля. Это не стража, это – разбойники, от которых нужно избавляться, тем более во дворце.

Принц сделал всё так ловко и умело, что никто во дворце об этом не узнал... почти никто. Умеющий змеить во всех делах советник, давольно быстро узнал о решении принца приговорить 3 нуразийцев к пожизненому заточению.

- Могу ли я узнать причину вашего решения, принц?

- Нет. – Аикка ответил очень коротко.

- Принц. – старик говорил спокойно. – Меня не столько интересует почему вы это сделали, сколько, почему вы не сказали об этом королю. Вы не просто сделали это без его согласия, вы сделали это без его ведома.

Аикка отложил свои дела и повернулся к наставнику:

- Они подонки и разбойники, они не достойны носить доспехи королевской стражи.

С этими словами принц отправился спать, но не смотря на то, что у Аикки уже подкашивались ноги от усталости, он ни как не мог выбросить из головы Одим и её жуткие сухари. Утро следующего дня было, наверное ещё хуже чем предидущее. Приехали гости и вечером король устроил пир. Аикка нормально не ел уже 2-е суток зачастую лишь перекусывая. У принца уже сводило желудок от голода, но аппетита небыло вообще. Пир длился уже пол часа, но тарелка принца так и осталась нетронутой.

Рядом с Аиккой сидела принцесса Акари, дочь приезжего короля, и её немного заволновало необычное поведение юноши:

- Принц, вы себя хорошо чуствуете? – Аикка, не поворачивая головы и убитого взгляда, кивнул принцессе. Девушка положила ладонь на руку принца. – Может вас проводить к лекорю? Вы плохо выглядете.

Королеву, которая сидела по другую сторону от принца, тоже очень напрягало состояние сына.

- Аикка, – королева посмотрела на принца. – Что то случилось?

- Я не голоден. – еле выжал из себя принц и желудок предательски заурчал. Женщины в ужасе посмотрели на принца, но Аикка совсем не растерялся. – Он у меня очень общительный.

Королева сделала глубокий вдох, и успокоилась:

- Аикка. – королева говорила медленно. – Или ты сейчас же наложешь себе тарелку и начнёшь есть, или я прикажу это сделать служанке.

Последующие действия принца были более чем непонятными женской половине этой тройки. Аикка взял 3 куска чёрного хлеба, налил стакан воды и начал трапизу. Юноша заморил себя голодом до такой степени, что даже хлеб с водой ему показался едой королей.

Принцесса косо посмотрела на юношу:

- Э-э-э... Вы на диете, принц?

Королева пнула Аикку ногой под столом:

- Да что с тобой сегодня?

Аикка отложил хлеб с водой, от которого у него уже шли мурашки по коже:

- Как вообще можно устраивать такой пир, когда знаешь о том, что кто то может позволить себе только хлеб с водой?

- Так в этом всё дело? – легко и беззаботно произнесла принцесса. – И только лишь? Я уже подумала, что что-то серьёзное.

Аикку слегка возмутила точка зрения девушки:

- А голод народа – это не серьёзно?

- Я этого не говорила. – девушка отпила вина из бокала и посмотрела на принца. – Но я не вижу причин в голоде народа, лишать себя удовольствий.

Аикка чуствовал, как жгучая злоба начинает растекаться по его жилам:

- Вот интересно, что бы вы сказали, оказавшись на их месте?

- Каждый имеет то, что заслужил.

Принц ещё никогда не испытывал такого отвращения к девушке:

- И что же такое нужно сделать, что бы заслужить родиться в королевском роде?

Королева почуствовала злобу принца, а девушка легко заглянула прямо ему в глаза:

- Это не наши проблемы, принц.

Аикка не выдержал, встал из-за стола и направился в свою комнату. Королева в панике окликнула сына:

- Аикка!

- Я не голоден. – грубо ответил принц.

Аикка демонстративно вышел из зала, но только король собрался пройти за сыном, его остановил советник:

- Я всё улажу, ваше величество, а вам необходимо приветствовать гостей.

Король незаметно кивнул и советник вышел из зала. Он нашёл принца у себя в комноте. Аикка сидел за столом и бил кубком по какому то чёрному предмету. Подойдя по ближе, старик понял что это сухарь... объеденный крысами, заплесневевший, затвердевший в камень сухарь. Учитель посмотрел на принца:

- В каком заброшенном погребе вы его достали?

Расколовшийся наконец под ударами железа сухарь рассыпался на несколько кусочков. Лёгким движением Аикка закинул себе в рот пару таких кусочкив, от чего его тело в момент покрылось мурашками. Старик смотрел на принца в полном непонимании:

- Принц Аикка, что это за садистская диета? Хотя нет, не говорите. Не уверен, что я хочу знать. Почему вы ушли из-за стола?

У принца уже текли слёзы от этой гадости. Аикка повернулся к наставнику:

- Я не могу находиться рядом с ней. Для неё несчастья народа – это «Не её проблемы». Она считает, что она сама заслужила родиться принцесой.

Учитель взял стул и присел рядом с принцем.

- Так. – старик говорил медленно. – Сначало вы приехали за секунды до рассвета, потом отправили троих стражников в каменоломню без ведома отца, теперь демонстративно ушли из тронного зала, а сейчас пытаетесь съесть, мягко говоря «сухарь»... Принц Аикка, что происходит?

Аикка замялся:

- Я увидел, как живут бедняки, и что они говорят, когда я не слышу... Это ужасно. Пока мой отец устраивает шикарные пиры, кто то умирает с голоду. – Аикка посмотрел на осколок сухаря. – Кто то ест эту гадость каждый день.

Вдруг принц встал и накинул на себя плащ. Учитель резко зашевелился:

- Куда вы собрались?

Глаза Аикки были потухшими, как никогда.

- Мне нехорошо. – сказал Аикка. – Я хочу проехаться на лошади.

- Хорошо. – поморщился старик. – Только будьте здесь до рассвета, пожалусто.

Аикка поклонился своему наставнику и вышел из комнаты, по дороге взяв какой то мешок. Была глубокая ночь, но Аикка знал куда ехать. Принц прискакал к дому Одим и слез с коня. Парень постучал в дверь, но никто не открыл. Так принц простоял около 20 минут, после чего забросил это дело и отправился к реке «Чёрных Теней». Дурную славу имело это место, мало кто возвращался из этой реки, да и сама она была в запретном лесу, но сейчас принцу было так плохо, что его уже ничего не волновало. Аикка подъехал к реке и очень удивился, увидев здесь чью то лошадь. Принц слез с коня, привезал его за кустами и медленно направился к реке. Вдруг он увидел чей то плащ, висящий на ветке, а рядом висело платье, но на этом сюрпризы не кончались. Вдруг принц услышал всплеск воды и через ветки посмотрел на реку. То, что он увидел, заставило Аикку и сжаться от смущения, и не позволяло оторвать взгляд. В воде по бёдра стояла Одим. Ночь была ясная и из-за отражавшей лунный свет воды были видны только контуры обнажённой фигуры, но и этого хватало, что бы принц не смог оторвать взгляд.

Вдруг Одим достала нож и странную зверюшку. В темноте Аикка не мог понять, что это, но он хорошо видел, что она ещё жива. Резкое движение ножом по горлу, и зверюшка перестала двигаться, а алая струя полилась в воду. Аикка был в полном непонимании, но вдруг принц увидил странные круги на воде. Словно что то змееподобное стало то появляться, то исчезать под водой. Вдруг перед Одим выросло чёрное, змееподобное существо. Оно было просто огромным, не менее 2-х меров в деаметре туловища, но девушка даже бровью не пошевелила. Нуразийка прямо с рук дала существу тушку зверя, а потом погладил по его лоснящейся коже.

- Отведи меня. – сказала Одим и прижалась головой к лбу существа. – Ты знаешь, чего я хочу.

Вдруг у существа на месте ушей распахнулись словно два огромных веера, девушка ловко зацепилась за них, и тварь тут же исчезла под водой.

Такой паники Аикка не испытывал ещё никогда. Принц тут же вылетел из своего укрытия и кинулся в воду.

- ОДИМ! – Аикку буквально трясло. – Одим, где ты!?

Но принц не учёл того, что кровь зверя ещё не полностью смыло течением, и то, что это привлекло других существ. Аикка в панике шарил руками в воде, когда ему на голову стала капать вода. Принц замер, почуяв чьё то дыхание у себя за спиной. Последнее, что увидел принц когда обернулся, это были огромные клыки, после чего почуствовал острую боль у себя в плече и скрылся в пучине. Давление воды тут же сдавило уши и дыхание. Боль была такой сильной, что Аикка потерял сознание.

\*\*\*

- Проснись. – тихий ласковый голос шептал на ухо. – Аккиро, проснись. – Аикка вдруг почуствовал, как чьи то нежные пальцы перебирают его волосы. Принц открыл глаза и увидел Одим, которая самодовольно улыбалась. – Без этой штуки на голове, тебе гораздо лучше.

- Какой штуки? – чуть дыша произнёс принц, и тут же запустил руку себе в волосы. – Где она?

Одим достала железную коронку, которую носил Аикка, но стоило принцу потянуться за ней, Одим встала и даже не собералась её отдавать. Девушка сжала край коронки зубами:

- Аккиро, ты грязный-грязный мальчишка. А по женским баням ты тоже ползаешь, или предпочитаешь так... подглянуть?

Аикка в момент покрылся пунцовым оттенком.

- Я... – Аикка замялся. – Я хотел уйти.

- Но желание похоти победило.

Аикка стал ещё бордовее чем был и окинул нуразийку мимолётным взглядом. На ней было белое лёгкое платье, чуть выше колена, которое очень плотно прилегало к мокрому стану Одим. Аикка набрался сил и сказал:

- Одим, это был удар «ниже пояса». Почему ты так любишь задевать моё достоинство?

- Твоё достоинство ниже пояса сейчас в таком «ударе», что ему уже ничего не надо.

Аикка боязно опустил глаза, после чего побледнел до такой степени, что стал похож на белое платье Одим. У принца уже стучали зубы от злобы, и он попытался натянуть рубаху на штаны. Аикка посмотрел на Одим с такой яростью:

- Знаешь что! – Аикка уже небыл так тактичен, а лёгкий румянец хорошо выделялся на белом лице. – Я не встречал нуразийки, более дерзкой, расчётливой, нетактичной...

С каждым замечанием Аикки Одим подходила всё ближе и ближе до тех пор, пока не стояла перед ним в плотную и не села к нему на колени. Принц попытался стряхнуть девушку с себя, но Одим очень крепко вцепилась в шею юноши, от чего тот, пытаясь стряхнуть её, только упал на спину. Одим заглянула в глаза принцу:

- Более соблазнительной?

Аикка явно не ожидал такого, но довольно быстро собрался:

- И это тоже.

Одим открыто дразнила Аикку, словно знала, чего он хочет, и то, что ему этого нельзя. Для принца наступила настоящая минута полного несовладания с собой. Горячее дыхание Одим обжигало кожу, но вдруг принц вспомнил, кто он.

- ОДИМ!!!

Аикка буквально сбросил девушку с себя и отошёл в сторону. Аикка просто упал на колени, пытаясь понять, что это было, а девушка лишь недовольно поморщилась и развалилась на камнях.

- А ты оказывается честный, к блуду не склонен.

- Зачем ты так со мной? – Аикка улёгся прямо на камне и что то увидел боковым зрением в паре сантиметров от себя. Лучшебы не поворачивал головы. Рядом лежал целый скелет нуразийца. Аикка опешил. – ЧТО ЭТО!!!???

Одим тихо подошла и взяла череп в руки. Лицо её было невозмутимо.

- Это... – Одим словно пыталась найти более жуткое объяснение. – Это один из тех, кто не верил в существование «Чёрных Теней».

Вдруг принц начал вспоминать, как он сюда попал и сердце начало биться в 3 раза быстрее.

- «Чёрные Тени» не миф!? Они существуют!? – принц был в шоке. – Они не легенды, и запретный лес... О боже.

Одим взяла кость от скилета, порезала себе руку, намазала кровь на кость и стала бить её по воде. Вдруг Одим резко потянуло в воду и она тут же вытянула из неё что то чёрное, около полутора метра в длинну. Существо стало вырываться, но Одим явно не в первый раз держала этих существ и ловко заставила его успокоиться. Как только тварь перестала дёргаться, Одим повесила её себе на шею и подошла к Аикке так, что бы он мог её рассмотреть. При виде принца тварь стала лязгать зубами, пытаясь его укусить.

- Дай руку. – попросила девушка. – Не бойся.

Аикка дал Одим руку, и тут же об этом пожалел. Огромные и острые как лезвия зубы твари тут же впились в плоть принца. Аикка попытался стряхнуть существо с руки, но девушка слишком крепко сжала руку принца. Аикка в ужасе посмотрел на Одим:

- Что ты делаешь!? Чего ты хочешь добиться!?

- Что бы ты успокоился!

Аикка собрал в себе все силы и почуствовал, что боль в руке медленно отходит, а чёрная полузмея, почуствовав, что принц больше не дёргается, тоже успокоилась и Аикка смог её рассмотреть. Полуторометровое чёрное лоснящиеся тело, маленькие короткие лапки с перепонками и длинные когти. Головы, можно сказать, и небыло, ну шеи так точно, за глазами сразу начаналась спина, а вот челюсть была остроугольной и довольно толстой, никаких губ небыло, клыки были открыты, глаза её были зелёными с вытянутым поперечным зрачком, по бокам от них были словно кожестые вейры, а над глазами, как брови, распологались очень крепкие и острые наросты, такие же были и над ноздрями.

«Тень» положила свои короткие лапки на руку своей «кормовой базе» и похоже стала тихо засыпать.

- Что она делает? – Аикка сам не знал, хочет ли он знать ответ.

- Кушает. – нежно произнесла девушка. Вдруг существо отпустило руку Аикки, видимо наелась, и шершавый, жёсткий как нождачная бумага, язык грубо проехался по лицу принца. Одим засмеялась. – Как это мило. Ты такой вкусный, ты ей понравился.

- Ужас. – прошептал принц.

Существо свернулось у него на коленях.

- Почему же ужас? – непонимала Одим. – Нуразийцы слишком глупые, что бы просто проверить. Эти существа самые преданные собаки, они никогда не забывают добра и всегда готовы его вернуть. – нуразийка посмотрела на «Чёрную Тень». – Она тебя никогда не забудет, и когда она будет тебе нужна, она всегда придёт.

Аикка захотел перевести тему:

- А ты здесь зачем?

Одим показала Аикке запечатанную колбу:

- «Чёрные Тени» считаются самыми древними существами нуразии, их кровь лечебна. Я прихожу сюда за ней.

Принц тяжело вздохнул:

- Как выбраться от сюда?

- Уже? – недовольно поморщилась Одим. – Ну ладно.

Одим стала плескать воду руками, словно зазывала кого то. Вдруг из воды висунулась большая «Чёрная Тень», но маленькая тут же распушила свои «Вееры», вскочила и стала что то «выбулькива» на большую змеюгу. Существо всё смотрело на свою мелкую копию, и, по видимому она ей надаела, попыталась её прихлопнуть. Но существо оказалось проворным и, легко уйдя из под удара, продолжила своё «бульконье». Одим едва не кричала от умиления и обняла шею огромной «Тени»:

- Ну разве это не прелесть!? Она тебя защищает. – девушка погладила своего питомца. – А его я кормила, когда мне было 7. – Одим запрыгнула на спину большой змее. – Прошу на борт, Аккиро.

Но только Аикка решился сесть на змею, её маленькая копия обвязалась вокруг ног. Аикка посадил «Тень».

- Сидеть. – как ни странно, но змея села. Аикке действительно стало жалко оставлять такого преданного питомца, но ничего не поделаешь. – Я ещё вернусь.

- Только держись крепче. – улыбнулась Одим.

С этими словами принц сел на огромную змеюгу и молненостно исчез под водой.

\*\*\*

Огромные пузыри сремительно двигались к поверхности воды, когда из воды вынырнул принц. Аикка начал беспорядочно бить руками по воде, в попытках приблизиться к берегу. Наконец руки зацепились за корень дерева и принц смог выбраться на сушу, а следом за ним из воды появилась и змеюга, верхом на которой сидела девушка.

- Я же тебе сказала, что бы ты держался крепче. – нуразийка слезла со своего питомца и змея исчезла под водой. Одим заботливо подошла к принцу. – Тебе ещё повезло, что ты не слетел раньше. Отцепись ты минутой раньше, тебя бы унесло течением. Река здесь очень глубокая, а течение самое быстрое из всех рек нуразии.

- Ты сумошедшая. – принц еле перевёл дух. Ему уже было наплевать на этику. – Ты просто ненормальная. – Аикка меделнно, на четвереньках, пополз к своему коню. – Я иду домой.

- Зачем ты пришёл? – поинтересовалась девушка.

Аикка тяжело вздохнул и встал. Он снял с седла взятый мешок и протянул его Одим:

- Королева выбрасывает свои плятья, зачастую одев 1-2 раза. Они совершенно новые и я подумал, что тебе может понравится.

Когда Одим открыла мешок её счастью не было предела.

- Какая красота! – девушку в момент охватила жгучая зависть. – Да они там с жиру бесятся! Дай бог всем иметь то, что они выбрасывают каждый день!

- Да, есть немного. – голос принца был безразличен.

Одим посмотрела на своего нового друга:

- Спасибо конечно за платья, но ты не ответил на вопрос... Зачем ты пришёл?

- Я же сказал.

Непонимал принц, но обмануть Одим было невозможно:

- Аккиро прости, но ты просто никудышный лгун. – Одим заглянула Аикке в глаза. – Зачем ты здесь?

У принца уже явно сдавали нервы:

- Мне было плохо, ясно!? – парень отошёл от девушки. – День не задался с самого утра, при чём со вчерашнего! Во дворец приехала корона соседнего королевства, а их дочь считает, что сама заслужила то, что имеет, и голод народа для неё ничего не значит. И вообще мне... – Аикка замялся. – Мне некому верить во дворце.

Повисло неловкое молчание, но Одим довольно быстро нашла выход из ситуации.

- Идём. – девушка взяла принца за руку и повела к своему коню. Остановившись девушка улыбнулась. – Я тут немного закупилась на то серебро, которое ты мне дал.

Одим села на коня и пара двинулась в сторону дома девушки. Дом конечно преобразился за 2-е суток. Одим разлила чай и прнц с облегчением вздохнул, когда не увидел на столе жутких сухарей. Одим оказалась хозяйкой на все руки и явно решила показать себя с лучшей стороны.

- А ты крепкий. – девушка промывала раны, оставленные «Чёрной Тенью». – Другой бы не выдержал.

- Да, мне в последнее время очень сильно везёт.

Одим закончила промывать раны принца, залечила их и протянула Аикке стакан чая. Аикка быстро узнал запах того ужасного чая, который Одим «вливала» в принца в прошлый раз. Девушка нежном улыбнулась Аикке:

- Сам выпьешь, или тебе помочь?

Аикке не надо было напоминать о том, что Одим может и заставить. Один глоток горького варева и принц тут же потерял сознание, а когда очнулся от ран не осталось и следа. Одим накормила принца и зашила его рубашку, после чего собрала его вещи и положила на коня. Принц явно не хотел уходить и Одим это чувствовала.

- Если хочешь, можешь остаться до рассвета. – предложила девушка.

- Нет. – принц уже запрягал коня. – Мне уже пора. – вдруг принц повернулся в сторону девушки. – Одим, а где ты работаешь?

- Я продаю травы и зелья местным знахарям.

- А ты не хочешь работать среди таких же знахарей, в главной клинике в королевстве?

- А кто меня туда возьмёт? – усмехнулась девушка. – Думаешь не пыталась? Но они там берут только «своих».

- А вот и нет. – сказал принц. – Я скоро приеду к тебе.

Только Аикка хотел сесть на коня, девушка остановила его. Одим запустила руку в растрёпанные волосы принца и достала коронку.

- Ты хороший, Аккиро. – нуразийка провела коронкой по лицу парня. – Но всё равно ты грязный-грязный мальчишка.

Принц выхватил коронку из рук девушки и сел на коня. Когда принц приехал, он тут же завалился спать. На счастье, когда приезжали гости, все тренировки отменялись и Аикка мог спать сколько хотел. Разбудил принца голос учителя.

- Принц Аикка. – учитель дал парню лёгкую пощёчину. – Вы бы уже хотя бы ради приличия встали.

Аикка что то недовольно промычал:

- Ммм... нет... если бы ты только знал, КАК я не хочу вставать.

- Аикка! – строго выкрикнул старик. – Я не сказал королю, о том, что вы ещё спите. Вставайте, завтак я вам принёс.

Аикка поднялся и увидел поднос с едой на столике возле кровати. Принц взял крушку и отпил чай.

- Ммм... – заворчал нуразиец. – Он холодный.

- Конечно холодный. – подтвердил учитель. – Готовили то на завтрок, а уже полдень.

- СКОЛЬКО!!!???

Старика не мало позабавили моментально округлившиеся глаза принца.

- Я же сказал. – усмехнулся советник. – Уж хотя бы ради приличия вставайте.

После того как принц привёл себя в порядок, он направился к страже. Аикка отдал приказ о том, что бы Одим взяли в клинику знахаркой. После, весь день принц провёл в библиотеке, но его интересовали не романы. Увидев книги, которые искал принц, учитель косо посмотрел.

- Принц Аикка. – наставник пытался понять, что к чему. – Если бы вам было бы лет 10, я бы даже слово не сказал, но читать «Легенды и сказки нуразийкого народа» в вашем возрасте по меньшей мере не салидно.

Аикка выхватил книгу из рук учителя:

- Мне нужна только одна легенда.

- Какая же?

Аикка листал содержание:

- «Чёрные тени». – тихо произнёс парень.

Советник не мало удивился такому странному выбору, но через секунду послышался лёгкий смешок и начал цитировать книку:

- «И души были их черны, как тьма, что сам Дьявом посчитал их недостойными ада. И обрёк он их на вечную жизнь скитаний по дну реки в облике «Чёрной тени», и выходить лишь утолить свой голод». – учитель посмотрел на принца, которого такое выступление не мало заинтересовало. – Вы не там ищите, принц. Если хотите, я найду вам эту книгу, но там 800 с чемто страниц.

Аикка слегка замялся:

- А может есть какое-то краткое содержание?

Учитель усмехнулся:

- В ней рассказывается о эпохе, о жизни того времени. Этому мифу уже более 1000 лет.

- А как то сразу к «Чёрным теням» можно?

Учитель вздохнул и посадил принца напротив:

- Легенда «Чёрных теней» гласит о шайке нуразийцев того времени. Страшные чудовища, которые убили сотни нуразийцев и безжалостно издевались над женщинами и детьми. Но их разбои закончились, когда они встретили целительницу.

- Целительницу?! – принц не мало удивился.

- Целители всегда имели дурную славу. – продолжил учитель. – Но сейчас речь не об этом. Очарованые её харизмой и внешностью, они попытались овладеть ею, но, как и следовало ожидать, у них ничего не вышло, а особо бойкие были убиты. Униженные и оскарблённые, они попытались овладеть её дочерью в качестве мести, но и с ней ничего не вышло, ведь она тоже была целительницей. Тогда они подстерегли её мужа и сына и зверски убили. Такого оскарбления женщина не получала ещё никогда, ведь она любила своего сына и мужа и решила отомстить. Заманив разбойников на мост она обрезала канаты и шайка упала в реку, но не в этом заключалась её месть. Заключив сделку с Дьяволом, она забрала себе их души, продав при этом свою. Дьявол не сразу согласился на это, но увидев черноту их душь, он счёл их недостойными ада и выпустил всю тьму их души наружу. Он привратил их в страшных змееподобных тварей, которые были обречены на вечную голодную жизнь. Пока они были сыты, они скитались по дну реки в виде «Чёрных теней» под водой. Но когда были голодны, выходили наружу в виде чёрных чудовищ, и искали заблудшие души, так как только жажда крови напоминала им о том, кем они были раньше. И только кровь целительницы они не могут вкусить, так как их души пренадлижать их роду. – старик начал цитировать рассказ. – «Но шли годы, шли века, и кровь уже давно присытилась. И желали они только смерти и больше ничего, но не могли они умереть. Изгнанники ада, отвергнутые самим Дьяволом, они будут страдать больше чем вечность, вкушая каждую каплю крови снова и снова, и подчиняясь роду целителей, взявших их души в уплату долга. И постигнет каждого такого же их участь. И будет так до скончания веков, и будет так вечность».

***\*3\* Безсонные змеи***

Учитель отпил чай и игриво посмотрел на Еву. Девушка была в полном непонимании:

- То есть в реке за лесом действительно живут эти существа?!

- «Чёрные тени». – мечтательно произнёс старик. – Кашмар любого странника, держащего свой путь через запретный лес. Но речь сейчас не об этом. – учитель отставил стакан. – Как и следовало ожидать, принц не остановился на достигнутом.

Учитель расставлял книги по полкам, а Аикка упорно ему докучал:

- Чёрные тени, Дьявол, колдовство, почему вся нечесть крутиться вокруг целителей?

- Потому что они сами нечесть.

- Почему?

- Ох, тяжко. – вздохнул учитель. – Целительницы всегда считались ведьмами за своё уменее общаться с потусторонними силами. – учитель пошёл к выходу из библиотеки, а принц пошёл за ним. – Целители славились не только умением исцелять неизлечимые болезни и раны, но и умением вызывать духов, гадать, предсказывать будущее и я уже не говорю про привороты, отвороты, заклянания, проклянания и их излюбленное «любовное зелье».

- «Любовное зелье»? Разве оно не выдумка?

Учитель посмотрел на принца и улыбнулся:

- «Горькое зелье со сладких губ», неужели ты никогда не слышал это выражение? Я не знаю конечно, на сколько это правда, но ходят легенды о любовном зелье. Говорят, что девушка должна набрать немного зелья себе в рот и поцеловать любимого, не разделившего с ней её любовь. – учитель посмотрел в сторону, а принц начал давольно нервно что то вспоминать и отводить взгляд. – Я не могу говорить наверника, но говорят, что после этого нуразиец терял сознание, а когда приходил в себя, испытывал даже лёгкую неприязнь к девушке. Но со временем, он даже не знал, зачем приезжал к ней. Что то невольно тянуло его к ней. – учитель, не поворачиваясь к принцу, усмехнулся. – Но это всё конечно просто сказки, и ничего больше. – старик повернулся к Аикке. – А зачем вас это так... принц?

Учитель удивился не нашутку, когда не увидел рядом с собой юношу. Аикка стоял в 10 метрах позади учителя, как вкопанный. Принц нервно смотрел на учимтеля.

- Я... мне надо... – голос принца дрожал. – Я забыл одну книгу.

С этими словами принц кинулся обратно в библиотеку. Он выбрал от туда все книги, в которых хотя бы что то упоминалось о целителях и отправился в свою комнату. Весь день принц потратил на то, что бы прочитать как можно больше. Он вычитал очень много легенд: у целителей были зелья буквально от «всего». Начаная болезьнями и кончая самыми сильными чуствами, но не одно из них не сохранилось. Было очень много описаний и даже некоторые названия, но не одного рецепта. Целители унесли их с собой в могилу. За окном уже садилось солнце, когда в дверь принца постучали. Это была принцесса, но Аикка не показал досады и разрешил войти. Девушка наклонилась над столом принца:

- Читаете, принц Аикка, а что именно? – девушка прочла несколько заглавий. – Целители? Меня их не заставляли учить.

- Нет, это так, для себя. – принц начал соберать книги. – Вы у нас на долго?

- Мы сдесь ещё на пару дней. – сказала девушка, а принц не показывал неприязни. – Мой отец не просто так приехал. Но явился с дельным предложением.

В глазах девушки блеснул огонёк, но тут раздался стук в дверь. Это был учитель.

- Принц Аикка. – старик перешёл сразу к делу. – Нам надо поговорить... – учитель покосился на девушку. – Наидине. Жду вас около ворот во дворец.

Принц ещё никогда небыл так рад видеть учителя. Неприрекаясь, Аикка попросил прощения у принцессы, поклонился, вышел из комнаты и прошёл к воротам. Там его уже ждал учитель с двумя конями.

Солце уже прощалось с королевством принца, когда пара отъехала на достаточное расстояние от дворца.

- О чём ты хотел со мной поговорить? – спросил принц.

- О хорошой погоде. – уитель даже не повернулся.

Такой ответ поставил принца в тупик:

- Что?

Учитель остановил коня, посмотрел принцу в глаза и усмехнулся:

- О погоде, о жуках, о королевстве... о том, как сильно вы не хотите видеть принцессу Акари, что даже готовы тренироваться до упаду, лишь бы её небыло рядом.

По лицу принца скользнула злорадная улыбка:

- Ну ты и лис.

- Вы льстите мне, принц.

Аикка догнал старика:

- Никакого разговора ведь нет?

- Вообще то есть. – учитель посмотрел на Аикку. – Нет, речь не пойдёт о Акари. О ней я конечно тоже хотел поговорить, но ваша реакция на принцессу мне более-менее понятна. Я хотел поговорить о другом. – учитель окатил принца недоверчевым взглядом. – Зачем вы отдали приказ страже, и кто такая Одим?

- Как ты узнал!? – вдруг принц сильно замялся. – Ладно, это был глупый вопрос.

- Принц, вы не ответили.

Взгляд Аикки вдруг стал очень суров:

- Я не могу.

- Почему? – неотступался старик.

- Потому что я обещал.

Аикка со всей силы ударил коня кнутом, и тот помчался, что есть сил. Но учитель не долго смотрел в след принцу и вскоре помчался за ним, но Аикка уже бол далеко. Поняв, что за принцем нет слежки он направился к дому Одим. На этот раз девушка была дома и довольно встретила принца.

- Аккиро. – девушка буквально светилась от счастья, но не показывала. – Что то ты ко мне зачастил.

- Да, Одим. – парень сразу перешёл к делу. – Пришёл сказать тебе, что бы ты ложилась спать. Тебе завтра вставать на рассвете.

- На рассвете? – девушка явно не ожидала такого. – Зачем?

- Я же обещал, что устрою тебя в клинику, и, на сколько я знаю, в первый день лучше не опаздывать.

- Как ты это сделал?

Аикку очень напрягло, что на лице девушки небыло не капли радости:

- Я думал ты обрадуешся.

- Как ты это сделал?! – девушка повторила уже более настойчиво.

Аикка понял, чего она хочет добиться:

- Попросил... кое-кого... во дворце.

Одим сразу всё просекла:

- Мне ничего не нужно от короны. – девушка отвернулась. – Тем более от этого отброса нуразийского рода, принца Аикки.

«Аккиро» лёгко прикусил нижнюю губу, сделал глубокий вдох и улыбнулся:

- Почему... – сквозь зубы, почти утробным голосом произнёс принц. – Почему ты такая... «Колючая»? – Аикка закинул голову. – Ооо... ну что ты теряешь?

- Честь. – коротко отрезала девушка. – Честь и достоинство. Их Корона растеряла уже очень давно.

Такого удара принц уже не выдержал, и Одим всей спиной почуяла злобу, исходящую от парня. Аикка окатил Одим просто звериным взглядом:

- Да уж. – по лицу парня скользнула звериная улыбка. – В этом Целители и Корона очень похожи.

- Что!?

Целительница едва не сгорела от злобы, но принц даже не надеялся отступать:

- Ты винишь всех: Корону, стражников, судьбу, и даже не пытаешся найти другого выхода. Ты считаешь, что Корона такая уж ужасная и безнравственная? – Аикка сделал шаг к девушке. – Сколько невинных душ вы уничтожили, лишь бы про вас никто не узнал, сколько семей разрушили, сколько жизней сломали?! Вы даже не пытаетесь что то изменить.

- А что пытается изменить корона!? – девушка уже выбевалась из сил.

Аикка смотрел Одим прямо в глаза:

- Ты даже представить себе не можешь, как сильно корона желает и пытается всё изменить. – Аикка отвернулся от Одим. – Да что я перед тобой распинаюсь. Как будто бы это что то изменит. Вся жизнь для тебя всего лишь игра, а все в ней для тебя просто игрушки... даже те стражники. – принц посмотрел на ашарашаную Одим. – Они были для тебя всего лишь забавой, просто тогда они тебе надоели и были больше не нужны... но не всё оказалось так просто, ведь не только они были для тебя игрушками, но и ты была для них всего лишь куклой! – по глазам Аикка понял, что действительно задел Одим за живое, и явно не слабо. – И ты будешь куклой до того момента, пока не перестанешь играть в свои игры, пока для тебя все не перестанут быть забавой... – Аикка притих. – Хотя бы я.

- Аккиро, это не так! – попыталась оправдаться девушка. – Только не ты.

- Это так! Я для тебя всего лишь забава!

Девушка явно не знала, что ответить и Аикка направился к выходу:

- Завтро на рассвете ты должна быть в городе. Придёшь, не придёшь – это уже твоё дело. Я сделал всё, что мог.

С этими словами Аикка сел на коня и умчался обратно во дворец. Как на зло учителя небыло в его комнате и стучать ещё 15 минут Аикка явно не хотел. Дверь в комнату учителя всегда была заперта на ключ, а рядом стояла подставкав в виде колонны с вазой, в которой постоянно менялись цветы. Принц стоял, прижавшись головой к двери. Его переполняло столько злобы, столько обиды, ему нужно было её куда то выплеснуть. В коредоре никого небыло и принц со всей силы свернул стойку на пол. Ваза разбилась, цветы разлетелись в разные стороны, вода залила весь коредор, но Аикке было всё равно. Принц медленно сполз по стене на пол и закрыл лицо руками. Так плохо ему небыло уже очень давно. За окном уже было темно и факелы на стенах горели во всём дворце. Аикка посмотрел сквозь пальцы на коредор, а потом на вазу, и его внимание тут же привлёк кусочек метала, кторый блестел на свету факелов. Принц подошёл по ближе и увидел, что это ключ.

- Ключ? – Аикка рассматривал медный ключь на большом кольце. – Наверное он от комнаты учителя.

Вдруг принцу пришла навязчивая идея, ведь он никога небыл в комнате советника, а тут такая возможность. Аикка посмотрел по сторонам, нет ли свидетелей и вставил ключ. После пары оборотов дверь поддалась. Аикка чуствовал себя первооткрывателем, ведь сейчас он увидит то, чего ещё не видел наверное никто во дворце. Аикка открыл дверь и явно увидел то, чего ожидал увидеть меньше всего. Тьма, и больше ничего. Для того, что бы войти в комнату Аикке пришлось воспользоваться магией, и лишь когда он зажёг один из факелов, он смог рассмотреть помещение. В комноте учителя было ОЧЕНЬ много странностей: она была очень маленькая, но с очень высокими потолками и совершенно без обоев или побелки, просто серые стены. В ней небыло окна, но под потолком было очень много маленьких отдушин. В комнате были почти 3-х метровые потолки, но единственными источниками света были 4 факела, по одному на каждой стене, и миска с жиром, которая стояла на столе в углу. Ещё одной феноменальной странностью было полное отсутствие кровати.

- Может он спит за столом? – выдвинул догадку принц, в которую и сам не поверил. – Но это же просто абсурд.

2 стены всё же имели «обои», если их можно было так назвать. Огромные плакаты в полный рост принца, на которых было изображено полное мышечное и костное строение нуразийца, на которых были указаны все болевые и смертельные точки. На другой стене был только один плакат в 2-е больше чем на той стене, и он ввёл принца в ещё больший ступор, так как на нём было полное изображение «Чёрной Тени», а возле него были какие то пометки.

- Что за чушь? – принц явно был уже на гране.

Аикка подошёл к столу, который стоял почти в самом углу. По одну сторону от него тояли оружея, которых принц ещё никогда не видел, а по другую полки, которые тянулись от самого пола, до самого потолка, и все они были забиты какиме то травами и спиртовками. В целом этот уголок больше напоминал кладовку Одим. Над столом было 3 полки на которых были какие то запечатанные колбы. Аикка взял одну и прочёл название «Зелье Муравьёв». Принца не мало повеселило такое странное название, но после он кинул взгляд на стол. Просто немыслимое количсество... тетрадей, и, судя по виду, пожелтевшей бумаге и толщене пыли, некоторым из них было гораздо больше чем принцу. Аикка взял одну тетрадку, на которой было просто немыслимое количество пыли, ведь комната советника была единственной, в которую служанок просто не пускали. Принц сдул пыль, чем вызвал лёгкую пыльную бурю. В суматохе принц забылся и по энерции положил колбу себе в карман. Аикка открыл тетрадь на закладке и опять увидел надпись от руки «Зелье Муравьёв», а внизу был какой то странный рецепт. Аикка окинул комнату мимолётным взглядом. Во всех углах были буквально «Горы» тетрадей а возле полок стояла маленькая горелка, на которой можно было бы что то скепятить. Принцу стало ну совсем непосебе в этой комнате. Под потолком ещё что то сушилось, названия ядовитых трав, которые принц слышал только в детстве и то в сказках. Аикка сильно занервничал:

- Что это такое вообще?

- ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ ЗАБЫЛ!!!???

Аикка от испуга едва не порвал тетрадь. На полусогнутых коленках, принц повернулся и увидел своего учителя, и, судя по выражению лица, учитель был его ну совсем не рад видеть. Аикка в ужасе отложил тетрадь.

- Я... я... – адреналин не давал принцу выговорить не слово. – Я просто... я искал...

Старик смотрел на Аикку, как волк, который увидел чужака на своей територии:

- КЛЮЧ!!! БЫСТРО!!!

Аикка в панике дал ключ учителю, а взамен получил наверное самую крепкую пощёчину в своей жизни. Старк схватил Аикку за шкирку и буквально вышвырнул его из комнаты.

- ПОШЁЛ ВОН!!! ЕЩЁ РАЗ ЗДЕСЬ УВИЖУ, ШКУРУ СПУЩУ И НА СТЕНУ ПОВЕШУ!!!

Толчёк был такой силы, что принц не успел затормозить, и впечатался в стенку, на счастье выставив перед собой руки, а учитель захлопнул дверь с такой силой, что даже, ещё не убранные осколки от вазы содрагнулись. Принц медленно сполз по стене на пол и потёр горячую щёку. Досмерти напуганый, ещё неотошедший от ужаса, мозг принца переваривал только что случившиеся действия. Аикка ещё НИКОГДА не видел, что бы советник себе такое позволял, но в глубине принц осозновал, что увидел то, чего не должен был видеть. Принц уже не помнил как добрался до своей комнаты. Аикка стоял перед зеркалом и пытался успокоиться, ведь его могли позвать на ужин в любой момент, но инцидент никак не выходил из головы. Учитель никогда не обращался с принцем на «Ты», не то что схватить за шкирку и выкинуть из комнаты. Едва успокоившись, принц решил переодеться и положил руку в карман, но он на удивление оказался не пустым. Аикку охватил настоящий ужас, когда он вытащил из кармана запечатанную колбу. Принц хотел её вернуть, но вспомнив обещание снять шкуру, решил сделать это в другой раз. За ужином всё шло довольно тихо, но Акари явно не хотела давать принцу покоя.

- Принцеса Акари, пожалусто. – Аикка положил девушке руку на лодонь, но его лицо выражало страстное желание избежать конфликта. – У меня был очень плохой день, и я очень устал.

Принц продолжил трапизу. Вдруг к парню подошла служанка:

- Вина, принц?

Аикка нежно улыбнулся девушке и протянул бокал:

- Благодарю.

Служанка налила вина, поклонилась и ушла. Принц воспринял это без какой либо задней мысли, ведь так было каждый завтрак, обед и ужин, на протяжении 18 лет. А вот Акари провожала служанку просто звериным взглядом, и советник, стоящий около входа, рядом со стражей, не мог этого не заметить, в прочьем, как и мать Акари. Королева соседнего королевства была очень сильной женщиной, которая в отсутствие мужа могла управлять королевством, и наверное единственной нуразийкой, которую боялась Акари. Женщина пнула свою дочь ногой под столом.

- Акари. – послышался суровый голос королевы. – Прекрати.

- Но я... она. – девушка попыталась перечить.

- Акари! – почти рыча проговорила женщина. – Корета запрежена, а лошади накормлены. Не заставляй меня повторять.

Принцесса тут же сжалась в себя и продолжила ужин, но присудствие служанки её очень напрягало. Прислуга разносила новые блюда, а пустую посуду уносила, по этому всё время мельтешила возле стола. По скольку народу было довольно много, не пир конечно, но королевские семьи, гонци, послы и свита, в общем набералось около 15 нуразийцев и одной служанки для этого хватало, и, исходя из всего этого, девушка очень торопилась и ходила довольно быстро. Тут советник заметил в глазах Акари лёгкий смешок и решил проследить. Принц был очень расстроин: ссора с Одим, ссора с учителем полностью выбили его из калеи и принц был мысленно далеко отсюда, а Акари снова бросила уже хищный взгляд на служанку. Девушка шла с огромным подносом, на котором была чаша полная подливки, и когда сужанка проходила за Акари, одно лёгкое движение пальцев принцессы, и подол платья служанки оказался под ножкой стула, а полная чаша горячей подливки у принца на голове. ТАК быстро принц из своих мыслей не возвращался ещё никогда. Разговоры за столом тут же прикратились, а служанка буквально позеленела от ужаса:

- П-п-п...принц Аик-к-ка. – служанка была буквально на гране обморока. – Я...я-я-я... не-не я... не хо-хо-тела.

Аикка очень медленно встал из-за стола и, так же медленно, снял с головы чашу. Сейчас принца, под маской интелегентности, переполняли самые нецензурные слова, какие он только мог вспомнить, но всё же, 18 лет этикета и воспитания взяли своё, в добавок принц прекрасно осозновал, что самые настоящие проблемы сейчас не у него, а у служанки. Подливка с волос отмоится и случившееся не выйдет из этой комнаты, никто не станет болтать о этом, что бы не позорить корону, а вот служанка, в лучшем случае, вылетит из дворца сразу после ужина. Потерять такую должность – кашмар любой девушки, ведь если в доме нет мужчины, то она может прокормить целую семью. Именно по этому здесь служили только незамужние девушки, а иногда и недостигшие 18 лет.

Принц стёр с лица подливку и сделал глубокий вдох, а Акари только собралась накричать на служанку, как её тут же одёрнула мать:

- Только пикни, Акари, прямо сейчас сядешь на коня.

Король тоже поднялся со своего места:

- ИМЯ!!!? – в голосе короля слышалось волнение и ярость.

- Мао... – чуть слышно произнесла служанка.

- ГРОМЧЕ!!! – потребовал отец Аикки.

- Мао! – в голосе девушки слышился страх.

Король даже не знал, как начать разговор, но тут послышался голос советника:

- Подол порван. – никто даже не заметил, как старик подошёл к девушке и уже держал в руках край платья. Советник поднялся и обратился к королю. – Дырка квадратная, такую нельзя протереть. – учитель кинул взгляд в сторону Акари. – Видемо принцесса Акари случайно, когда пододвигала стул, прижала подол плятья. – учитель не просто так сделал ударение на 4 слово. – В этом инциденте нет виноватых. Мао ни в чём не виновата.

- Она вылила принцу на голову подливку! – Акари явно не нравилось, что служанка выходит сухой из воды. – Вы это просто так оставите!?

- АКАРИ!!! – королева была просто в ярости от такого поведения дочери. Королева посмотрела на советника, и поняла, кто истенный виновник проишествия. – Мао ни в чём не виновата. – улыбнулась королева. – Акари подвинула стул, я видела, видимо в этот момент подол попал под ножку стула.

Король явно всё ещё был в напряжении, но всё же сел. Советник подошёл к служанке, дал ей стакан воды, и сказал, что бы та шла к себе. Советник позвал с собой Аикку и тройка направилась в сторону выхода. По дороге учитель бросил в сторону принцессы Акари испепеляющий взгляд, от чего ей стало ну совсем не посебе.

Служанка до своих покоев так и не дошла. Она упала в обморок сразу, как только закрылись двери в зал. Учитель велел Аикке идти и мыть голову, пока старик отнесёт служанку в её покои. Подливка была просто везде: зашиворотом, за ушами, немного даже в ушах.

- Да что за день сегодня такой? – уже в отчаянии говорил принц. – Сегодня вся Нуразия сговорилась против меня.

- Не всё так плохо, принц. – Аикка обернулся и увидел стоящего в дверях советника, с сухой одеждой в руках. – Это всего лишь подливка. Вот вылили бы на вас горячий чай, поверьте, было бы хуже.

- Как Мао? – принц уже закончил отмывание.

- Девочки сами чуть в обморок не попадали, когда увидели её, а когда узнали почему она без сознания, стали такого же цвета, что и Мао.

Аикка вытер затылов:

- Не день, а сплошное разочерование. Такая глупая случайность.

- Небыло никакой случайности. – старик подошёл и дал принцу сухую рубашку. – Акари сделала это специально.

Аикка отбросил измазаную рубаху в сторону:

- А Акари я что сделал?

- Акари вам очень даже симпатизирует, её целью были не вы.

- А кто?

- Служанка. – принц не мало удивился, а старик продолжил. – Она не просто так завелась, когда я заступился за служанку.

- Но чем Мао ей неугодила?

- Акари ненавидет всех своих ровестниц. Мне кажется это связано с кружевами.

Аикка явно не догнал:

- Какими ещё кружевами?

- Теми, что на груди её платья.

- Но что там... – вдрук на Аикку словно вылили ещё одну миску подливки. – ЭТО КРУЖЕВА!!

- Никогда бы не подумал, верно? – усмехнулся советник. – Швее надо дать мешок золота, за такой дизайн платья. Если бы я её сверху не увидел, я бы даже не догадался. Но это не важно. Она должна быть благодарна за то, что я её не выдал.

- Я вам благодарна за это. – советник обернулся и увидел мать Акари. – У моей дочери очень сложный характер. Мне самой пришлось выгнать всех служанок из дворца, так как Акари буквально издевалась над ними. Не сказала бы, что она злая, она просто ужасно ревнивая. Для неё любая девушка – это сразу соперница.

- Мне не важно, как Акари воспринемает девушек. – советник подошёл к королеве. – Я не выдал её только потому, что бы не выставлять вашего мужа в дурном свете, но это была первая и последняя моя поблажка ей. Ещё раз она даст себе волю и я выдам её публично и при всех. У себя во дворце – это у себя во дворце, а она у нас.

Королева поклонилась советнику:

- Спасибо вам. – королева посмотрела на принца. – Принц Аикка, я обещаю, что этого больше не повториться.

С этими словами королева ушла. Учитель подошёл к Аикке и повернул его голову щёкой к себе:

- Синяка, как я вижу не осталось, после пощёчины. – Аикка отодвинул руку учителя, а тот начал пытаться поймать взгляд парня. – Принц, зачем вы сегодня вошли в мою комнату?

- Я там никогда не был. Захотелось посмотреть.

- Посмотрели?

- Откуда у тебя такое изображение «Чёрной Тени»?

Учитель не мало удивился и посмотрел в глаза парня:

- А откуда вы знаете, что это «Чёрная Тень»?

Аикка явно спалился:

- Предпологаю.

- Вы врёте, принц.

Аикка явно не знал, что ответить. Учитель начал уходить:

- Завтро жду вас на рассвете. Приезд гостей затянулся и мы полностью выбелись из графика.

- «Чёрные Тени» всего лишь миф.

- Нельзя сказать, если ты этого не видел.

Учитель направился в свою комнату, а Аикка окликнул:

- Я не видел. Я не видел кровати в твоей комнате. Как ты спишь?

Учитель явно пугал принца:

- Было бы желание, а место найдётся.

С этими словами учитель ушёл оставив принца в полном непонимании. Вскоре Аикка тоже ушёл спать. На утро принц пошёл тренироваться, а к вечеру решил посидеть в саду. Но возле пруда он оказался не один, и эту служанку принц не мог перепутать. Как и подобает джентельмену, Аикка подошёл и поздоровался:

- Здравствуйте, Мао.

Увидев принца девушка тут же спрятала слёзы:

- Добрый вечер, принц. – нуразийка всеми силами пыталась не показывать своей слабости, и отводила глаза. – Мне пора идти.

- Что то случилось, Мао? – принц загородил дорогу. – Я же вижу.

Мао вытерла слёзы:

- Я очень крепко поссорилась с мужем.

- Вы замужем!? – Аикка был в лёгком шоке. – Никогда бы не подумал.

- Мы поженились пол года назад и... – девушка больше не могла сдерживать плач. – Всё пошло кувырком уже через пару месяцев. Мой муж потерял должность, мы стали ссориться по пустикам, а после вчерашнего... – принц помнил «вчерашнее». – В общем, мне начинает казаться, что он меня просто не любит.

Девушка села на землю и прижала колени к лицу, а принц сел рядом.

- Я бы очень хотел помочь. – парню было действительно жалко девушку. – Я могу что то сделать?

- Нет, принц. – Мао слегка успокоилась. – Это только моё дело. Моё и моего мужа. Здесь мне уже никто не сможет помочь. – девушке похоже нужно было просто выговориться, так как по её лицу, ей стало гораздо легче. – Спасибо, что выслушали меня, принц Аикка.

- Незачто. – поклонился парень.

Мао ушла, чего не сказать о скверном настроении Аикки. Принц начал чуствовать, что такими темпами он очень быстро докатится до депрессии и решил, что надо идти спать. Последующий день тянулся как резина, принц полностью посвещал всё время тренировкам, но всё же никак не мог выкинуть Мао и Одим из головы. Он чуствовал искреннюю жалость к служанке и дикое угрызение совести, по отношению к Одим. Он знал, что у Одим росла ненависть всю её жизнь, она имела право говорить такое про корону, но принц тоже не мог выдержать такого удара по чести. Совесть мучала просто срашно и принц решил съездить к Одим. Когда Аикка приехал к девушке у неё в доме горел свет. Принц даже не знал, как постучать, но всё же решился. Через пару секунд дверь открыла Одим, но перед парнем стояла уже не та наглая и безтактная девка, которую принц ожидал увидеть.

- Привет. – чуть слышно произнесла девушка. – Проходи.

Аикка вошёл и был не моло удивлён. Девушка очень изменилась с момента их последней встречи. Она стала тихой, спокойной, даже слегка «забитой».

- Одим. – Аикка попытался начать разговор. – Я пришёл извиниться.

- Нет. – прирвала девушка. – Это ты меня прости. Я всё свою жизнь смотрела на всё сверху вниз, считая себя выше королевского рода. – Одим боялась посмотреть в глаза Аикке. – Ты столько сделал для меня, а я...

Аикка подошёл к Одим, поднял её голову и улыбнулся:

- Всё хорошо.

Девушка резко обняла принца, сейчас ей было так спокойно, что даже Аикка забылся и прижал её к себе. Утопия длилась не долго и вскоре принцу пришлось отпустить девушку. Одим разлила чай и оба сели за стол. Оказалось, что после ссоры Одим не спала целую ночь, и ещё до рассвета отправилась в город. Она сразу понравилась всем своим новым коллегам, так как её ничему не нужно было учить и Одим уже в первый же день стала помошницей главной знахарки. В общем дела шли в гору и Аикка очень радовался за Одим.

- Я счастлив, что у тебя всё хорошо. – Аикка резко поник. – А вот я получил по первое число от советника.

- И за что же? – усмехнулась девушка.

- Вошёл в его комнату. – Аикка потёр щёку. – Как огромная кладовка: какието тетрадки, плакаты со смертельными точками, полки забитые травами и стол с запечатанными колбами с надписью «Зелье Муравьёв».

Вдруг у Одим выпал поднос из рук и посуда, лежащая на нем, разлетелась в дребезги, но девушка этого похоже даже не заметила.

- Что? – девушка была не в самом хорошем расположении духа. – Что ты сказал?

- Я что то не так сказал? – принца явно озадачила реакция девушки.

- Что ты сказал? Какое зелье? – девушка была готова сорваться в любой момент.

- «Зелье Муравьёв». Я знаю, очень забавное название.

- Ничего смешного! – грубо отрезала девушка. Одим оперлась руками на стол. – Где стояли эти колбы?

- В комнате советника. – принц сильно нервничал. – А что такое, Одим.

- Ты ещё кому то рассказал о них?

- Нет.

- И не рассказывай. – девушка стала медленно соберать осколки. – Никому никогда не рассказывай. Понял?

Аикку не мало заинтересовала странная реакция девушки:

- Одим. – прнц говорил медленно. – А что такое «Зелье Муравьёв»?

Одим собрала осколки и села за стол.

- Во времена, когда Целители и Корона сосуществовали в мире, молодой король, пришедший к власти в 15 лет из-за смерти отца, обратился с необычной просьбой. – Одим даже не повернулась в сторону Аикки. – Короне нужно было что то, что сможет позволить не спать. Власть тогда была огромной для столь юнного короля, и он просто не успевал. Те чяи и отвары, дающие энергию, помогали лишь на очень непродолжительный срок, сутки или 2-е, а Короне нужно было что то, что позволит не спать месецами.

- Но это же невозможно. – принц был в ужасе.

- Для нас нет ничего невозможного. Весь клан целителей целый год, операясь на све свои знания, подбирая нужные пропорции и уже не считая пробы и ошибки, искал нужный состав... И мы его нашли, и через год отвар был готов. Это зелье назвали «Зельем Муравьёв» из-за схожого эфекта с этими насекомыми, так как муравьи никогда не спят и король был доволен. – девушка опустила голову. – Первый год.

- А почему только год?

Девушка усмехнулась, глядя на принца:

- Аккиро, не будь дураком и подумай сам. Мы не можем просто взять и переступить через законы природы. Первая доза зелья позволяла не спать целую неделю, вторая – ещё неделю и так до бесконечности, но природа нуразийцев была с этим несогласна. Целители сразу сказали, что зелье неиспробавано и ненужно им злоупотреблять... но разве 16-и летний мальчишка послушает? – Одим отхлебнула чая. – Молодой, кровь кепит, он даже не подумал о последствиях.

- Какие были последствия?

- Год. – вздохнула девушка. – Ровно один год он не спал. – принц едва не рухнул со стула, а девушка продолжила. – Но на этом безсонница закончилась и его величество впал в страшнейшую кому. Ровно 10 суток Целители выхаживали короля, пока тот был в коме, но даже очнувшись, это не сильно ему помогло ведь ещё 3-е суток он ходил в страшном полудрёме, и лишь на 15 сутки он смог отдавать отчёт своим действиям. – нуразийка посмотрела принцу в глаза. – Нельзя переступить через свою природу.

- И что было дальше?

- А что могло быть дальше? – слегка возмутилась девушка. – Целители расценили этот поступок за оскарбление их знаний и недоверие, а главное, как попытку осквернить их род, ведь если бы король погиб, то это расценили бы как намеренное убийство. Целители не потерпели такого оскарбления, отняли зелья и больше никаму не давали. – Одим сжалась в себя. – Целители унесли все рецепты зелей... как он смог просочиться во дворец, где была сделана оплошность?

Одим явно была в растерености и принц попытался хоть как то успокоить её:

- Может это не оно? Может это что то другое, просто с тем же названием?

- Никому не рассказывай. – голос Одим был очень серьёзен. – Ты меня понял?

Аикка нервно кивнул. Повисло неловкое молчание которое вскоре развеил принц:

- Одим, можно тебя спросить?

Нуразийка подняла одну бровь:

- Ну спроси.

- А ты можешь сварить... – принц долго не решался это произнести. – Сварить...

Девушка пыталась поймать взгляд парня:

- Сварить что?

Аикка всё же набрался смелости:

- «Любовное Зелье».

Одим не моло удивила такая просьба:

- А зачем оно тебе? – в глазах девушки блеснула уже свойственная ей наглость и Одим еле заметно облизнулась. – И кого же мы хотим приворожить?

Принц, нехотя, признал, что ему этого нехватало. Невероятная наглость действительно шла девушке и принц не сразу оторвался от Одим, что бы начать разговор.

- Это не для меня. – парень явно слегка трусил. – Это для служанки во дворце.

- Не поняла. – Одим откинулась. – В смысле, её преваражить?

- Нет.

Аикка объяснил сложившуюся ситуацию. Одим тихо слушала и под конец сказала:

- Играешь с чужим сердцем, Аккиро.

- Я просто хочу ей помочь. – принц хитро посмотрел в сторону девушки. – Кстати, ты можешь ей помочь из благодарности.

- Интересно, за что мне быть ей благодарной?

Принц едва заметно поморщился:

- Она вылила целую миску горячей подливки принцу Аикке на голову... – парень смотрел, как быстро по лицу Одим расползается улыбка. – Прямо на ужине, в присудствии короля соседнего королевства.

Одим прикусила пальчик:

- Ну теперь я просто обязана ей помочь.

- Значит ты действительно можешь его сварить?

- Конечно.

- А как много времени у тебя это займёт?

- 15 минут.

Аикка слегка ошалел:

- Сколько?

Одим усмехнулась и прошла в свою кладовку. Принц тут же проследовал за ней. Одим тут же зажгла грелку и поставила кипятиться воду:

- Много сказок читаешь. – Одим соберала нужные травы с полок. – Сварить «Любовное Зелье» не трудно... трудно соблюсти все правила.

- Какие правила?

Одим подошла к Аикке и провела ему по лицу тыльной стороной ножа:

- Это тебе не змеиный яд в бокал вина подливать. Выпить зелье – это только 1/3 всей проблемы. Нужно обязательно соблюсти некоторые правила.

Принц явно не ожидал такого поворота событий:

- А что нужно сделать?

Девушка стала перечислять:

- Во-первых, если это девушка, то её муж должен выпить зелье с её губ, главное, что бы она сама его не проглотила. Во-вторых, убрать все колющие предметы.

- А это тут причём?

- Ну, когда он будет падать, если он упадёт на какой-нибудь кинжал, будет очень обидно.

- В смысле, падать?

- В прямом. – улыбнулась девушка. – Сознание потеряет. Но поскольку наша парочка супруги, это лучше делать перед сном. И третее, самое главное, зелье не такое сильное, как если бы они не знали друг друга, по этому, она должна сказать своему мужу, как только тот придёт в себя, как сильно она его любит, и обязательно, КАК сильно он её. Ты всё понял?

К этому времени вода уже скипела и Одим стала колдовать над горелкой. Через пару минут «Любовное Зелье» было сварено. Одим протянула его парну, но Аикка не спешил:

- Я не уверен, что у меня все получится.

- У тебя ничего не должно получаться. У девочки должно... и ещё кое-что. – Одим дала принцу какую-то булавку. – Держи.

- Что это?

- «Зелье Дрёмы». Один лёгкий укол и нуразиец потеряет сознание на час. Может пригодиться.

С этими словами Одим проводила принца и Аикка уехал с заветной колбой. Принц ну очень долго стоял перед дверью в покои прислуги. У Аикки даже небыло идей, под каким предлогом дать это зелье Мао.

- Что я ей скажу? Она мне либо не поверит, либо поверит и прогонит.

Но принц больше не мог думать, так как девушка стояла уже за его спиной.

- Принц Аикка? – послышался тонкий голос Мао. – Вы что то хотели?

- Да. – парень отвёл Мао в сторону. – Я хотел дать это вам. Это для вашего мужа.

Аикка протянул девушке колбу.

- А что это?

Мозг принца отчаяно пытался что то соврать:

- Это от нервов. Я так понял, что ваш муж в последнее время много нервничает, так что это должно ему помочь.

Мао посмотрела на принца и в её глазах виделась печаль:

- Я конечно вам очень благодарна, но я просто не смогу заставить своего мужа это выпить. Спасибо вам конечно, но мне это не поможет.

Тут у принца буквально лампочка зажглась:

- А вы сделайте хитрее. Вы наберите немного в рот, только сами не глотайте, и поцелуйтесвоего мужа.

Девушка усмехнулась:

- Ну прямо «Любовное Зелье».

Аикке от этих слов стало непосебе, но принц не подал виду:

- Я уверен, что все ваши разлады именно из-за недостатка внимания. Когда он выпьет это вы сразу скажите ему, что вы его очень любите, и скажите, как сильно он вас любит. Я уверен, что это должно помочь.

Мао была готова буквально на всё, лишь бы не сориться с любимым. Она взяла колбу, поблагодарила Аикку и ушла к себе домой. Принц тяжело вздохнул:

- Будь, что будет.

Принц довольно быстро уснул, не смотря на все свои мысли. На утро принц был удивлён тем, что не увидел Мао. День шёл, тренировки шли, принцесса Акари портила апетит на завтраке, обеде и ужине, а Мао все небыло. Так прошёл весь день и наступил следующий. Принц на удивление встал раньше всех, когда солнце ещё не встело и решил пройтись по саду перед дворцом. Вдруг принц увидел Мао, но совсем уже не ту, забитую, безпомощную девушку. Мао буквально светилась от счастья, и только заметив принца, тут же кинулась к нему. Девушка тут же поклонилась:

- Принц Аикка. – девушка еле сдерживала эмоции. – Я просто не знаю, как я смогу вас отблагодарить.

Принц просто «завис»:

- А как-нибудь по подробнее?

Мао рассказала всё, что она делала позовчерашним вечером. Муж опять пришёл в плохом настроении и ей было очень не просто его «поцеловать». Так же она рассказала о том, насколько сильно она испугалась, когда тот потерял сознание, и как долго выговаривала мужу о том, на сколько больно он ей делает, когда игнорирует её. Но болше всего она твердила, как быстро изменился её муж, после того, как выпил отвар.

- Я просто не знаю, как вас благодарить. – девушку буквально распирали эмоции. – Его словно подменили... хотя нет. Словно вернули того, за которого я вышла замуж.

- Я очень рад за вас. – принц отчаяно выдавливал из себя улыбку и прятал ужас. – А колба у вас осталась?

- О да. – девушка достала из-за пазухи маленькую колбу. – Как раз хотела вам её вернуть.

- А вы её случайно не помыли?

- Ой. – девушка занервничала. – Я совсем забыла. Я сейчас же схожу и...

- Нет! – перебил принц. – Это очень хорошо, что вы её не помыли.

- Правда?

- Да.

- Ну хорошо. – недоверчево покосилась девушка. – Тогда, досвидания.

Мао ушла и принцу больше не пришлось прятать ужас. Аикка зашёл поглубже в аллею деревьев и открыл колбу. С края колбы свисала маленькая капля, и принц собрал её на палец:

- От одной капли ничего не будет.

С этими словами пернь недоверчево слизнул паплю. Дикая гореч тут же заполнила весь рот, но принц не мог не узнать эту гадость. Тот самый чай, который Одим давала Аикке уже 2 раза под предлогом «могу и заставить». Вот теперь принцу было совсем не хорошо, и даже страшновато. Аикка, весь в раздумиях, ушёл во дворец и столкнулся лоб в лоб со своим учителем.

- Доброе утро, принц.

Аикка едва не рухнул, когда увидел своего учителя в полном обмундировании:

- Но... я же... Как!? – принц терялся в догадках. – Ты давно встал!?

Учитель резко остановился и медленно повернулся к принцу:

- Что то не так, Аикка?

Аикка был явно настроин на серьёзный разговор:

- Перед тем, как уйти спать, я спросил у отца, чем он будет заниматься. Он сказал, что у него работы хоть отбавляй и он просидит до глубокой ночи, но он сказал, что ты ему поможешь!

- Да, так и было. – на лице советника небыло никаких чуств. – Принц, что вы хотите? У меня очень мало времени.

Аикка был просто в шоке:

- Ты вообще спишь?

- Вообще, сплю. – на одной ноте сказал старик и ушёл.

Аикку стал очень интересовать этот вопрос и он отправился к отцу. Король ещё не до конца проснулся, а принц его уже грузил вопросами.

- Аикка, что ты хочешь? – король всеми силами пытался отделаться от принца. – Я только проснулся, это не может подождать до завтрака?

- Отец.

- Хорошо. – король безнадёжно вздохнул. – Что ты хочешь узнать?

- Ты когда-нибудь видел, что бы советник спал?

Король усмехнулся:

- А он умеет это делать? – король отвёл в сторонку удивлённого принца и начал говорить очень тихо. – Слышал легенду о «Безсонных Змеях»? Она гласит, что в каждом доме, дворце и других местах есть дух, который всё знает и никогда не спит. – король посмотрел в сторону и стал почти шептать. – Если во дворце и есть «Безсонная Змея», то это советник. Я не встречал нуразийца, который более мастерски змеил во всех делах и знал всё, что происходит во дворце.

- То есть...

- Тссс... – король приложил палец к губам. – Я даже не удивлюсь, если он уже знает о чём мы с тобой говорим. – король впервые смотрел на принца, как отец, который учил сына хулиганить. – Ты думаешь, что ты первый, кто обратил внимание на советника? Он служил ещё при моём отце, и я не просто интересовался, один раз я попытался проследить, когда он спит.

Король примолк, а Аикка ждал продолжения:

- И?

Король недовольно вздохнул:

- Я не спал четверо суток, но так и не поймал момент, когда он засыпает.

- А почему ты не можешь просто войти в его комнату?

- Да потому что он меня просто не пускает.

Слишком много непонятной информации для принца:

- Ты король, что значит «не пускает»?

- О, принц Аикка, вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что над короной нет управы. Он был советником ещё моего отца и за всю жизнь, которую он посветил короне, он выдвенул только 2 требования. Во-первых, полная неприкосновенность его комнаты, по отношению к другим обитателям дворца, и во-вторых, 15 дней выходных в год, причём все за один раз. – король вздохнул и пошёл в сторону зала, где вот-вот должен был начаться завтрак. – Вот она плата за то, что бы советник днём и ночью безприкасловно служил короне. По моему не так уж и много.

- Но отец...

- Аикка. – король взял сына за плечи. – Я даже не удивлюсь, если он будет тренировать твоего сына. И знаешь почему я никогда не смогу его выгнать? Потому что это был приказ моего отца мне. И когда ты взойдёшь на трон, это будет мой приказ тебе.

С этими словами король наконец ушёл на долгожданный завтрак. Принцесса Акари захотела прогуляться по королевству и Аикка тут же пошёл и выпил какое то снадобье. Эффект был молненостным, так как принца рвало минут 15 и король сжалился и не отправил его гулять вместе с Акари. Правда советнику повезло меньше, и он был приговорён к прогулке с принцессой.

- Дивное место! – Акари смотрела на главную площадь. – Вы так не считаете, советник?

- Да, ваше величество. – старик держал такт и проявлял ледяное спокойствие. – Может вы всё же хотите прогуляться?

Девушка одобрительно кивнула и карета остановилась. Акари много распрашивала и учитель терпеливо объяснял. Всё было хорошо, пока Акари не дошла до какого-то здания.

- А что это такое? – поинтересовалась девушка.

- Здесь создают лекарства для королевской армии. Да в прочьем и не только для неё. Здесь можно найти абсолютно любые травы... кстати. – советник двинулся в сторону здания. – Мне нужно кое-какая трава. Вы не подождёте меня снаружи?

- Нет. – девушка обошла старика. – Я пойду с вами.

Акари прошла ко входу, а сзади к старику подошли стражники. Советник посмотрел на стражу и поморшился:

- Пойдёте со мной. – старик недоверчиво посмотрел в след девушке. – Один я её оттащить не смогу.

Учитель вошёл в помещение и в нос тут же ударил едкий запах трав, правда Акари больше раздражал не запах, а девушки, которые мельтешили тут и там. Старик подошёл к стойке и тут же протянул девушке какую то бумажку. Нуразийка жутко поморщилась и посмотрела на советника:

- Ну почему вы всегда приходите и просите травы, название которых я не знаю? – девушка отошла к двери. – Одим, иди сюда!

Имя было уже на слуху у учителя и старик ждал, а Акари только искала к чему придраться.

- Ну всё как то не так. – девушка искала изьяны. – Здесь ужасно пыльно.

- Принцесса Акари. – советник медленно повернулся к девушке. – Вы можете подождать меня снаружи.

Девушка недовольно посмотрела на старика и отвернулась. Пока девушка, стоящая за стойкой, пыталась найти травы, которые знала, никто даже и не заметил, как принцесса подошла к кусту, который рос в углу. Это было очень странное растение, которое принцесса никогда не видела: его листья были тёмно-тёмно-зелёные, ягоды были совершенно чёрные с лёгким фиолетовым оттенком, которые росли грозьдьями ис напоминали маленький виноград. Цветы были не очень большими: в них было по шесть липестков, которые сначало шли вниз, а потом заострялись наверх, совершенно чёрного цвета с красной полосой вдоль липестка, из соцветья свисали шесть тычинок ярко-алого цвета, а пестик был немного темнее тычинок. Несмотря на всю свою мрачность, цветок невольно завораживал и очень приятно пах, и принцесса Акари и не удержалась и оторвала одну ягоду, но съесть она её так и не смогла. Стоило принцессе только подтянуть ягоду ко рту, ей в голову тут же влетела какая то трябка. В комнате тут же повисла гробовая тишина: девушки от удивления, а стража и советник от ужаса и понимания, ЧТО сейчас начнётся.

Принцесса медленно сняла трябку с головы и бросила просто хищный взгляд в сторону, из которой она прилетела. Акари просто «пожирала», стоящую в дверном проёме, нуразийку:

- Что ты себе позволяешь? – Акари уже трясло от злости. – Да кто ты вообще такая!?

- Меня зовут Одим. – совершенно спокойно и очень твёрдо сказала девушка. – А вам было бы очень не плохо поучить растения.

Акари уже разперало от злобы:

- Да как ты смеешь!?

- Чёрная фурия.

- Что? – Акари потеряла «ниточку».

- Чёрная фурия. – повторила Одим и подошла к кустарнику. – Что бы убить королевского жука, – Одим подобрала упавшую ягоду. – Нужно всего 3 вот такие ягоды. Полностью отключает нервную систему и вызывает мышечные спазмы. Останавливается сердце и дыхание и... – Одим прямо в глаза посмотрела Акари. – Никто, даже самый умелый врачь, вас не спас бы, потому что нет не зелья, не лекарства, ничего. – Одим отвернулась. – Я только что спасла вам жизнь.

Одим продошла к нуразийке за стойкой и сзяла у неё листок советника, а старик не спускал с девушки глаза. Что то очень сильно насторожило его. Одим тоже не мало удивил список и девушка бросила в советника недоверчивый взгляд:

- А зачем вам это?

- А зачем вам это знать?

Советник и Одим сейчас не мало напоминали двух кобор, страстно ждущих лучшего момента, что бы напасть друг на друга, но Одим понимала, что здесь лучше отступить. Одим ещё раз прочитала список и и собралась идти за травами, а в это время Акари прислушалась к разговору стражников.

- А она красивая. – стража стала переговариваться.

- Не только красивая, но и умная.

- Знал бы я, что здесь такие врачи, болел бы в 2 раза чаще.

- Перестань.

- Да я же шучу. Но она очень красивая.

Эти слова буквально будили в Акари зверя, и когда Одим возвращалась с травами, комок тряпки полетел прямо в неё. Одим даже не повернулась, когда, ударом руки, впечатала комок в пол. Сохроняя хладность ума, Одим отдала старику травы. Последний пункт в списке удивил девушку:

- А «Чёрная Фурия» то вам зачем?

- Это вас должно интересовать меньше всего.

- И всё же?

- Ты что не слышала!? – Акари совсем не умела держать такт с женщинами. – Тебе сказали, что тебя это не касается!

- Я не с вами разговариваю.

Акари буквально раздуло от злобы:

- Да как ты смеешь!? Ты знаешь, кто я!?

- Хамка, не знающея элементарных трав и этикета.

- Да как... да как... – Акари уже задыхалась. Принцесса не любила, когда её не боялись, глядя ей в глаза. – Ты, безпопродная шавка!

Вдруг Одим медленно повернулась и усмехнулась:

- Это МНЕ с радословной не повезло? – Одим посмотрела прямо в глаза принцессе. – Это не мне нужны кружева, что бы грудь больше казалась.

Лицо принцессы выражало столько эмоций и советник почуствовал, что если он сейчас же не уведёт Акари отсюда, то точно кого то повесят. Акари впервые не знала, что можно съязвить.

- Хватит! – советник вмешался в женские разборки. – Принцесса Акари, подождите меня в карете, пожалусто.

Акари вышла из помещения и советник прикрыл за ней дверь. Секунда пять стояло неловкое молчание, после чего советник улыбнулся страже:

- Теперь можно.

С этими словами стража залилась звучным хохотом:

- Я даже не знаю, что было смешнее: сама шутка или реакция принцессы.

- Ха-Ха... я уже давно так не веселился.

Советник подошёл к Одим и скользнул по ней недоверчевым взглядом:

- Значит так. Сейчас мы с тобой выйдем, и ты скажешь, что я тебя отругал и ты здесь последний день, а когда уйдём, соизволь не попадаться ей на глаза, а то я тоже могу получить. Хорошо? – старик смотрел двушке в глаза и та недовольно кивнула. – Вот и славно, а теперь мне нужно ещё одно снадобье.

Нуразийка за стойкой поинтересовалась:

- Что то от тошноты, после отравления. И кстати, Одим. – старик сново повернулся к девушке. – «Чёрную Фурию» вы мне так и не дали.

После разберательств с Одим, которые закончились даже быстрее чем ожидалось, так как принцесса потребовала отрубить ей голову и дискуссию проводить было просто безсмысленно, карета двинулась в сторону дворца. Когда принцесса вернулась начался настоящий скандал. Разумеется принцесса, на эмоциях, рассказала всё в довольно искажённом варианте и мать Акари, зная неуменее дочери говорить всё в неизменном варианте, поинтересовалась у советника о том, как же всё было. Акари со своей матерью ещё долго ругались по этому поводу и советник направился прямяком к принцу:

- Вы многое пропустили, принц. – аикка лежал весь зелёный и советник не мог не умелиться таким состоянием принца. – Как вы себя чуствуете?

- Ужасно. – полушёпотом произнёс принц.

- Может не стоило полную бутылочку этой дряни пить?

- Издеваешся. – пробурчал принц. – По мне уж лучше корчиться от боли в постели, нежели ещё послушать лицемерие этой девчёнки.

- Она вам совсем не нравится? – принц отвернулся и советник сел на край кровати. – Вот, держите. – старик открыл колбу и дал принцу. – Это должно помочь. К завтрошнему дню всё пройдёт.

Действительно на следующий день всё прошло, но принца что то очень беспокоило и ночью он собрался идти к Одим.

- Кудато собрались? – от советника никуда нельзя было деться.

- Ты вообще хоть когда-нибудь спишь?

- Когда-нибудь сплю.

Аикка не знал, как отделаться:

- Мне надо.

- Куда?

- В одно место.

- Опять к Одим? – принц явно не ожидал такого, но советника это не смутило. – Цветы «Чёрной Фурии» завораживаю, но стоит уколоться об её шип, и нуразиец будет биться в агонии несколько суток.

Аикка пытался найти выход:

- Я должен кое-что узнать.

Старик вздохнул и взял принца за руку:

- Принц, вы никуда не идёте.

- Ты не понимаешь!

- Принц! Честное слово, вы... – вдруг старик оторвал руку от юноши. Там была маленькая красная точка, из которой текла капля крови. – Что это?

Аикка держал в руках маленькую булавку, которую дала ему Одим.

- Прости. – Аикка хорошо осозновал, что только что сделал. – Мне очень-очень жаль. Я не хотел, что бы так всё вышло.

Вдруг учитель почуствовал резкую слабость и потерю равновесия. Старик медленно опустился на колени и с трудом поднял глаза на принца:

- Аикка.

Парень поднял своего учителя и положил на кровать:

- Я обещаю, что когда вернусь, буду стоять на горохе столько, сколько ты мне скажешь... и может даже больше.

Принц не стал дожидаться, когда наставник уснёт и выскочил в окно. Всю дорогу к Одим, принца мучала совисть. Он не кому не мог доверять так же, как учителю, и он даже не представлял, как он сможет теперь смотреть ему в глаза. Принц всё же собрался с мыслями и подъехал к дому Одим. Девушка была рада такому гостю.

- Ну? – Одим смотрела принцу в глаза. – Помогло?

- Что ты мне дала? – совсем не добро отрезал принц.

- А что такое? – Одим немного расстроилась. – Не помогло, что ли?

- Помогло. А теперь говори, что ты мне дала?

Одим нравилось, когда Аикка злился:

- А что мы такие злые? Не той девочке дали?

Уже до коли надоевшая Акари, уколотый учитель, а теперь и издёвки Одим сильно отразились на поведении принца. Аикка схватил оба запястия Одим и заглянул ей прямо в глаза:

- Что ты мне дала?

Глаза девушки налились такой лаской и наглостью одновременно:

- Ты его попробовал, верно? – девушка согнула локти, что бы быть ближе к принцу. – И конечно же ты не мог не узнать этот вкус.

- Чем ты меня напоила? – сквозь зубы пошипел принц.

- Отпусти меня. – спокойно попросила девушка.

- Нет, отвечай!

- Даже так? Ну ладно.

С этими словами Одим поцеловала Аикку. Всё в парне требовало оттолкнуть девушку. ВСЁ. Кроме сердца. Но к несчастью Одим, рассудок очень быстро возобладал над Аиккой и он отпустил девушку, но Одим не долго горевала.

- Какие же вы, нуразийцы, все всё-таки странные. Не замечаете очевидных вещей. – Одим потёрла запястия. – Вы готовы верить в такую чушь и даже не заметите таких очевидных вещей. – Одим смотрела на Аикку, как на маленького ребёнка. – Нет никакого «Любовного Зелья».

- Что? – весь мир принца Аикки рухнул. – Как «нет»? Я же сам видел как...

- Аккиро. – перебила девушка. – «Любовное Зелье» это такая же сказка целителей, как и легенда «Чёрных Теней». – девушка объясняла принцу, словно ребёнку элементарные вещи. – По твоему почему целители пережили целых 1 000 лет гонений? Да потому что всегда находились дураки, готовые верить в такие бредни, не потому, что эти бредни существуют, а потомучто эти дураки хотят, что бы эти бредни существовали. – Одим взяла у принца колбу. – Это твоё «Любовное Зелье», всего лишь настойка «Дурман Травы» и «Чёрной Фурии». Это обычная профилактика после очень сильного шока. Тебе я его дала только потому что тебе нож под рёбра вогнали, психика и нервная система испытала очень сильный шок, и ты потерял сознание. Но даже после пробуждения психика находится в состоянии стресса, и что бы небыло никаких отклонений её надо немного расслабить. «Чёрная Фурия» в больших дозах сокращает все мышцы и сосуды, в том числе и мозговые, а в маленьких дозах, эффект тот же самый, только всего на доли секунды. Именно это и вызывает потерю сосзнания, так как все сосуды мозга зажимаются, после чего идёт полное расслабление всего тела, а «Дурман Траву» туда ложат, что бы после пробуждения нуразиец не нервничал. Именно она и даёт тот самый «побочный эффект», из-за которого это зелье и считают «Любовным». Суть в том, что после пробуждения нуразийцу можно внушить всё, что угодно, вплоть до того, что его родители были крогами, и он поверит в это.

Одим покачала головой в разные стороны и положила колбу на стол. Аикка стоял и медленно осознавал, что до такого действительно мог додуматься даже маленький ребёнок:

- Боже. – принц упёрся головой в стену. – Я чуствую себя таким дураком.

- Ты не волнуйся. Таких дураков целая Нуразия.

- Успокоила. – пробурчал принц. – И легенда «Чёрных Теней» это тоже только слух целителей?

- Слух, только то, что это души тех разбойников, а остальное правда.

- Как?

Девушка посмотрела на парня:

- Они существовали, те самые разбойники. Не такие конечно, как описано в книге, да и какие вообще разбойники. Так, хулиганы. Ну подрались в пьяной драке, ну закололи они кого-нибудь по пьяне, на кого уже вся деревня зуб имела, ну пощупали пару девочек, ну может может под юбку залез, никого они там не резали, и не над кем они там так страшно не издевались. Слухи то ходили в барах, в забегаловках, в трактирах вот и передавали их не очень трезвые разкащики. Небыло там не матери, не мужа, не сына, просто жила она с братом, а тут понравилась этой шайке. Убила всех, ну-ну. Так, поломала пару рёбер для виду и то не всем, а те, будучи пьяны в зюзю, закололи её брата в отместку. И даже не это стало причиной, а то, что надоедливые ухажёры стали сильно вредить хозяйству: где-то стог сена сжечь, где-то овцу заколоть, где-то заборчик сломать, что бы скот убежал. Надоели они ей просто и решила девочка показать им, какие у неё «собачки» без привези ходят. А этих дураков даже и заманивать не пришлось, как только услышали, что она согласна им отдаться, если они её в покое оставят, так сами прибежали в запретный лес, а как без платья в воде увидали, так и вовсе к ней поплыли. Вот только когда за её спиной появились 20-ти метровые змеюги, мальчикам уже смешно небыло, да и слова: Прости, мы больше не будем» говорить было уже как то поздно. – Одим сделала паузу. – В общем, когда шайка куда то пропала, все это сразу заметили, и девчёнка решила огородить «Теней» от лишних наблюдателей. И после того, как пару нуразийцев сожрали «Тени», а их друзья остались заиками на всю жизнь, все очень охотно поверили в эту легенду. Вот только рассказали они её очень недословно, и шайка хулиганов привратилась в «Самых страшных чудовишь, недостойных даже Ада».

Аикка сел на стул и ударил кулаком по столу:

- Как? Как? КАК? – в глазах принца рухнул весь мир. – Ну это же было так очевидно. КАК я в это поверил? Как я на это купился?

- Что ж поделать? Лично я уверена, что не только нуразийцам, но и другим народам галактики присуще 3 вещи, и они умрут только вместе с ними.

- Какие?

- Любовь, ненависть... и глупасть. – аикка положил голову на стол и прикрыл руками, а девушка только усмехнулась. – Почему все любовные зелья действуют? Не потому что дело в какой то магии, а просто потомучто народ хочет, что бы оно действовало... а целители просто разигравают так, что бы так и было. – Одим повернулась к парню. – Мы даём то, что вы хотите.

- А чего хочешь ты?

По лицу девушки было видно, что это не самая приятная тема. Одим отвернулась и стала мыть колбу.

- То, что хочу я, мне не даст никто.

- А вдруг у меня получится?

- Никто не даст, потому что как только вы получаете то, что хотите от нас, мы вам больше не нужны.

- Почему ты так говоришь? – принц встал и подошёл к девушке. – Мне от тебя ничего не нужно было.

- Ты так думаешь? – усмехнулась девушка и повернулась к Аикке. – Тебе нужен беспредел, дикий хаус, ты устал жить по правилам, тебе нужна была хоть капля разнообразия в однотонной жизни, и ты е получил. Больше я тебе не нужна.

- Почему ты в этом так уверена?

Одим просто взорвалась от такого вопроса:

- Потому что тебе было легче поверить, что я напоила тебя «Любовным Зельем», нежели просто признать, что ты любишь меня! – этот ответ явно заставил принца задуматься. Девушка уже едва сдерживала слёзы. – Ты хоть можешь себе на мгновение представить, что это такое, быть нужной всем и ненужной никому. Толпы нуразийцев были готовы падать к моим ногам и так же быстро уходить, потому что не один из них не чуствовал ко мне, что то больше чем похоть. Я за всю жизнь не могла верить никому кроме матери... и даже ты. – Одим отвернулась от Аикки. – Тебе было легче поверить в сказку, нежели своему сердцу.

Аикка подошёл к Одим и положил ей руки на плечи:

- Одим.

Девушка быстро развернулась к парню:

- Знаешь, чего я хочу? Я хочу любить и быть любимой.

Аикка вытер слезу с щеки девушки и Одим поцеловала принца.

- Одим. – парень уже и сам не понимал, что делает. – Это плохо кончится.

- Мне всё равно.

\*\*\*

Потолок... Потолок... Потолок... почему он серый? А может он белый, просто из-за освещения, ведь уже темно? А может он всё-таки серый? Но тогда как он посерел, был бы белый, то от времени бы пожелтел. А может он жёлтый? А вот интересно, какие потолки во дворце? Скорее всего белые. Ну как можно было прожить 18 лет во дворце и не разу не обратить внимание на то, какого цвета потолок?

Мозг принца был полностью открыт, и полная чушь медленно но уверенно заполняла сознание. Оказывается лёжа на кровате, чушь гораздо быстрее заполняет сознание, нежели это делать в другом состоянии.

А вот интересно, какого цвета потолок в комнате советника? Может быть под цвет стен? А может всё-таки другого цвета?

- Аккиро. – Одим нежно поцеловала шею парня. – О чём ты думаешь?

Аикка скользнул взглядом по обнажённой фигуре Одим. «Что я наделал?» – пронеслось в голове парня. – «Так ещё и царапины от ноктей, на спине ноят». – принц уже был на грани:

- Если бы легенда «Чёрных Теней» была бы правдой, я бы после смерти плавал бы в реке в виде чёрной змеи.

Одим прижалась к груди парня:

- Ты меня любишь?

Аикка вдруг задумался, а что будет если он прямо сейчас расскажет Одим, кто он. Принц погладил девушку по голове:

- Ты даже представить себе не можешь на сколько.

Одим поцеловала парня:

- Не уходи. Останься со мной.

- Я бы всё отдал, ВСЁ, лишь бы остаться.

Девушка обняла Аикку:

- Ты ведь вернёшся ко мне?

Принц поцеловал Одим в макушку:

- Я никому тебя не отдам и никогда не оставлю.

\*\*\*

- Вставай, Аккиро. – шептал ласковый голос Одим на ухо парню. – Вставай. Солнце уже давно взошло.

Принц еле открыл слипающиеся глаза. Одим так и лежала возле него и лучи солнца переливались в её рыжих волосах... минутку... Солнце!? Принц тут же проснулся:

- Который сейчас час!?

Одим немного отодвынулась от Аикки:

- Где то около 11-ти.

- ЧТО!!!??? – Аикка в панике начал одеваться. – Почему ты меня не разбудила!!!???

- Ну ты так сладко спал.

Принц схватился за голову:

- Плохо, плохо, всё очень плохо!

Аикка только начал одевать рубашку, как почуствовал нежные руки девушки под ней. Одим поцеловала Аикку в щёку:

- Ну зачем тебе куда то уходить? Останься со мной.

- Одим. – принц повернулся к девушке. – Я не могу. – принцу было просто невыносимо смотреть, как на глазах девушки наворачиваются слёзы. – Я люблю тебя, Одим. Я обещаю, что вернусь, но только не сейчас. Прости, но ты не поймёшь.

С этими словами принц обнял Одим и просто вылетел из дома. Вот теперь Аикка действительно сделал то, чего уже не исправить. Всю дорогу до дворца, парень настраивал себя на то, что ему придётся 12 часов стоять на горохе, но правда оказалась куда более неожиданной. Король, как и ожидалось, был просто в ярости:

- Принц Аикка. – советник стоял рядом с королём и парень уже начал готовится к худшему, но король его явно удивил. – У меня просто слов нету! Как можно было ради какой то там охоты, пойти на такие меры!? – парень стоял на коленях опустив голову вниз, и король не видел округлившихся от удивления глаз Аикки. – Так подло воспользоваться моментом, когда советнип прилёг отдахнуть всего на час, что бы убежать на охоту! Как мне по твоему объяснить отцу Акари поведение своего сына!?

Но принц уже не слышал этих слов. Аикка поднял глаза на советника. В них было столько сожеления, столько стыда, столько благодарности. Если король узнает о том, что советник ему врёт, старика ждёт казьнь, принц уколол его «Зельем Дрёмы» и советник знает о том, что нинакакой охоте Аикка не был... и даже после всего этого учитель его покрывает. После разговора принц сидел в своей комнате и ждал советника. Он ожидал всё, что только угодно: скандалы, крики, горох... и уже настраивл свои колени на худшее, но шёл день. Прошёл час... два... пять... семь. Солнце уже клонилось к закату, а учителя всё ещё не было. Принц просто медленно впадал в депрессию. Принц вышел на балком и вдруг услышал разговор двух стражников.

- Честное слово, приду выпью бутылку вина, сухого.

- А чего так?

- Да вся неделя сплошное разочерование. Так и хочется напиться в зюзю и завалиться спать.

- Друг, да брось, всё наладится.

Но этих слов принц уже не слышал.

Учитель всё же собрался поговорить с принцем, но когда пришёл заметил, что принц «Вне зоны доступа». Аикка лежал на кровате, на полу лежали две пустые бутылки из под вина, а третья у принца в руках. Ярко-бордовый румянец парня и заплывший взгляд помогли советнику понять, куда делось содержимое предидущих двух бутылок. На голове парня был бордак, вино тонкой дорожкой текло от края губ. Аикка посмотрел на советника и усмехнулся.

- Привет. – принц не опустился до бокала и выпил вино прямо с горла. – Я тебя весь день ждал, а ты не шёл. Почему ты не рассказал отцу правду? – парень на полном серьёзе ждал ответа, но у старика просто не было слов. – Ты можешь мне ничего не отвечать.

Аикка потянулся губами к горлышку бутылки и старик ловко вырвал вино из рук принца:

- На сегодня с вас хватит.

На не трезвый ум принцу показалось это недопустимым поедением и он встал:

- Я принц. Когда хватит сам скажу.

Старик резко схватил Аикку за рубаху. У учителя на этот счёт были совсем другие мысли.

\*\*\*

Холодно. Очень холодно. Слышно как кровь стучит в ушах. Ни что так не разгоняет алкоголь в крови, как это делает адриналин, а он очень хорошо выделяется в кровь, когда твоя голова находится в ледяной воде. Сейчас Аикка бы отдал всё за маленький глоток воздуха и похоже старик это почуствовал и вытащил голову парня из ведра. Аикку тут же скрутил ужасный холод, но похоже старику это показалось не достаточным, и вскоре голова парня снова оказалось под толщей ледяной воды. Аикка хорошо знал норв учителя и понимал, что чем трезвее Аикка становится, тем дольше становится и время нахождения под водой. Вот уже в восьмой раз учитель окунал принца под воду и на этот раз считал не от 80, а от 100 до 0. Вскоре старик сжалился и выпустил принца. Парень явно уже задыхался и, в изнеможении, завалился на пол. Старик был просто вне себя от злобы:

- Ещё хоть один раз, хотя бы ОДИН, я увижу вас в таком состаянии, я прямо так поведу вас к королю!!! – старик смотрел как парень зажимается в комок от холода, и советнику стало его жалко. – Снимайте рубаху, ещё простудитесь, чего нам не хватало.

Снять рубыху и повернуться спиной к наставнику стало последней ошибкой принца. Тот холод, который шёл от воды в ведре, даже не шёл в сравнение с тем, который растёкся по жилам старика. Советник не сразу начал говорить:

- Откуда у тебя эти царапины?

Сейчас Аикка бы продал душу Дьяволу, лишь бы это всё оказалось сном. Он только сейчас вспомнил о том, как ныли царапины от ногтей Одим. Напуганный, ещё не проветренный от алкоголя, разсудок парня пытался найти любую щель, в которую можно было только пролезть:

- Я упал с горы и проехался на спине. – сам не веря что сказал, соврал принц.

Советник не скрывал, что это звучит очень «Не очень»:

- Да ну? – съязвил старик. – И рубаха не порвалась?

- Ну. – парень отчаяно искал отговорку.

- Ты съехал без рубахи? – старик подошёл к парню и влепил ему по лицу так, что разбил ему губу. – ТЫ ЗА КОГО МЕНЯ ДЕРЖЕШЬ, ГРЯЗНЫЙ ТЫ БЛУДНИК!!!??? – казалось, что старик сейчас просто разорвёт парня. – Вот теперь Аикка, ты перешёл все границы, дозволиные и не дозволиные. – старик на столько забылся, что начал говорить с Аиккой на «Ты». – Какие на какие, а эти царапины я точно знаю, кто тебе оставил. И я даже знаю её имя. Вот интересно, что скажет король,когда узнает.

- Ты не посмеешь!!! – Аикка явно не знал, что делать. – Не надо вмешивать в это Одим, она не в чём не виновата. – парени почти плакал. – Не надо, пожалусто!!!

- Ты её вмешал в это изначально!

- Не надо, прошу!

- Ты забылся! Ты играешь с огнём, и он совсем не так ласков, как ты думаешь!!!

- Я отвечу перед королём, только не рассказывай про Одим!

- Аикка, вдумайся, что ты говоришь!

Тут принц сам не знал, зачем он это сказал:

- ЭТО ТОЛЬКО ТВОЯ ВИНА!!! – эти слова ввели старика в шок, а из глаз принца уже текли слёзы. Аикка был так зол, так истащён морально, так напуган, что уже не понимал, что говорил. – Это только твоя вина!!! ТВОЯ!!! Если бы ты меня тогда остановил, не пустил бы на охоту, этого всего не было бы!!! ЭТО ТОЛЬКО ТВОЯ ВИНА!!!

Аикка был просто зол. Принц не хотел этого говорить, он никогда бы не сказал такого учителю, он просто очень разозлился. Старик был тоже уже на пределе:

- МОЯ ВИНА!!!??? – старик едва не ударил принца ещё раз. Вдруг на его глазах тоже навернулись слёзы. – Да... это только моя вина. – старик сделал шаг назад. – Ведь это я выростил из тебя то, чем ты стал. Это только моя вила... и не чья больше.

Старик развернулся к выходу, а Аикка только сейчас понял, что натворил. Аикка тут же кинулся к советнику:

- Учитель, я не хотел!

- Не прикасайся ко мне!!! – учитель оттолкнул принца. Аикка впервые видел, что старик сдерживал слёзы которые тут же затмил гнев и старик отвернулся. – Делай, что хочешь, думай, как знаешь, мне всё равно.

Эти слова ранили принца больнее, чем разбойники до встречи с Одим.

- Учитель. – Аикка попытался поговорить. – Я не хотел, простите.

- Отойди. – старик опустил голову. – Я устал... и я очень хочу спать.

С этими словами старик вышел из комнаты, оставив принца в гордом одиночестве, от чего ему стало ещё хуже. Аикка медленно сполз по стене и зажал голову между колен. Его учитель, он всегда был рядом, он никогда не оставлял Аикку, он был ему почти как отец... и Аикка предал его. Всё как то навалилось в один момент и принц уже даже не знал о чм именно беспокоится: с одной стороны была Одим, которую он больше всего на свете боялся потерять, а с другой стороны был советник, который был готов лгать королю, воимя благополучая принца. Всё пошло кувырком, всё должно было идти не так. Почему, почему именно Аикка? И парень знал ответ на вопрос. ЛОЖЬ. Всему виной была ложь, которая цепляла другую ложь по цепочке и этот круг было невозможно разорвать. Стоило бы Аикке заикнуться о короне, а уж темболее о том, что он её наследник, в лучшем случае Одим убила бы его быстро. Принц только через час вышел из помещения и, как и предпологалось, на следующий день Аикка простыл и весь горел. Ему стоило вытереться и одеть сухую одежду после «протрезвления», но из-за ссоры он об этом как то не подумал. Кашель и озноб мучали парня целый день, но в середине дня к нему пришёл король:

- Принц Аикка, нам надо поговорить. – король попросил служанок удалиться и сел на край кровати. – У вас с советником что то случилось?

Принц завернулся в одеяло:

- Может быть... мы сильно поссорились вчера, из-за моих вылозок на охоту.

Осибший голос принца скрывал ложь. Король откинулся на и посмотрел в потолок:

- Он ушёл.

Принц тут же соскочил со своего места:

- ЧТО!!!??? Почему!!!???

- Я не знаю. Он обычно всегда брал отгул на 15 дней в одно и тоже время, но до него остался ещё целый месяц.

Принц завалился на бок и накрылся одеялом под самое горло. Теперь его волновал уже не озноб. Старик оставил его, нуразиец, который всегда был рядом, ушёл от принца. Теперь Аикка был действительно один. Целых 10 дней после этого принц действовал согласно графику, который устанавливал учитель: вставал не свет не заря, шёл тренироваться, завтрокал, тренировался, обедал, тренировался, ужинал, тренировался и ложился спать. И так 10 дней. Отец Акари уехал к себе, так как не мог надолго оставлять королевство без присмотра, а принцесса осталась, после чего принц просто всё время просиживал на пренировках. Акари осталась в королевстве по каким то другим причинам, но король не рассказывал об этом. Наступил тот самый 11-день, когда Аикка твёрдо решил, что что бы не случилось, он расскажет Одим правду. Теперь на карту он поставил всё. Последней каплей терпения Аикки стало то, что принцу рассказали причину присудствия Акари во дворце. Это и было то самое «Дельное предложение» с которым король приехал к отцу Аикки. Его отец хотел, что бы Аикка женился на принцессе, на что принц дал очень суровый отказ. Это повергло в шок всех, и «Соседей» и «Своих». Аикка прямо в глаза при всех заявил отцу, что любит другую и не что не изменит его решения. Короли были вне себя от такого выкидыша принца, но мать Аикки была счастлива, что сын отказался жениться по расчёту, на настолько нелюбимой девушке. Корона короной, а мама есть мама, даже у королей. Именно мать Аикки и пыталась всех успокоить, и у неё это получилось, ведь королева сразу сказала, что только если Аикка даст согласие. Женщина есть женщина, любой рассы, коварство у неё в крови, и мать Акари это знала. Акари со своей матерью уехали, и принц тоже куда то соберался, но только он спустился в конюшню, его отановила служаника:

- Принц Аикка.

Парень был очень насторожен:

- Вы что то хотели?

- Да. – служанка протянула принцу какую то коробку. – Это советник просил передать вам, когда вы захотите куда то уехать на коне.

Принц недоверчево взял коробку и подлагодарил служанку. Аикка открыл её уже в своей комнате. Там было интересное содержание: там был какой то голубой камень, он был очень старый и запылённый. Ещё в коробке был странный костюм: совершенно чёрный, элостичный и, казалось что он коженный. В некоторых местах подвязывался чёрными лентами, так же в коробке были сапоги, чёрный рюкзак и перчатки того же цвета и такой же конструкции. Ещё в в коробке была записка в которой было написано:

***Если ты читаешь эту записку, Аикка,значит ты уже осазнал, что натварил, и очень хочешь это исправить. Но ты должен знать, ты играешь с огнём. Я не знаю, что умеет Одим, но если она так же искусна, как её мать, то тебе не выстоять и пары минут в борю с ней. Цылители – искустные войны, и они готовы на всё, лишь бы уничтожить корону. По этому я даю тебе эти вещи: этот камень – это реликвия целителей, которую выкрала корона 500 лет назад. Это была одна из тех причин, почему целители одержимы убить их. Если ты просто скажешь Одим, что ты принц, она тебе не поверит, по этому отдай ей это, но будь осторожен, как только ты ей отдашь реликвию, она тут же попытается тебя убить. Любит или нет, но гнев и злоба, накопленные за 1000 лет гонений, дадут о себе знать. Так что я даю тебе так же и этот костюм. Вскоре ты поймёшь, в чём его сила, но имей в веду: не бери коня, так как король наблюдает за тобой, и ты можешь просто вывесть его на Одим.***

***Будь осторожен, Аикка, они очень хорошо обучены убивать так что тебе придётся всё делать быстро. Не беги во дворец, беги в лес, только там ты сможешь спастись от рук последней целительницы.***

Первые пару минут принц просто пытался вникнуть в это письмо...Он знал. Он знал, что Одим целительница, но никому об этом не рассказал. Вот теперь Аикка уже думал совсем не так, как привык. В ту же ночь Аикка пошмыгнул через стражу так, что его никто не заметил. Всего через пару часов принц уже был около дома Одим. Девушка тут же кинулась на шею Аикке:

- Аккиро. – Одим прижалась к парню. – Я думала, что ты не вернёшся ко мне.

Аикка обнял девушку, но тут же отстранился от неё.

- Я здесь не за этим.

Аикка явно не знал, как начать разговор. Одим окинула принца мимолётным взглядом:

- Во что это ты одет? – девушка яно его одобряла. – Нет, я ничего не имею против. Это очень даже привлекательно.

- Хватит! – парню было не легко начать. – Я должен тебе кое что рассказать.

Одим вдруг резко погрустнела:

- Аккиро, ты что то натварил.

- Нет никакого Аккиро!!! – Аикка выпалил на одном дыхании. – Я его выдумал, когда пил с тобой чай.

Одим стояла и смотрела на принца, словно тот потерял рассудок:

- Аккиро, что ты такое говоришь? Зачем ты мне врёшь?

- Я солгал тебе, когда представился «Аккиро».

- Но зачем?

Парень долго смотрел в сторону, после чего сказал:

- Потому что меня зовут Аикка. – спокойно сказал принц. – Я наследник той самой короны, которую ты так стремишся уничтожить.

Одим тихо посмотрела Аикке в глаза:

- Аккиро, это совсем не смешная шутка.

Аикка протянул Одим камень, от чего девушка едва устояла на ногах. Аикка положил его в руки Одим и накрыл его лодонью:

- У Аикки небыло шансов тебя переубедить... я надеялся, что это сможет сделать Аккиро. Я возвращаю реликвию, которую моя семья выкрала у целителей. Прости.

Одим подняла глаза на принца, и не очень обрадовалась тому, что он не врёт.

\*\*\*

Аикка сломя голову вылетел из дома и захлопнул дверь. Вдруг через толщу двери прошло лезвее меча. Принц не стал дожидаться, пока рыжевласаа фурия вырвется наружу и тут же кинулся в сторону реки. Аикка ещё никогда так быстро не бегал:

- Ну почему у меня сплошная чёрная полоса!? – принц споткнулся и затаился в какой то яме. Вдруг послышались тихие женские шаги, а Аикка сидел зажав рот. – Ну зачем я пошёл на охоту месяц назад? Я мог сидеть во дворце, зачем я пошёл?

Чёрный, как смоль, костюм Аикки очень играл наруку в кромешной тьме ночного леса нуразии. Совсем не так Аикка представлял себе разговор с Одим. Он уж точно не представлял себе девушки, которая будет за ним бегать по всему ночному лесу нуразии, желая оторвать ему голову. Дождавшись, когда шаги стихнут, Аикка кинулся сломя голову к реке «Чёрных Теней». Добежав до заветного источника принц явно не знал, что делать. Аикка вытер лоб, он был весь в крови. Он даже не знал, что можно так кребко ударить нуразийца по голове тростью. Принцу даже пришлось воспользоваться магией, что бы задержать Одим. Эти секунды спасли ему жизнь. Аикка снял перчатку и промыл рану. Всё шло не так, как хотелось бы. Вдруг из воды показалась маленькая «Чёрная Тень». Она тут же забралась на Аикку и облизнула его. Принц узнал зверюгу:

- Не шуми. – Аикка снял существо с себя. – Давай, иди домой.

- Скоро за ней отправишся.

Одим стояла за спиной Аикки явно не с добрыми намерениями. Девушка порезала себе руку и пара капель крови упала в воду. Через мгновение из воды появилась 10-и метровая змеюга. «Тень» Аикки тут же стала строить из себя сторжевого пса, но 10 метров – это не 1,5 метра и тварь очень быстро объвязалась вокруг шеи Аикки. Парень пытался сделать всё, что бы Одим не стала лить кровь:

- Одим, послушай, давай просто поговорим.

- Ангелы тебя на том свете выслушают.

- Одим, прошу. – принцу совсем не хотелось прибегать к крайним мерам. – Да, я солгал тебе, но не просто так. У Аикки не было шансов переубедить тебя, я надеялся, что это сможет сделать Аккиро. – Одим медленно, но уверенно шла к Аикке и принц серьёзно заёрзал. – Ладно, ты ненавидешь Корону, что я тебе сделал?

Одим хотела вылить всю злобу на принца:

- Ты даже хуже чем они все вместе взятые. – чуть ли не рыча произнесла девушка. – То, что ты сделал, даже смерти не заслуживает.

- И что же? – парень не знал чего ожидать.

Одим буквально трясло от гнева:

- Я ОТДАЛАСЬ ТЕБЕ!!! – почти плакала девушка. – И за это ты умрёшь.

Этого Аикка уж точно не ожидал. Принц погладил «Тень» по голове:

- Когда родится дочка, прежде чем рассказать ей о том, какой ужасной была Корона, расскажи о том, что ты сделала с её отцом. – голос парня был полон сарказма. – Она тебя поймёт, я уверен в этом.

Одим буквально «встала на дыбы». Теперь смерть принца была неизбежна.

- Ты за всё ответишь. – Одим подняла свою змею. – Прощайся с жизнью.

Принц попытался оттолкнуть существо от себя, но тварь на отрез отказалась уходить. Парень прижал её к себе и погладил по голове:

- Только ты меня и любишь на всей этой Нуразии. – Аикка поцеловал «Тень» в макушку. – Я рад, что ты меня не оставишь.

«Чёрная Тень» Одим стремительно кинулась к принцу, и когда Аикка уже попрощался со всем, что ему было дорого, из воды вылетела другая «Тень», но в 2 раза больше «Тени» Одим и стремительно столкнула обидчика Аикки. Незнакомец оказался гораздо больше и сильнее «Тени» Одим, и та очень скоро потерпела поражение. Но тварь не стала убивать хранителя Одим и оставила, когда та потеряла сознание... её целью была не она. Одним лёгким движение, тварь схватила хвостом в лёгкую ахабку девушку и парня и скрылась под толщей воды. Когда принц пришёл в себя он висел вверх ногами в одной охабке с Одим.

- Очухался? – недовольно пробормотала девушка. – А я уже обрадовалась, что здох.

- Ты очень приветлива. – принцу было не легко говорить, после такого. – Куда она нас тащит?

- Я никогда не была в этих тонелях.

Со всех сторон были каменные стены тонеля и только бесконечный коредор. Тварь плыла не спеша, а парочка находилась в 2-х метрах, над уровнем воды. Аикка смотрел на тварь и отчаяно искал выход из ситуации:

- Одим, прошу, давай откинем наши ссоры, и попытаемся найти выход из ситуации.

- Из чего твой костюм?

- Это очень адекватный вопрос в такой момент, Одим.

- ДА!!! – девушка была на нервах. – Говори.

Принц решил не ругаться:

- Я не знаю, мне его дал мой учитель. А зачем ты спрашиваешь?

- Он не зжётся.

- В смысле?

Одим рассказала о таланте своей кожи, что если она в гневе, то кожа нуразийца начинает гореть. Этот эффект проходит и через лёгкую ткань, но принц даже ничего не почуствовал. Разговор длился на очень долго, но после короткой паузы, принц заговорил:

- Одим, посмотри на макушку этой твари.

- Зачем?

- Скажи, я очень долго висел кверх ногами, или за ушами этой твари действительно есть седло?

На «Тени» действительно было седло, но их короткое путешествие было очень не продолжительным. Тварь дошла до какого-то угла и там показался свет. Вдруг вода кончилась и тварь уже шла по суше в гору, пока не дошла до какой-то ямы. Одним лёгким движением парочка оказалась в яме и существо ушло.

- Просто клас. – Одим сверлило пространство взглядом. – Ну и как нам отсюда выбраться.

- По одиночке не получится, можешь даже не стараться.

- Отойди от меня!!! – Одим резко ударил принца в живот лодонью, но тот всё ещё был жив, что очень непонравилось девушке. – Да что это за костюм? Почему оно не пропускает магию?

- Одим! – Аикка схватил девушку за руки и прижал к стене. – Корона причинила тебе столько боли, корона а не я. Почему ты не можешь поверить, что есть те, кому можно верить. Я столькое дал тебе, и ничего не попросил в замен. Мне ничего не нужно было от тебя, так почему ты не можешь дать мне хотя-бы шанс!?

- Ты не поймёшь.

- Так объясни!

На глазах девушки навернулись слёзы, но вырваться она не могла. Магия не проходила через материал:

- Ты не понимаешь... МЕНЯ НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ!!! – Одим рвалась, но не получилось. – Я всегда буду одна. Всегда! Я никому не нужна, всем от меня что то нужно!

- ПОЧЕМУ!!!??? – парень явно показал, кто здесь хозяин. – Почему ты так думаешь? Кто тебе это внушил?

Одим уже еле сдерживала плачь:

- Мой собственный отец хотел продать меня и мою мать, как только узнал, кто мы и сколько стоим. – слёзы текли градом и нуразийка посмотрела принцу в глаза. – Как? Как я могу верить нуразийцам, а уж тем более мужчинам? КАК!!!???

Аикка тут же прижал девушку к себе и держал, пока она не успокоилась. Одим нужно было не мало времени, прежде чем она перестала плакать и Аикка начал искать выход:

- Как нам выбраться отсюда?

- Поискать ту тварь. Может она нас вытащит.

Принц погладил стенку ямы:

- На этой тваре было себло, а значит кому то выгодно, что бы мы здесь сидели. Но кому?

- Давай поговорим об этом завтро. Скоро солце встанет, надо хоть чуть-чуть поспать. Ты так не считаешь?

На утро Аикка и Одим пытались найти выход, и, как не странно, нашли. В камнях были углубления от когтей «Теней», достаточно глубокие, что бы взобраться. После вылазки парочка направилась в тонель и шла до тех пор, пока не закончилась суша. По правому краю была маленькая тропинка суши, которая вела в другой тонель. Ребята решили не рисковать и направились туда. Кромешная тьма окутала пару, и Аикка прибег к магии, что не очень одобрила девушка, и при первой возможности стала задевать принца: Ставить подножку, язъвить и толкаться. Аикка бросил в сторону девушки хитрый взгляд:

- С Аккиро было приятнее?

- На порядок. – буркнула девушка. Вдруг Одим остановилась. – Смотри, свет.

- Наконец.

Но стоило принцу сделать шаг, Одим тут же приградила ему дорогу и прижала к стене.

- Это не выход. – девушка закрыла рот парню. – Это не свет солнца. Он мерцает. Это больше похоже на огонь.

Парочка медленно подошла к источнику света, но стоило им заглянуть за стенку, от туда тут же вырвалась «Тень». Пара едва успела спрятаться за скалой. Чудовище медленно осмотрело выход, но когда до Аикки и Одим оставалось всего лишь заглянуть за каменный столб, вдруг раздался голос:

- Коготь!... иди сюда.

Тварь тут же развернулась и бросилась обратно. Одим прижалась к груди принца:

- О боги, мы чуть не попались.

Аикка стоял, как вкопанный:

- Не может быть. – парень начал двигаться в сторону входа в пещеру. – Этот голос я не могу не узнать.

Парочка заглянула за скалу. Там стояла «Тень», а за ней очень пожилой нуразиец. У него были длинные седые волосы, которые закрывали лицо, он был страшно горбатый и едва передвигал ноги. Кожа на руках была очень потёртой и бледной, что через неё были видны вены, и только от одного его тяжёлого вздоха у ребят начанало першить в горле. Сарик, операясь на своего питомца, подошёл к зеркалу на стене и потёр лицо. Было видно, что старику не нравится то, что он там увидел:

- Обычно после продолжительного сна нуразийцы начинают лучше выглядеть... похоже я исключение. – старик повернулся к своему питомцу и усмехнулся. – Ты так не считаешь, Коготь? – змей окуратно подтолкнул старика. – Эй, акуратно! Я же развалюсь. – нуразиец посмотрел в сторону огня. Там стояли какие-то свечи, от которых осталось только 3 сечения, и старик недовольно вздохнул. – 12 дней... Да, старость не радость. Когда-то мне и 9 хватало, что ж... – старик ещё раз посмотрел в зеркало. – Пора приводить себя в порядок, а то ещё во дворце подумают, какой красивый советник. Как раз 3 дня осталось, самое время.

Аикка едва не упал от этих слов. Единственное, чем этот старик напоминал советника – это был его голос, и то не очень. Старик подошёл к каким то полкам, на которых стояли закрытые колбы и открыл одну. Заалпом опустошив одну пудыль, старика тут же скрутила резкая боль и он завалился на пол, а когда поднялся то нуразийцев ждала лёгкая неожиданность: старик резко поднялся во весь рост, было слышно хрустели его кости, когда выпрямлялся позвоночник, его мышцы вдруг окрепли, а кожа принела лёгко бронзовый загар. Старик вдохнул полной грудью и посмотрел в зеркало:

- Уже лучше. – старик собрал волосы в тугой хвост, убрав их с лица. – С добрым утром, советник.

Принц был готов рухнуть на месте. Ещё пару минут назад перед ним стоял сухой старик, который должен был развалиться с минуты на минуту, а сейчас он видел своего учителя, как ни в чём не бывало. Змеюга полезла ласкаться и старик от неё отстранился:

- Коготь, не лезь. – старик окинул глазами свою пещеру и тяжело вздохнул. – Аикка! – старик скрестил руки на груди. – Ты так и будешь строить из себя дурака, или всё-таки вылезешь из-за сталагната?

Парочка вышла на свет и принц понял, что деликатность здесь совсем неуместна:

- Я знал, что ты что то темнишь, но не знал, что настолько.

Старик усмехнулся:

- Не только у вас, принц, были свои «тёмные» секреты. – старик посмотрел на Одим. – Ты рассказал ей правду и остался жив... впечетляет. Зная нравы её матери, я был уверен, что она тебя хорошо покацает.

- Вы знали мою мать!? – девушка была в шоке.

- Как же не знать. – старик погладил «Тень». – Таких, как твоя мать не забывают. Ведь это я вышвырнул её из дворца. – старик посмотрел змее в глаза. – Коготь, иди, и не лезь сюда пока я тебя не позову.

Змея недоверчево посмотрела на девушку и вышла из пещеры, а старик натянул какие то чёрные перчатки. Одим едва сдерживала чувства:

- Это вы выдали мою мать Короне!?

Старик усмехнулся:

- У страха глаза велеки. Твоя мать была настолько напугана, что была готова верить в такую чушь. – старик посмотрел Одим в глаза. – Он сама была виновата в том, что получила. Я всю свою жизнь добивался своего положения, я пролил слишком много крови и пота, вытерпел слишком много унижений, что бы какая-то продажная девка выкинула меня из дворца. – было видно, что старик не соберается отступаться. – Он пришла, как чума во дворец, и тут же околдовала всю прислугу, а потом и Корону. Меня спасло то, что я был старше короля и меня 15-ти летняя девчёнка просто не привлекала. Но я не дурак, я сразу понял, что девчёнка не могла всего за неделю из служанки привратиться в главную советницу короля. – старик посмотрел девушке в глаза. – Её погубила только одна её ошибка. Она поверила в свою неприкосновенность и отважилась спать спокойно, и за это она расплатилась знанием целителей.

Советник потёр стобку тетрадей в углу. Одим задыхалась:

- «Зелье Муравьёв».

- Твоя мать поплатилась за своё невежество. Я вырос в неблагополучной семье, и славился на всё королевство, как закоренелый воришка, но я никогда не мог подумать, что эти навыки пригодятся мне во дворце. Как только я заполучил знания, я понял, что она целительница и мог уничтожить её, но я не ставил целью присечь род целителей, и пошёл хитрее. Сильнее ненависти может быть только ревность. Одно слово королеве, что король смотрит налево, и королева тут же потребовала голову этой девчёнки, и когда стража явилась за ней я просто сказал, что Корона обо всём знает. Целительница покинула дворец, но её знания остались.

- Как!? – Аикка не мог поверить. – Ты все эти годы хранил знания во дворце, как ты смог их утаить!?

Старик посмотрел на парня:

- Неуже ли тебя никогда не смущало то, что я был на 10 лет старше твоего деда?

- Тварь. – сквозь зубы прошепела девушка. – Ты украл наши знания... ТВАРЬ!!!

С этими словами Одим накинулась на советника, но нуразиец даже не дёрнулся. Он одним движением схватил руки девушки и заломал ей за спиной. Вдруг кожа Одим стала какого то странного оттенка и старик в панике оттолкнул её от себя:

- «Огненная Кожа». Заклинание, которое выучили целителе во времена гонений. Одим, ты мне не ровня, даже с ней. Я не хочу навредить вам обоим.

- А Аикке то за что?

Девушка бросилась к старику, тот спокойно схватил её за руку и резко ударил в солнечное сплетение. Одим резко потеряла возможность двигаться и упала. Вдруг девушку скрутили рвотные позывы и старик подставил ей тазик. Через пару секунд оказалось, что советник это сделал не зря. Старик погладил девушку по голове:

- Я говорил не об Аикке. – девушка подняла глаза на старика, а тот не знал, как себя вести в такой момент. – Целителй не тошнит никогда в жизни, но они на столько плохо переносят беременность, что каких то 12 дней для них уже приличный срок.

Одим резко схватилась за живот, такого страха она не испытывала уже давно. Старик неспеша подошёл к ошарашенному Аикке. Парень был на гране обморока, а старик на гране фингала:

- Доохотился.

Ева покосилась на старика, который выхлёбывал уже 4-ю кружку чая. Бывшая гонщица не ожидала такого от своего нуразийского друга:

- Господи. – землянка не знала, что сказать. – Я себе это даже представить не могу. Что бы Аикка... Аикка!

- Любовь очень странное явление. – похоже старик всё же стал поддаваться сну. – Она не обходит никого, даже королей. Но это было лишь под беды. После этого Аикка сильно изменился, теперь он чуствовал себя гораздо более ответственным, чем раньше, и потянулись злощастные 9 месяцев ожидания. Целители никогда не болеют, но очень тяжело переносят беременность, а, учитовая, что она была первой, Одим пришлось не сладко. Настоящий кашмар наступил, когда Одим родила мальчика. Я боялся оставить её одну. Мне казалось, что если она не убьёт его, то она что то сделает с собой. Одим понадобился не один месяц, что бы свыкнуться с сыном, но в скоре она стала хорошей матерью. – нуразиец усмехнулся землянке. – Как ты уже поняла, Одим назвала сына в честь отца, так как полюбила она именно «Аккиро». – старик резко зажался в себя. – Коса нашла на камень, когда Аккиро исполнилось 3 года. Кроги вторглись в земли Нуразии и потребовали от короля немедленного подчинения. Они напугали всех... кроме Аикки. Принц доблестно стоял и наотрез отказывался подчинятся, за что был брошен в темницу на медленную смерть от голода.

Старик закрыл глаза. Он видел короля, который совершенно спокойно обедал, когда в темнице умерал от голода его сын. Короля сильно напрягало то, что советник ничего не ел. Старик осмотрел стол: королевы нигде небыло. Матерью она была гораздо большей, чем королевой и, узнав о решении короля относительно Аикки, она наотрез отказалась с ним разговаривать, обедать и избегала всеми возможными способами. Король уже явно терял над собой контроль:

- Почему ты ничего не ешь?

- Я не голоден. – ответил старик.

За столом и в помещении небыло никого кроме короля и советник. Правителя уже трясло от злобы и бокал вина резко влетел в стену. Осколки стекла разлетелись по всему залу, но советник этого даже не заметил. Король встал изза стола и буквально зарычал на советника:

- Что я мог сопоставить армии крогов!!!??? ЧТО!!!??? – хладность советника разжигала в правителе огонь. – Я поступил так, как поступил бы каждый. На моих плечах судьба целого королевства, я не мог так рисковать! Аикка сделал свой выбор и поплатился за него! Если бы я не сапер его, кроги вырезали бы всё королевство!

- Они этого не сделали бы. – совершенно спокойно сказал советник. – Иначе им небыло бы кем править.

- Ты не смеешь осуждать меня. На моих плечах судьбы сотен нуразийцев. У меня небыло выбора.

- Выбор был.

- Какой!? – король был на гране срыва. – Уничтожить сотни нуразийценв!!!???

Советник ударил кулаком по столу:

- Уничтожить сотни, что бы миллионы были СВОБОДНЫМИ!!! Вашь выбор – это просто проявление СТРАХА!!!

Король медленно встал из-за стола и посмотрел на советника:

- Я прощу тебе это, только потому, что мой отец взял с меня слово заботиться о тебе... но ещё один такой выкидыш, и ты вылетешь из дворца. – советник тут же встал и вышел из-за стола. Король тут же его окликнул. – Ты куда? Вернись немедленно!!! ЭТО ПРИКАЗ!!! Тебе всё равно придётся сделать выбор!!!

Старик вышел из зала и захлопнул за собой дверь. Всё, ради чего когда либо жил советник оказалось ложью. Аикка сидел в темнице, а Корона оказалась ярой приспешницей крогов. Старик должен был сделать выбор... и он его сделал.

Аикка медленно впадал в голодную спячку. Три дня без еды – это было много даже для него и последнии остатки рассудка медленно покидали парня. Вдруг Аикка услышал своё имя и едва поднял голову. Его сил едва хватало на то, что бы сфокусировать взгляд. Перед темницей стоял король, это был первый раз, когда отец решил навестить сына, после своего решения, но парень тут же отвернулся. Король отогнал стражу, что бы поговорить с сыном:

- Аикка, ты должен меня понять. На мне судьба сотен нуразийцев, у меня небыло выбора. Я должен был думать не только о тебе.

Принц едва поднялся на колени и посмотрел на отца:

- Они все трусы... А ты всего лишь король этих трусов. –принц облакотился на стенку. – А я не хочу быть таким же, как и ты... Эти твари не оставят Нуразию, пока мы не дадим им отпор.

- Не что не сможет противостоять силе крогов.

- Мы даже не пытались.

Принц отвернулся от отца. Король был одосадовон:

- Аикка.

- Уходи. – Аикка сказал очень быстро. – Иди и присмыкайся перед ними. Ты сохранишь королевство, а я сохраню свою честь и свободу.

Тем временем. Советник шёл с каким-то рюкзаком и в совсем не порадной одежде. Было видно, что старик кудато собрался, и это был парвый вопрос, который ему задали стражники, охранявшие Аикку.

- Советник. – тражника слегка насторожил грозный взгляд старика. – Вы кода-то уходите?

- Да. – ответил нуразиец. – Мне нужно увидеть принца Аикку.

- Мне жаль, но король запретил любые везиты к принцу.

- Ты не понял. – старик начал медленно надвигаться на стражника. – Я должен его увидеть, и я увижу.

- Мне жаль, но вы должны уйти.

- Мне жаль ещё больше... Ты хороший парень... Ты не заслужил.

С этими словами старик молненостным движением ударил стражника и тот потерял сознание. Старик отправил в мир грёз не одного стражника, пока дошёл до темницы, и не мало напугал короля, когда бездыханный стражник упал к его ногам.

- Что ты делаешь!? – король был в шоке. – Это как понимать!?

Старик поднял меч и начал медленно идти к королю:

- Вы сказали, что я долджен сделать выбор... я его сделал. Я клялся в верности Короне, а крогам, и я буду до последнего вздоха защищать её наследника, я сделаю всё, что бы принц взошёл на трон и стал королём.

С этими словами советник ударил короля и тот потерял сознание. Один удар меча по двери, и клетка открылась. Старик пытался всеми силами поднять принца, но тот был на столько изнеможён, что просто не стоял на ногах.

- А что дельше? – послышался женский голос со стороны входа в темницу. Там стояла королева. – Понесёшь его через главный вход? Не глупи. Даже тебе, с твоими умениями и знаниями дворца, не хватит сил его пронести.

Женщина кинулась к сыну и попыталась его привести в чуства. Аикке был уже 21 год, но для матери возраст не имел никакого значения, как и для сына. Ласковые руки королевы быстро привели принца в чуства, и даже придали сил.

- Матушка. – были моменты, когда даже Аикке была необходима минутка ласки. – Ты всегда была рядом.

Королева поцеловала принца в лоб, накинула на него плащ и обняла:

- Будь сильным, Аикка, оставайся верен своим принцыпам и чести. Как бы судьба не повернулась, всегда будут те, кто встанет на твою сторону.

Как не странно, но после этих слов у принца даже хватило сил самому встать и даже пойти. Королева открыла какую-то потойную дверь:

- Об этом ходе не знают кроги. Пройдёте под дворцом, а от-туда пешком к дому Одим. – королева усмехнулась советнику. – А ты думал, что ты один умеешь змеить во дворце. Я надеюсь судьба подарит мне встречу с Аккиро.

Аикка резко остановился:

- Ты знала?

Королева улыбнулась и поцеловала сына в щёку:

- Твой отец тоже был праказником, когда ухаживал за мной... Но я была принцессой, поэтому всё было гораздо проще.

Аикка посмотрел матери в глаза и впервые обнял её как сын:

- Спасибо, Матушка.

Королева едва не плакала. Она посмотрела на советника :

- Ударь меня.

- Что? – советник не понял. – Вы шутите?

- Если корги увидят моего мужа без сознаниея а меня без единой царапины, они сразу поймут, что я помогла вам сбежать и меня ждёт казнь... ударь меня.

Старику не легко далось это решение, но он всё же разбил королеве щеку. Если бы королева была без единого побоя, кроги бы разбили ей не только лицо, так что это было в какой то мере и спасение. Королева вытерла кровь с разбитой щеки и посмотрела на советника:

- Дай мне слово.

- Конечно.

- Сохрани моё дитя.

Советник поклонился нуразийке, но его всё равно что то терзало. Старик подошёл ближе, положил руку на шею женщине, резко на что то нажал и та в момент потеряла сознание. Старик подхватил королеву, практически у самого пола и посмотрел на принца:

- Она права. Если кроги узнают о том, что она видела, куда мы пошли, её поведут на допрос. Матерью она всегда была большей, чем королевой, и она костьми ляжет, но ничего не расскажет им. – старик положил бездыханную нуразийку возле короля и посмотрел на принца. – Пора, теперь дороги назад не будет.

Советник медленно отставил стакан и посмотрел в глаза Еве. Девушка просто не знала, что сказать:

- Я в шоке. Как можно было забросить в темницу своего сына?

- Не суди короля слишком строго, девочка. На его месте почти все постепили бы так же. Ему нужно было думать не только о благополучае Аикки, но и о благополучае всего королевства. С одной стороны он поступил ужасно, с друго – так поступили бы все. Что бы ты сделала, если бы на твоих плечах были судьбы сотен нуразийцев?

Ева терялась в мнениях. Мать внутри Евы готова была четвертовать короля за то, что он сделал со своим сыном... но с точки зрения политики, он ведь должен был защищать сотни жизней.

- В этом и есть сложность правления. Король сделал всё правильно, так как должен был в первую очередь думать о королевстве. Аикка понимает это и не злится на отца, ведь у него действительно небыло выбора. – старик зевнул и помыл за собой кружку. – А теперь, когда я тебе всё рассказал, пора идти спать.

Нуразиец направился к выходу, а девушка его с сарказмом окликнула:

- А вы «Зелье Муравьёв» больше не пьёте?

Старик усмехнулся:

- Пока всё спокойно, можно и спать.

С этими словами старик отправился спать и Ева вспомнила, что не задала главный вопрос:

- Что это за ткань? – девушка смотрела на старика. – В чём сила этого костюма?

- «Чёрных Теней» приручили целители не потому, что они были очень сильными, а потому что «Тени» обладали странной особенностью: на них не действовала магия, их кожа просто не поддавалась ей. Одеяние принца сделано из кожи «Теней», поэтому любое нападение на Аикку с волшебным оружием, делает его неуязвимым... А если ему нужно использовать магию, то перчатки всегда можно снять. – старик лаского посмотрел на девушку. – Иди спать, Ева. Ты устала, тебе нужно отдохнуть.

С этими словами старик проводил девушку в её комнату и отправился спать.

***\*4\* Погоня***

Ева лежала и изучала потолок. Это совсем не тот выходной, который Ева представляла себе сегодня утром. Вдруг Ева села и обняла колени, было видно, что она о чём то думала, но не знала, правильно она делает или нет. Ева потянулась к своей шее, после чего из под кофты вытянула серебрянную цепочку. На ней висели кольцо и какой-то кулон. Кольцо было золотым, а кулон серебрянным. Цепочка была очень длинной и Ева смогла держать их в руках, не снимая цепочку с шеи. Ева взяла кулон в руки и попыталась открыть. Девушка не одну минуту ломалась, что бы посмотреть на содержимое кулона, но снова и снова, что то останавливало её. И вот она уже открыла застёжку, но когда щёль кулона открылась на пол сантиметра, девушку словно разило током, она тут же захлопнула медальён, засунула его обратно под кофту и залилась горькими слезами. Всё дошло до того, что Ева просто упала лицом в подушку и буквально кричала от плача. Она не могла успокоиться на протяжении нескольких часов.

А вот в комнате мальчишек всё обcтояло гораздо сложнее. Джок лежал лицом к стене, а Джек всё никак не мог утрамбоваться:

- Джок. – подрывник стал звать брата. – Джок, ты не спишь?

Джок медленно перекатился на спину и посмотрел на брата:

- Джек, прокрути в голове весь сегодняшний день и скажи, могу я спать после такого или нет?

- Мне тоже не спится.

- Джек. – «Голова» встал и, не поворачиваясь к брату сказал. – Сегодня мы сделаем то, чего не делали ещё никогда.

Джек резко оживился:

- Я весь во внимании, брат.

- Хорошо. Я знаю, что это звучит дико, но мы...

Джок сделал драматическую паузу, а Джека уже распирало:

- Что мы сделаем? Что мы сделаем!?

- Мы вырубим маму.

Джек почти позеленел от страха:

- Брат, тебя кантузило при взрыве, или ты сам с катушек съехал? Ты вообще понимаешь, что ты только что сказал!?

- Джек, послушай я...

- Ты больной!!! Это же МАМА!!! Это тебе не деда к стулу приклеить, и не смазать перцем чили туалетную бумагу в доме Дена!!! ЭТО МАМА!!!

Джок схватил брата за рубашку и посмотрел ему в глаза:

- Слушай меня! Во-первых, перестань орать, пока не поднял весь дом. Во-вторых, всё что я хочу – это только посмотреть, что это за медальён и кольцо. И в-третьих! – Джок достал из своей маленькой сумочки конфеты и показал брату. – Всего лишь 3 конфеты, каждому по одной, а в одну мы добавим немного снотворного. От такой маленькой дозы, мама будет без сознания минут 10, а потом она будет просто спать. Мы посмотрим, что в медальёне, мама наконец уснёт и никто не пострадает.

Джек смотрел на брата и его трясло от страха. Он говорил почти плача:

- Но это же мама.

- Значит так, ты как хочешь, а я пошёл.

Джок достал конфету и снотворное. Совершив пару манипуляций с ножём и конфетами, и одна из них была уже ниполняна снотворным.

- Джок, остановись, это же мама! Это наше самое страшное табу, самый страшный запрет. Ну так нельзя!

- Да я не собераюсь маму в рабство продавать! Я просто хочу посмотреть, что у неё в кулоне. Пошли.

Братья вышли из комнаты, судорожно оглядываясь по сторонам и Джек сново обратился к брату:

- Но это же мама.

Тем временем. Ева уже не плакала, но слёзы всё равно медленно капали в подушку. Вдруг раздался голос:

- Мама, ты не спишь?

Еву буквально сжало от ужаса, и она резко принялась вытерать слёзы:

- Нет, малыши, я не сплю. – девушка повернулась к сыновьям. – Вам не спится? – мальчики забрались в постель к Еве и полезли обниматься. – Мои котята.

Джек был готов разорвать брата, но не подал виду. Джок протянул Еве конфету:

- Это тебе, мама.

- Какая прелесть. Поделите между собой.

- Мы уже поделили – это тебе.

Ева, без какой либо задней мысли проглатила конфету, а Джек уже едва не плакал.

- Джек, что случилось? – девушку очень обеспокоило состояние сына. – Почему ты плачешь?

Подрывник смотрел матери в глаза и был на гране срыва:

- Мама, когда мы вернёмся? Мои тараканы голодные.

- О боже. – Ева закатила глаза и обняла досмерти напуганного сына. – Не волнуйся, мы купим тебе других тараканов.

Вдруг Ева стала зевать и прилегла на подушке. Мальцы сразу поняли, что пора обхаживать жертву:

- Мам, может тебе полежать?

- Если вы хотите, вы можете спать здесь.

- Хорошо.

Буквально через 5 минут Ева была уже в отключке. Джок открыл Еве веко и довольно кивнул, сигнализируя, что снотворное подействовало. Джек хотел набить брату морду:

- Да что б тебя диарея неделю мучала!!! Ты вообще понимаешь, что мы наделали!!!??? Вот теперь нам точно в Аду не дадут конфет.

- Заткнись. У нас всего 10 минут.

Джок окуратно поддел цепочку и достал кулон и кольцо. Настал момент истины и братья окуратно открыли кулон. Мальчики были очень разочарованы, а Джек и вовсе очень хотел кого-то убить:

- Джок. – подрывник еле сдерживался. – Я тебя правильно понял? Мы накормили маму снотворным, хитростью вытащили её кулон, что бы посмотреть на фотографию? Это всё, или будет продолжение?

Джок не знал, куда деться:

- Джек, важно не то, чего мы достигли, а само достижение этой цели.

- Джок. – мальчик даже не смотрел на брата. – Завтра нас с тобой никто не перепутает... Я разукрашу тебе физию так, что даже мама тебя не узнает.

Джок понял, что это действительн обыла очень глупая идея, но всё же решил не терять времени зря. Он подсветил своей книгой кулон и попытался рассмотреть фото: на нём были двое – девушка и парень. Девушку мальчики узнали сразу, так как это была Ева, но на фото у неё были короткие волосы. А вот с парнем оказалось сложнее. На фотографии Ева держалась за шею парня, фото было сделано по пояс и полу боком, поэтому было трудно сказать, как стоял фотограф, но судя по ракусу, который был сделан слегка сверху, можно было предположить, что они сидели на земле. На этой фотографии Ева была действительно счастлива, она повисла на шее парня, улыбалась и даже не смотрела в кадр. Парень тоже не смотрел в кадр, он был занят наблюдением, как Ева жмётся к его груди. Он держал Еву за талию и нежно улыбался, без какой либо задней мысли. Мальцев сразу привлёк цвет волос парня и Джек усмехнулся:

- А что это у него так, пол головы чёрные и половина – светлые. Прикольно. – Джек посмотрел на брата. – Джо-о-ок, я сказал «прикольно».

Джок словно очнулся:

- Да...да, прикольно.

- Что с тобой?

- Я не знаю. – Джок смотрел на фото. – Я не знаю, что это, но мне кажется, что я где-то его уже видел.

Вдруг Ева глубоко вдохнула и похоже стала просыпаться. Парни тут же окуратно закинули кулон ей под кофту и сделали милое личико. Ева был с просони:

- Почему не спим?

- Тут тесно, мам, мы к себе пойдём.

- Хорошо. – Ева поцеловала сыновей в лоб и легла. – Спокойной ночи, котята.

- Спокойной ночи, мама.

С этими словами дверь закрылась, но напряжение только наросло. Джек со всей силы ударил брата кулаком в плечё.

- Ай! – Джок потёр плечё. – Ты чего!?

Джек пригрозил брату кулаком:

- Ещё раз захочешь вырубить маму, скажи мне... и я вырублю тебя.

С этими словами Джек ущёл к себе в комнату, а Джок ещё немного стоял:

- Я видел его... я точно знаю, что видел.

Вся последующая ночь прошла без приключений, но утро наступило гораздо раньше, чем ожидали парни. Так как разница во времени была 6 часов, им пришлось встать на 6 часов раньше обычного, и это был полный ужас. Если Ева просто потерала глаза и пыталась отогнать сон, то Джек и Джок буквально спали в овсянке. Аикка сидел за столом и тихо посмеивался нал мальчиками:

- Мальчики, вставайте!

Вдруг послышалось бульканье из каши:

- На Нуразии сейчас 9 часов утра, а на земле сейчас 3 часа ночи... я в 3 часа ночи только лоржусь спать!

Настоящие проблемы сейчас были только у Аккиро. Старик докучал с этикетом:

- Аккиро, спину прямо, вилка слева, грудь вперёд... Аккиро! Когда-нибудь вы станите принцем! Так вы будете себя вести за столом!?

Аккиро не выдержал:

- Джек спит в овсянке!

- Он не королевской крови. – старик сказал неподумав. – А вы будущий король.

- Эй! – послышалось из овсянки и Джек встал. – Я всё слышал!

Старика очень раздражала овсянка на лице Джека и советник усмехнулся:

- А что, хорошая идея. – старик с улыбкой подошёл к мальчишкам и резко надавил на позвоночник. – Спину прямо, грудь вперёд!!!

- Ты что делаешь!? – завозмущались мальчишки. – Не хочу!

- Не спорьте с ним! – предостерёг Аккиро. – Это никогда не заканчивается ни чем хорошим!

Старик продолжил доставать, а парни уператься, но Еве нравилось, что хоть кто то сможет держать их в узде. Терпение старик акончалось и Аккиро закричал:

- У него ИГОЛКИ!!!

- Какие иголки? – спросил Джек и тут же подпрыгнул от боли. – АЙ!!!

- Вот эти. – старик показал парням иголки. – Не будите меня слушаться, будет больно.

- Эй! МАМА!!! – мальчики пытались найти щит под мамой. – Ну сделай что-нибудь!!!

- Хорошо. – Ева усмехнулась. – Вы их так, покрепче вкольните, а то они у меня вообще не дресируются.

- МАМА!!! – мальчики были недовольны.

- А что? – Ева выпила глоток чая. – Хоть кто то вас поучит поведению за стиолом.

После колющей пытки, мальчики убежали наверх вместе с Аккиро, Ева ушла будить Дени к завтраку, старик куда-то ушёл и Аикка с Одим остались одни. Девушка соберала посуду, а принц, за время изгнания успел приноравиться к ножу, как к зубочистке, и упорно занимался стомотологией. Одим это не моло раздрожало и она вырвала у принца нож из рук:

- Перестань немедленно! – Одим выкинула нож в раковину. – Во-первых, это очень вредно для зубов, а во-вторых, ты подаёшь Аккиро просто отвратительный пример.

Одим отвернулась от принца и сложила посуду в раковину. Аикка хитро посмотрел на девушку, потянул её за ленту на поясе, посадил к себе на колени, обнял и поцеловал в щёку:

- Я одна сплошная дурная привычка, и больше ничего.

Одим попыталась встать, но Аикка обнял её за талию. Девушка вздохнула:

- После изгнания ты очень изменился.

- Я стал плохим? – принц поцеловал девушку в шею.

Одим подняла принцу подбородок:

- Ты стал наглым. – Одим взъерошала Аикке волосы и усмехнулась. – Я не говорила, что это плохо.

Аикка прижал девушку к себе и шепнул на ухо:

- Я сделаю всё, что ты захочешь.

- Хочу дочку. – Одим не стала томить с ответом. – Не одну.

Принц явно был поставлен в тупик:

- Одим.

Девушка поняла, что не всё Аикка даст ей, и попыталась встать:

- Отпусти меня.

- Одим, ну не начинай.

- Отстань! – девушка оттолкнула парня и встала. – Не трогай меня.

На счастье Аикки на кухню пришли Ева и Ден. Парень до последнего не верил, что это был не сон. Пока наша четвёрка сидела на кухни, мальчики решили свалить в город. Аккиро дал мальчика одежду с капюшонами и большими воротниками. В общем, одеты они были как обычные нуразийские мальчишки, но была одна вещь, которая выдавала их. Они не унаследовали от матери бледного цвета кожи и были довольно смуглами, но им достались её глаза, а идти с закрытыми глазами было не самой удачной идеей. Но и тут смекалка Джока сиграла наруку. Была только одна сумочка, в которую никогда не лез Джек, и это была сумочка Джока. Он достал оттуда какую-то коробочку, открыл и там были 4 пары линз. Они были с каким-то компьютером. Джок что то поколдовал на кнопках и 2-е пары линз стали голубыми. Мальчики были под впечатлением.

- Где ты это взял!? – Джека просто распирало. – Я такого не видел.

- Купил в корновальном магазине. Дорогие, в полтинник обошлись.

- Так вот куда делись все наши сбережения!

- Заткнись и одевай.

Через пару секунда мальчишек было просто неузнать. Из далека парни были один в один, как нуразийцы. Осталась только одна проблема: выскользнуть из дома, пока не видит советник. Пара фокусов Джека и Джока и троица вылетела из дома в город, но парни решили не рисковать и взяли пару своих вщей с собой, а Аккиро взял лук и стрелы. Королевство действительно оказалось огромным и Аккиро устроил экскурсию. Он показал и всё: главную площадь, работу своей матери, а главное – Дворец.

- Вау. – Джек не мог оторвать взгляд. – И здесь жил твой отец?

- Да. – с лёгкой грустью произнёс мальчик. – Жил.

Вдруг Джок заметил кого-то со стороны и повернулся. То, что он увидел, заставило его просто сжаться от ужаса.

- Кого выглядываем? – послышался очень жёсткий голос. – И почему в капюшоне?

Мальчики обернулись и увидели 2-х метровую тушу крога в каких то сантиметрах от себя. Крог подошёл ещё ближе и Джек попытался исправить положение:

- Они тоже в капюшоне ходят. – Джек указал на кого-то в толпе.

Крог посмотрел сперва на толпу, а потом подошёл к мальчику:

- Ты. – крог подошёл к Джеку. – Имя.

- Какое? – Джек явно перенервничал.

- Твоё. – крог терял терпение. – Как тебя зовут?

Таких огромных глаз Джек не делал даже маме:

- Я...я... я забыл.

Крог сделал глубокий вдох:

- Ладно, где ты живёшь?

- С братом.

- А где брат?

- Здесь. – Джек показал на Джока.

Крог уже едва сдерживался:

- Я имел введу живёт!

- С мамой.

- А где мама живёт?

- С нами.

- ГДЕ ИМЕННО!!!

- Дома! – Джек едва не плакал.

Крога уже трясло:

- Ты что, хочешь нарваться!?

- Нет, я хочу пи-пи.

Крог прирыкнул на мальчишек:

- Снеми капюшон!

- Нет.

- Почему?

- Я такой красивый, что все в обморок падают.

Крог откинул своё оружее и двинулся на Джека:

- НУ ВСЁ, НАРВАЛСЯ!!!

- Кроул! – раздалось из-за спины. Там стояла тройка крогов. – Оставь ребёнка в покое!

- Он издевается!

- Он не издевается. Ты его запугал до такой степени, что его просто переклинило. Оставь его, тут и так недовольство ростёт.

Крог присел на коленки и положил руку Джеку на голову. Правда «лопата» крога была такой, что мальчикуна голову лёг только палец, а лодоль легла на спину. Крог посмотрел Джеку в глаза и сказал:

- Ещё хоть один раз увижу... на том же месте и похороню.

С этими словами крог взял своё оружее и ушёл от мальчиков, и Джек тут же побежал в кусты. По возвращению Джек не мог никак успокоить сердце, а Джок только толкнул брата локтем:

- Джек, ну ты даёшь. Как это ты так? Он тебе говорит: «Имя.», а ты ему: «Я забыл».

- Я не шутил. – мальчик был готов расплакаться. – Я реально забыл.

Вдруг раздался крик одного из крогов:

- БЕЗДЕЛЬНИКИ!!! – мальчики обернулись и увидели, что кроги тащат 3-х нуразийцев. Один крог достал своё оружее и приставил его к глотке нуразийца. – Совет крогов вытащил вас из каменоломни, но если ещё хоть один ребёнок подойдёт к дварцовой стене, и вы отправитесь не в каменоломню, а на тот свет! Я ясно выразился?

При виде шайки, Аккиро буквально скрутило от злобы и отвращения.

- Что с тобой? – Джок обратился к другу. – Ты знаешь их?

- Этих тварей уже давно надо было отправить на тот свет. – рыча сказал Аккиро. – Мой отец отправил этих монстров на каменоломню ещё до моего рождения, что бы они не трогали маму. Но после того, как мой отец потерял трон, кроги открыли каменоломню, так как им были нужны верные войны, и предложили свободу в обмен на повиновение. Эти подонки тут же явились к моемй маме за долгом, но они даже представить себе не могли, что она его вернёт. После того, как мама отдала им золото, она потребовала, что бы те больше никогда к ней не являлись, и какое-то время они действительно не объявлялись, но потом они всё же стали находить причины, что бы оказаться у нас. В последний раз, когда они приехали, один из них дал себе волю, за что мама переломала ему все кости и сказала, что если они вернутся, она убьёт всех до единого. Под страхом смерти они ушли, но они украли мамено ожерелье.

Тройка мальчишек окуратно подкралась к шайке, а на лице одного из них был огромный шрам. Именно он как раз и говорил про Одим:

- Вот это дрянь. Кто бы мог подумать, что в такой хрупкой девушке столько сил.

- Друг, она переломала тебе все кости. Честно я удивлён, почему она сделала это только сейчас, ведь могла сделать это уже давно.

- Народ, а как вы думаете, кто отец Аккиро?

- Да нагуляла она его. – нуразиец потёр шрам на лице. – А учитовая, что у неё сразу появилось золото, работа и возможность отдать долг, то она очень удачно погуляла. Я всегда знал, что она продажная.

- А ну закрой свой рот!!! – тройка обернулась и увидела Аккиро. – Или я тебе его закрою!!!

Парни усмехнулись глядя на ребёнка и подошли к нему. Джек и Джок стали пытаться зазвать Аккиро обратно в кусты, но мальчик был настроин серьёзно. Нуразиец со шрамом присел на корточки и посмотрел на мальчика:

- Какие слова, а селёнок хватит?

- Верни!

Нуразиец слегка отвёл взгляд:

- Вернуть что?

- Ожерелье, которое ты украл у моей матери!

Нуразиец усмехнулся, встал и достал ожерелье из кармана, посе чего со всей силы ударил Аккиро:

- А ты отбери.

Парень разбил Аккиро щеку, но мальчик не заплакал. За этой картиной наблюдали Джек и Джок. Голова не знал, что делать:

- Джек, мы должны что то предпринять или они его забьют.

- Чёрт. – Джек достал дротик в транквилизатором. – Всё дома осталось. Только один, на троих не зватит.

- Хватит, если уколоть каждого.

- Ничего не выйдет. Они потеряют координацию на несколько минут.

Джок посмотрел на брата:

- Нам больше и не надо. Иди отвлеки их, а я уколю.

- Как? – Джек не догнал. – Как я их отвлеку?

- Ну не знаю, сделай что-нибудь неадекватное.

Только нуразийцы вошли во вкус и решили оставить на Аккиро ещё пару синяков из кустов вылетел Джек, начал бегать кругами и орать. Поведение мальчика было столь странным, что даже Аккиро забыл о том, что ему разбили щёку. Тем временем Джок, маленькой тенью пронёсся за спинами стражников и легонько укольнул каждого.

- Ты что делаешь!? – стражник едва не ударил Джока. – Чего колишся!?

Вдруг у стражников подкосились ноги и те упали на колени. Всё тело моментально стало, как тряпка и Аккиро не мог не свести счёты, и, прежде чем вырвать ожирелье Одим, он со всей силы ударил главаря ногой по лицу. Тройка кинулась в сторону дома, что есть сил, но шайка смогла овладеть своими телами уже через 5 минут и кинулись по следу уже на лошедях. Мальчишки бежали по безлюдным переулкам, но стража напала на их след очень быстро загнали мальчишек в тупик. Аккиро попытался выстрелить из лука, но хорошо обученные бойцы очень быстро переломали запушенные в них стрелы. Джек начал прощаться со всеми:

- Джок, ты был хорошим братом. Я не хотел, что бы так всё кончилось.

- Ничего не кончено. – сказал Аккиро и достал другую стрелу из-а пазухи. Она была с синим наконечником. – Неичего не кончено, пока она у нас есть.

- Где ты это взял? – стражник слегка напугался. – Ай, не важно. Без королевской магии, это не что больше, чем стрела с тупым наконечником.

- Ты прав. – подтвердил Аккиро и натянул тетеву. – Без королевской магии. – мальчик нацелил стрелу на стражу и вздохнул. – Я знаю, как сильно пожалею об этом.

С этими словами Аккиро произнёс заклинание и переулок залился голубьым сиянием. Аккиро смотрел прямо в глаза ошарашаным стражникам и с улыбкой на лице отпустил тетеву. Стражу разкидало в разные стороны взрывной волной, и когда главарь был на грани потери сознания, Аккиро подошёл к нему и сказал:

- Моя мать не была блудницей, и я знаю кто мой отец.

С этими словами мальчишки кинулись к дому Одим. Стража знала о силах Аккиро, а значит и знала, кто его отец. Тройка забралась на коня одного из стражников и бросились прочь так, что только капята сверкали. Аккиро прекрасно осознавал, какому раску подверг свою семью, и знал, на сколько была дорога каждая секунда времени. А ещё он очень хорошо понимал, какой нагоняй ему устроит учитель и не ошибся. Увидев мальчишек на коне стражников, старик был в шоке и тут же устроил допрос. Правда реальность его не обрадовала.

\*\*\*

- Нет, этого просто не может быть. – Ева не могла поверить. – Ты что то путаешь.

- Смерись, Молли. – принц сделал глоток чая. – Джек и Джок конечно милые, но в комнате у них просто камера пыток. Поверь, я был в ней больше чем ты.

- Аллилуйя!!! – Ден был вне себя от радости. – Хоть кто то тебе наконец откроет глаза на этих жутких кровожадин.

Вдруг, с удара ноги советника, дверь распахнулась. Старик втащил Аккиро за шкирку и толкнул его так, что мальчик завалился на пол, но тот даже слова не сказал. Следом за стариком прошли Джек и Джок, даже не допуская мысли о том, что бы ему перечить. Старик захлопнул двери на засовы и едва не разорвал мальчиков:

- ОНИ ЗНАЮТ!!! – старика буквально трясло. – Они знают, что Аикка – отец Аккиро! Он использовал магию у них на глазах!!!

- АККИРО!!! – Одим просто сорвалась с места. – Ты с ума сошёл!!!??? ЗАЧЕМ!!!???

Аккиро едва не плакал:

- Они сказали, что мама нагуляла себе сына! Что я мог сделать!?

- Какого дьявола ты вообще вылез!? – старик одёрнул мальчика. – Я запретил тебе выходить за пределы леса без моего ведома! Ты подставил всех под угрозу, а в первую очередь свою мать!

- Аккиро. – Одим была в ярости. – Ты хоть понимаешь, что ты натварил!!!??? Как ты мог!!!?

- ХВАТИТ!!! – Аикка заступился за сына. – Он не сделал ничего плохого!

- АИККА!!! Он нас выдал!!!

- Он отстоял твою честь. – эти слова заставили Одим успокоиться. – На его месте я поступил бы так же.

Повисло не ловкое молчание, которое старик развеил в одно мгновение:

- Хватит! Стражники придут сюда за ответами, нам надо торопиться!

Одим подошла к напуганному сыну и погладила его по растрёпанным волосам:

- Аккиро, ну зачем ты это сделал?

Аккиро достал ожирелье, отобранное от стражи и девушка его прижала к себе. А вот братьям досталось не мало от их мамы. Ева не могла паверить, что дети подвергли себя такому риску и Ден, с улыбкой на лице, наблюдал, как Ева отстёгивает мальчикам лишние подзатыльники. А вот принца очень сильно привлекло ожирелье.

- Как оно оказалось у них? – Аикка подошёл к девушке. – Как они до него добрались?

- Аикка. – Одим попыталась уйти от разговора. – Давай потом, сейчас нет времени.

- Одим! – парень схватил девушку за запястие. – Только не ври мне! Я сам подарил тебе это ожерелье.

Девушка была в сильной растерянности:

- Ну... они приходили один раз. Мы поругались и, видемо, тогда они и украли его.

- Она врёт! – Аккиро еле сдерживал слёзы. – Она всё время врёт! Они приходили, и не один раз, а много.

- Аккиро! – мать попыталась надавить на сына. – Прикрати!

Но давление отозвалось только ещё большей отдачей:

- Они всё время спрашивали, кто мой отец, и навешивали на меня и на маму разные ярлыки... Она сказала, что продолась, что бы вылести из долгов! Она всё время на себя наговаривает!

- АККИРО, МОЛЧАТЬ!!! – девушка замахнулась на сына, но принц не позволил ей ударить.

- Это правда? – Аикка смотрел, как Одим отводит взгляд. – Одим, я задал вопрос.

Девушка оттолкнула принца и по её лицу покатились слёзы:

- А что я должна была им сказать!? – было видно, что девушке очень тяжело об этом говорить . – Я должна была сказать, что Аккиро внебрачный сын принца Аикки? Я это должна была сказать? Что бы сюда заявился табун крогов и отнял у меня сына!? – Одим посмотрела принцу в глаза. – Может для тебя в этом мире, кроме чести ничего нет, но я перегрызу глотку не одному крогу, что бы мой сын был в безопасности.

К принцу сзади подошёл советник:

- Успакойся сейчас же! У нас нет времени, на выяснения отношений.

- Ты знал об этом. – Аикка даже не повернул головы. – Ты знал, и ничего мне не сказал.

- А что бы ты исправил? – старик отошёл от парня. – Одим поступила правильно и у тебя нет не малейшего права судить её.

Вдруг раздался стук копыт и Одим в панике собрала всех в кучу:

- Это стража. Советник, спустите всех в подвал и не выходите, пока я не позову.

Старик кивнул и все спустились в подвал включая Аккиро. Через пару секулд послышался стук в дверь.

- Одим, открой! – в голосе стражников звучала тревога. – Надо поговорить!

Одим прислонилась лбом к двери:

- Послушай, тебе жить надоело или ты действительно не понимаешь, что один раз я тебе вскрою брюхо?

Стражник терял терпение:

- Так Одим, или ты сейчас откроешь дверь и мы просто поговорим, или мы поедем во дворец и приведём с собой весь совет крогов, и ты уже будешь говорить с ними.

Одим хитро улыбнулась. Он слишком глуп и самоуверен, что бы почуить опасность. Он приехал со своей шайкой, а значит бой будет коротким. Одим открыла дверь и улыбнулась прямо в глаза потрёпанной тройке:

- А что мы такие красивые. – Одим смеялась над стражей. – Собачки покусали?

- Кто его отец!? – главарь сразу перешёл к делу. – И не лги мне!

Одим тяжело вздохнула и спокойно прошла в дом. За ней следом прошли и стражники.

- А зачем вам это знать? – Одим провела пальцем по тарелке и слизнула овсянку. – Какой вам с этого спрос?

- Откуда у Аккиро магия!!!???

Одим окинула нуразийцев недоверчивым взглядом:

- Это Аккиро вас так? – Одим еле сдерживала смех. – Молитесь, что бы кроги не узнали о том, что вас так отделал 9-ти летний ребёнок... А то они вас убьют просто из жалости.

- Одим. – стражник прислонил мечь к шее девушки и посмотрел ей в глаза. – Кто отец Аккиро? Мы всё равно узнаем.

Одим окуратно оттолкнула лезвие меча от своей шеи и тяжело вздохнула:

- Я не могу. – девушка хитро посмотрела на главаря и протянула лодонь. – Мне дали 10 золотых, что бы я молчала.

Стража поняла намёк девушки и нуразийцы в ярости стали шарить по карманам. Когда золото лежало перед Одим, девушка окуратно собрала всё добро в один мешок и тяжело вздохнула:

- Я не лгала... Я просто кое-чего не договорила.

Из подвала было всё очень хорошо слышно и старик взял принца за плечё:

- Аикка, что бы ты не услышал, запомни, это всё ложь. Она хорошая мать и жена, и она будет врать ради блага своей семьи.

Одим тихо настраивалась на разговор:

- Ну... я кое-чего не договорила. В общем, как я уже говорила, у меня небыло не мущины, не денег, не ребёнка, и я вдруг понела, что могу всё это получить одним махом. Но скажу вам, мне было довольно боизно, ведь одно дело, если к тебе подойдёт молодой и красивый, а другое, если подойдёт страшный и старый... но похоже меня кто-то сверху услышал и решил мне помочь. Честно, я не знала, что Корона, а уж тем более, его величество принц Аикка, грешит этим.

Аикка был готов провалиться на месте, но вдруг услышал тихий смех советника:

- Что ты смеёшся?

Старик посмотрел на принца:

- А ведь она правду говорит.

- Я не ходил по блудницам.

- Честно, Аикка. – старик скрестил руки на груди. – Лучше бы ты по блудницам ходил. Таких проблем не было бы.

Аикка чувствовал себя просто ужасно, а Одим совершенно спокойна плела байки страже:

- Ну... – Одим слегка замечталась. – Отодвинем некоторые подробности. В общем, на утро его величество вежлево попросил меня, что бы об этом никто не узнал, а для верности накинул ещё 10 золотых в подарок. После этого вся моя жизнь стала налаживаться: мне удалось найти хорошую работу, появились деньги, а главное, я родила ребёнка... – Одим поморшилась. – Правда одна неприятность всё же осталась. Аккиро от его папочки досталась не только зацикленность на чести, но и волшебные силы. Я конечно всеми силами пыталась привить Аккиро неприязнь к ним, но видимо королевская кровь берёт своё. – Одим отвернулась от стражи. – Аккиро даже не знает о том, что Аикка его отец, так что я просто не хотела привлекать к себе внимание, а уж тем более крогов. А теперь, если я уталила ваше любопытство, прошу покинуть мой дом.

Стража чувствовала себе не комфортно, но уходить не собералась.

- Одим. – стражник сделал шаг. – Ты нас выгоняешь?

- Я переломала тебе кости один раз, почему ты считаешь, что я не смогу сделать это и во второй?

- Потому что теперь у нас есть общий секрет.

- Руки убрал. – за спиной девушки сверкнуло лезвие ножа.

- Одим, ну почему ты такая колючая? Один раз отдалась кому попало, что тебе мешает отдаться во второй?

Всё. Вот теперь Аикку даже публичная казнь не пугала. Теперь не один из этой шайки не выйдет из дома живым. Принц соскачил с места и ринулся вверх по лестнице, невзирая не на одну мольбу старика остановиться. Убивать тихо, этому принц научился от своего учителя после изгнания. Если правильно повернуть шею, то жертва даже не заметит, как погибнет. Но всё же принц вырос совсем в другой среде и терпеть не мог убивать... но для этих нуразийцев принц сделал исключение. Прошло не больше 1-й минуты, а 2 стражника уже были мертвы, не издав ни звука. Когда в дверном проёме появился Аикка, девушка сжалась от ужаса, но стражник не видел принца:

- Что с тобой? – стражник обратился к Одим. – Ты словно привидение увидела.

Нуразиец только захотел обернутся, но не смог. Одим на столько не знала, что делать, что сделала первое, что пришло в голову. Она обхватила парня за шею и поцеловала. Радость стражника закончилась очень быстро, так как лезвие ножа вошло глубоко под рёбра. Одим буквально трясло от случившегося, а стражник упал на колени. Одим набросилась на Аикку:

- ЗАЧЕМ!!!??? Зачем ты это сделал!?

Одим стала бить Аикку по груди, но ему это надоело, он схватил её руку и поцеловал в губы:

- Ты больше никогда, слышишь, НИКОГДА не будешь на себя наговаривать.

Одим прижалась к груди Аикки, а стражник из последних сил поднял глаза на парня, что бы увидеть, кто его ударил ножём, но его удивило совсем не лицо, а именно голос.

- Это был ты. – стражник уже захлёбывался кровью. – Это тебя я ударил ножём 10 лет назад.

- Да. – Аикка сказал ему прямо в глаза. – Это был я.

С этими словами Аикка со всей силы пнул стражника. Удар оказался горваздо более ощутимый, нежели когда его ударил Аккиро. Все быстро собрались в гостинной, но если Еве стало лишь плохо при виде 2-х трупов, то Дени упал в обморок, как только увидел их издалека. Пока одим приводила землян в чуства, старик читал инструктаж:

- Значит так, назад дороги не будет. Они обязательно кому-то сказали, куда уходят, и если они не вернутся, то за ними придутдругие. Они не оставят Аккиро в покое и в конце концов узнают о том, кто убил этих троих.

- Что нам делать? – вмешалась Одим. – Куда нам идти?

- В запретный лес, а там по реке «Чёрных Теней» куда-нибудь. В любом случае, в запретный лес они сунутся не с таким большим интузиазмом, по этому мы выйграем немного времени. Надо уходить прямо сейчас. Возьмите только то, что вам необходимо, так как нести придётся всё самим. Возьмём лошадей: 3 коня стражи, и конь Одим, этого нам хватит на 8-х.

- А как же дом? – Одим была очень обеспокоина.

- Мы никогда не сможем вернутся назад. – старик чиркнул спичкой и показал огонь. – Так пусть они хотя бы потеряют наш след. – стрик смотрел, как Одим тяжело принят правду, но выбора не было. – Возьмите самое дорогое и необходимое, всё остальное сгорит, но не нагружайтесь, ведь нести придётся самим.

Все собрались в течении пяти минут: Одим забрала некоторые зелья и плащи, а так же набрала много пайка, для детворы. Ну а Аикка взял ссобой только нож, меч и лук со стрелами. Джек и Джок тщательно прербрали всё своё добро и, после того, как дом опустел, старик бросил зажжённую спичку на ковёр. Когда та только начала разгораться, компания уже была далеко, но не только Одим волновало то, что дом горит, а ещё и стражника, который до сих пор истекал кровью на кухне. Идти к двери через гостинную, когда та полыхала пламенем, было самоубийством, а достучаться до трупов в коредоре было довольно трудно. Стражник из последних сил попытался встать, но с такой раной, он смог только завалиться на стол возле раковины. Сейчас самой большой задачей было не потерять сознание от боли. Открыть окно оказало непосильной задачей, и поэтому парень разбил его ногой. Оказавшись на воле, нуразиец начал успокаивать себя в слух:

- Да что б вас всех волки сожрали. Ничего, вот доберусь до дворца, расскажу крогам, что Аккиро сын Аикки, вот тогда посмеёмся. – боли были просто страшные и нуразиец закрыл глаза и упал головой на что то мягкое и пушистое. Парень попытался рассмотреть это и вдруг окачинел. – Пёсик.

Перед парнем сидела огромная собака чёрного цвета, котороя немного напоминала волка. Она была спокойной и не дёргалась, но парня она всё же напрягала:

- Брысь! – но пёс даже не шелохнулся. Нуразиец встал сначало на четвереньки, а потом на колени, достал нож, и со всей силы полоснул псу по морде. – Я сказал «БРЫСЬ»!!!

Но даже после такого собака не убежала, а через секунду послышалось утробное рычание. Пёс посмотрел на парня, оскалил зубы и рана на морде моментально затянулась. Одного движения лапы хватило, что бы завалить парня на землю и через мгновение шавка уже была над нуразийцем. Парень даже не понял, что его поразило больше: сила собаки, или её голос.

- Это. – парень лежал затаив дыхание и смотрел, как из пасти пса доносится голос. – Была твоя последняя ошибка.

Последнее, что видел стражник в своей жизни, это были белые, как мел, клыки чёрного пса.

\*\*\*

- Медленно едем. – жаловался Джек. – Хочу быстрее.

- Не жалуйся. – одёрнул старик. – А то пешком пойдёшь.

8-ка уже целый час шла по лесу и уже добралась до реки «Чёрных Теней». Кони здесь себя вели очень настороженно: постоянно оглядовались, выркали, тормозили. Всего было 4 коня: на одном сидели Аикка и Одим, на втором – Ева и Ден, на третьем – Джек, Джок и Аккиро, а на четвёртом – советник, который подгонял коня Евы и Дена.

- Ден, перестань меня всё время поприкать! – Еве не нравилось, что «машина» её не слушает. – Я гонщица, а не наездник.

А вот братьям повезло с рулевым. Аккиро умел вести лошадь не хуже советника. Через пару часов Одим привела их в какую-то пищеру и все стали разбивать лагерь. Вдруг Джек позвал маму:

- Мам, мне надо в туалет.

- Ну сходи в кустики.

- Нет мам. – Джек слегка покраснел. – Мне «совсем» надо.

- Джек! – Ева действительно не знала, что делать. – Почему ты дома не сходил?

- Не знаю.

Ева посмотрела на Дени:

- Ден, у тебя бумажка есть?

Ден резко поправил воротник:

- Нет у меня бумажки.

Джек подошёл к Дену, сел ему на колени и посмотрел в глаза:

- Дай бумажку.

- У меня нет бумажки.

Джек разозлился, встал и ушёл с братом в кусты, правда мальчики снова что то задумали. Через 15 минут мальчишки вышли счастливые, как никогда.

- С облегчением. – поиздевался Ден. – Ну, не так страшно папоротником вытераться?

- Нет. – усмехнулся мальчик. – Я нашёл бумажку.

- Да ну, и где? – усмехнулся Ден, правда, увидев лица мальчишек, ему стало не смешно. Вдруг Ден начал в панике шарить по внутренним карманам. – Где... как.... где мой журнал?

- Дени. – Джок просто пожирал парня взглядом. – Поверь, лучше тебе не знать.

До парня, словно с задержкой доходили образы тех ужасов, которые мальчики сотварили с его журналом.

- Где мой журнал!?

- Пять метров в глубь леса. – Джек указал направление. – Там ещё камень возне дерева. А ты уверен, что хочешь это видеть?

Ден сломя голову полетел в лес и через пару секунд раздался крик:

- НЕЕЕЕЕЕТ!!!! ПОЧЕМУ!!!??? ПОЧЕМУУУУУ!!!???

- Браво. – Джок поздравил брата. – Это была лучшая «Грязная выходка».

- Джек... Джок... – послышалось из-за спины. Вот теперь мальчикам было совсем не так смешно, как было раньше. Ева буравила их взглядом. – Анука ко мне... Быстро!

До Евы мальчики уже едва не доползли, но вдруг из кустов вышел Ден, на полусогнутых коленях. Он словно увидел ещё один труп.

- Они... Они... – Ден медленно подошёл к детям и Еве. – Они просто уничтожили его! Они обгадили каждый листик!

- Фу. – поморщился Джок. – Даже не хочу знать, как он это проверил.

- Вы. – Ден смотрел на мальчишек, как голодный зверь из клетки. – Когда-нибудь наступит день, когда я вам припомню всё, что вы мне сделали! – парень потянул руки к мальчикам и еле сдерживал себя. – Когда-нибыдь мне дадут ремень и право, разукрасить выши... ваши... «гадилки» в ярко синий!

- Гадилки? – братья переглянулись. – Дени, это самое отстойное, что я когда-либо слышал за свою короткую жизнь.

Парень не выдержал и замахнулся на Джека, а мальчики тут же прижались к маме.

- ХВАТИТ!!! – закричала Ева.

Нет ничего страшнее и опаснее, чем мать в гневе, и Ден это почуствовал. Ева перевела дух, а Дени недовольно заскулил:

- Ну Ева. – парень просто не знал куда деться. – Ну как ты так можешь?

- Успакойся. – девушка слегка пришла в себя и взяла за шкварник мальчиков. – Когда мы вернёмся на землю, Джек и Джок купят тебе 2 таких журнала.

- Нам такие журналы не продадут. – завозмущался Джек. – Такое, до 18 не продают, да даже если и есть 18, без паспорта там нечего делать.

Ева немного покосила взгляд на Дени:

- А что за журнал?

Дени так и не ответил на этот вопрос, а мальчишки рассмеялись, наблюдая, как парень покрывается пунцовым оттенком:

- Спалился! – Джек показал пальцем на Дени. – Со всеми потрахами спалился.

Ева поняла, что продолжать тему нет смысла. Наступила ночь и все решили остаться на здесь до утра.

\*\*\*

Стражник сидел на корточках и морщил лицо от амерзения.

- Каоло! – вдруг раздалось со спины и стражник обернулся. Там стояли ещё нуразийцы, которые явно не рисковали подходить к догорающему дому. – Каоло, мы прочесали всё, в радиусе километра. Их нигде нет.

- Не ищите. – сказал сидящий на корточках стражник. – Я почти уверен, что двое из них догорают вместе с домом.

- Почему двое? Ты нашёл третьего?

Каоло посмотрел себе под ноги:

- Нууу... Да, я нашёл его... во всяком случае я нашёл его фарш.

Стражники сбежались поближе и один из них едва не потерял сознание.

- Кто это его так?

- Не знаю. – Каоло брезгливо осмотрел труп. – Это был волк или собака. Слишком мелкий для медведя. Кожа с этой стороны обгорела, потому что находилась близко к горящему дому.

- Здорово. – буркнул один из стражников. – Мало того что разорванный, так ещё и зажаренный. Приятного апетита.

Каоло встал, подошёл к одному из стражников и вытер окровавленную руку об его одежду.

- Каоло! – сморщился нуразиец. – Ну почему всегда я!?

Каоло посмотрел в сторону леса:

- Кроги не выдадут нам флот, на погоню за девчёнкой и её сыном, так что нам придётся идти за ними самим. Пошли.

- Что? – стражники были просто в ужасе. – Что, прямо сейчас?

- Да, сейчас.

- Каоло, подожди. – раздался мягкий голосок, ещё до конца не доломавшийся. – Каоло, но это же запретный лес.

Каоло едва не вывернуло на изнанку:

- За что? За что боги меня так наказали? – Каоло тяжело вздохнул и с улыбкой повернулся в сторону голоса. Там стоял подросток лет 16-ти. – Кави. – парень взял его за плечи. – Мой любимый братик, что я тебе всегда говорил делать, когда я отдаю команды.

Мальчик опустил голову:

- Молчать.

- А ты что сделал?

Кави ничего не ответил. Одно только негодование со стороны толпы заставляло замолчать. Каоло взъерошил волосы брата:

- Значит так, Кави, ты останешся здесь.

- Нет, брат, я пойду с тобой.

Каоло едва не взорвался, но вскоре тихо улыбнулся и обнял брата:

- Кави, братик, я же волнуюсь за тебя. – локоть Каоло уже скоро оказался на шее Кави. – И я никогда не смогу себе простить, если с тобой что-то случится.

Кави попытался отстраница от брата:

- Каоло, я понял. – хрипящим голосом произнёс подросток. – Брат, отпусти меня, мне нечем дышать.

- Я знаю. – чуть слышно пробурчал Каоло и сжал ещё сильнее. – Я просто не подниму такое бремя. – Кави вырвался из хватки брата и Каоло сделал грусные глазки. – Прости меня, Кави, я увлёкся.

- Ничего. – Кави всё ещё кашлял. – Всё в порядке.

- Кави, пойди пока собери наши вещи и напои лошадей, пожалусто. – Каоло говорил так вежливо. – Будь зайкой.

Кави размял шею и отправился по поручению, а Каоло отошёл в сторону леса. Следом за старшим прошёл ещё один нуразиец, которого это ситуация не мало веселила:

- Каоло, ты такой хороший брат. – почти с издёвкой сказал парень. – Ну и когда же ты дашь понять этому дурачку, что ты совсем не такого мнения о нём?

- Я его ненавижу. – почти рыча произнёс Каоло. – Если бы у меня было 3 желания, то убить брата было бы вторым.

- Так что ж ты его не исполнишь? Кляп в рот, нож под горло и всё. А если просто шею свернуть, так даже крови не будет.

Каоло повернулся к другу:

- Да я пытался... уже 18 раз, за последние 2 года.

- 18 РАЗ!!!??? – стражник был в шоке. – Ну ка поделись.

- Да как я только не изворачивался с несчастными случаями? – Каоло опёрся головой о дерево. – Я его и в колодец толкал, и быка на него выпускал, даже в медвежью ловушку поножку ставил. Он то вылезет из колодца, то убежит от быка, но когда он удачно увернулся от штыков, которые были в медьвежьей яме, я поверил в ангела хранителя.

Я просто на дух не переношу этот неубиваймый кусок нуразийского мяса!

- Ну если ты его так не выносишь, то почему не хочешь убить сам?

- Знаешь, друг. – Каоло косо посмотрел на собеседника. – Когда 15-летний мальчишка заламывает шею быку, это немного обезоруживает. Заподозри он за мной какой то подвох и нам всем конец.

Стражник хитро усмехнулся:

- А ты реши проблему по другому.

- Как?

- Призраки объявились.

Каоло не сразу понял:

- Какие призраки?

- Ох Каоло, ты так же ничего не знаешь, как и твой придуркаватый братик. Работорговцев называют «призраками», они приезжают каждый месяц и сидят в развалинах «северных башен» что в 10 километрах за рекой «Чёрных Теней». Они приехали 5 дней назад, значит у нас ещё в запасе 2 дня на то, что бы привести туда твоего братика.

- Не понял.

- Ты совсем не понимаешь? Само слово «работорговцы» тебе не о чём не говорит?

- А откуда ты знаешь про них?

- Они торгуют не только рабами. У них можно купить оружее, да и вообще всё, что душе угодно, при чём по хорошим ценам. Они всегда останавливаются на неделю, так что у тебя есть ещё 2 дня.

- А куда они везут рабов? Не одно королевство не принимает сам факт появления рабовладельцев.

Стражник усмехнулся Каоло:

- Куда везут? Туда, где смогут продать. А продать они их смогут только в Хамуре.

- Хамура!? – Каоло явно такого не ожидал. – В город отверженных?

- В Хамуру сползается вся грязь Нуразии: воры, убийцы, в общем все, за чью голову назначена награда. – стражник точил лезвие ножа. – Если бы не существовало Хамуры, работорговцев тоже небыло бы. Только там имеется спрос на рабов, и очень не малый, так как «Игры» устраеваются еженедельно, а вот игроки мрут как мухи.

- Легендарные «Игры» Хамуры. – Каоло мечтательно посмотрел в небеса. – Я всегда хотел их посмотреть.

Каоло явно давно мечтал побывать в Хамуре, и его друг это почуствовал:

- Ну что, каоло? Обеспечишь братику поездку в Хамуру в один конец?

- Каоло! – раздалось из-за спины. Это был Кави. – Брат, я сделал всё, что ты мне велел. - Отлично. – Каоло отвернулся от брата. – Мы идём в лес за Одим и её крысёнышем.

- Но брат. – Кави нервничал. – Мы не получали приказа от короля, в добавок это же запретный лес!

- А в «Чёрных Теней» ты тоже веришь? – Каоло пытался принизить брата. – Если такой трусливый, сиди дома, а если нет – то закрыл рот, взял свои манатки, сел на коня и не раздражай меня.

Кави не стал спорить со старшем братом и ушёл.

- Какая прелесть. – друг Каоло просто смеялся над Кави. – Он тебя так любит, он тебе так верит. Каоло, рука не дрогнит?

Старший смотрел в след ушедшему брату:

- Он выпил у меня слишком много крови, что бы сейчас я опустился до сентиментов. Теперь у меня рука не дрогнит даже перерезать ему глотку.

Каоло собрал свою шайку и все отправились на поиски Одим и Аккиро.

\*\*\*

Наступило утро. Это утро мальчики встретили гораздо легче, чем предидущее.

- Аккиро. – вдруг раздалось со стороны входа в пищеру. Там стоял советник. – То, что мы теперь не живём дома, не спасает вас от тренировки.

- О боже. – запищал Аккиро и закопался практически под маму. – Ну хотя бы сегодня.

Принцу стало очень жалко сына и он захотел заступиться, но встретив ярый взгляд старика решил, что у него нет шансов. Старик вытащил Аккиро на тренировку, проинструктировал о некоторых деталях и оставил мальчика тренироваться. Аккиро уже битый час повторял приём, но так и не смог его выполнить. Но к сожелению Аккиро так увлёкся, что даже не заметил того, что за ним наблюдают, и это был совсем не советник. Где-то в 200 метров за Аккиро в биноколь наблюдали Каоло и его друг.

- Каоло, где ты взял это? – друг указал на биноколь.

- От крогов, за хорошую службу. – отрезал Каоло и продолжил наблюдать за непонятными действиями Аккиро. – Что он делает?

- Не знаю, может танцует?

- Стой, тихо! – вдруг в бинокле Каоло появилась фигура в чёрном. Каоло приблизил картинку и едва не рухнул. – Принц Аикка!? А он тут что делает?

Аикка подошёл к уже запыхавшемуся Аккиро, взял его на руки и поцеловал в макушку:

- Устал?

- Устал. – недовольно фыркнул мальчик. – У меня ничего не получается.

- А ты попробуй это делать помягче. – принц поставил сына на землю и посмотрел на камень. – Не пытайся выплеснуть энергию. Пусть она сама выйдет.

Аикка глубоко вдохнул и вдруг из его рук вырвался шар голубого свечения который в песок разнёс камень.

- Здорово. – прошептал Аккиро.

- А теперь ты. – Аикка подтолкнул мальчика. – Давай, не бойся.

Аккиро сосредоточился и вдруг в его руках блеснул маленький голубой огонёк, но мальчик попал не по камню, а в землю и засыпал их с Аиккой песком. Аккиро опустил голову и пытался не встретиться взглядом с отцом, но Аикка только погладил мальчишку по голове вытряхивая из волос остатки песка:

- Очень хорошо, Аккиро. Главное, что ты научился это делать, а отточить навык, это уже дело тренировки.

Аккиро упёрся лицом в грудь принцу. Правда через стёкла бинокля эта катина выгядела не столь умилительно. Каоло со своим другом отчаяно о чём-то думали.

- Ничего так, верно Каоло? Не хилый поворот событий.

- Да уж. Кто бы мог подумать, что у принца есть сын, так ещё и прямо у нас под носом.

- Что будем делать?

- Крогам отдадим.

- О боже, Каоло, ты не исправим. – парень посмотрел прямо в глаза. – Ну что кроги тебе дадут за них? Коня, золото... может может быка? Ты ничего не получишь от крогов, кроме лишнего куска хлеба к обеду.

- И что ты предлогаешь?

- Отдай его «призракам». – друг смотрел на ошарашенного Каоло. – Ты знаешь, что ты ужасно не деловой нуразиец? Работорговцы везут рабов на «Игры», а игры – это зрелище. Чем сильнее игрок, тем больше зрелищ, тем больше выгоды, а значит и выше цена за игрока. Мальчишка обладает магией, а такие в Хамуре долго на полочках не стоят. Давай, если ещё поторгуемся, то может 10 золотых выбьем за него. Годовая прибыль любого стражника.

- Закройся. – тихо прошептал Каоло. – Для начало эту прибыль надо поймать, а судя по тому, что их 8, это будет не просто.

- Чего 8?

Каоло посмотрел на лагерь, разбитый в пещере возле реки:

- 4 нуразийца: Одим, Аккиро, Аикка и похоже это советник.

- А ещё 4?

Каоло задумался:

- Я не знаю, кто это, но это не нуразийцы: женщина, мужчина и 2 мальчика.

- И того 5 взрослых, способных дать нам отпор... – парень усмехнулся. – Но нас всё-равно 15, включая Кави. Вот его можно и подставить под удар.

- Там решим. – Каоло спрятал бинокль и стал отползать назад. – Надо позвать остальных. Одни мы не справимся.

Тем временем Аикки и Аккиро шли обратно. На встречу им вышла Одим, и она не была рада, когда увидела своих мужчин с ног до головы в песке.

- Вы что навый пляж копали?

- Нет. – принц подошёл к девушке и поцеловал её в щёку. – Ты можешь гордиться нашим сыном. Он только что выучил новый магический приём.

Одим похвалила сына и все отправились к лагерю. К тому времени старик уже развёл огонь и сварил кашу. Все соберались после обеда идти дальше, но вдруг Джека словно окатило холодной водой, и тот резко повернулся в троноу зарослей.

- Джек, что то не так. – животный страх брата передался и Джоку. – Ты что то почуствовал?

- Мы не одни. – чуть дыша произнёс Джек. – В лесу кто то есть, и их много.

- Может тебе показалось, брат?

Джек сударожно посмотрел на принца:

- Аикка, за нами наблюдают.

Принц усмехнулся мальчику:

- Джек, успакойся. Там никого нет, тебе просто показалось.

Мальчик отчаянно пытался привлечь внимание:

- Покажите «Чёрных Теней».

- Нет, Джек, лошади испугаются. – Аикке тоже передалась тревога. – Джек, почему ты так дёргаешься?

- В лесу кто то есть! – подрывник уже не скрывал страха. – И он не один.

Джек, прикрати немедленно! – Ева попыталась утихомирить сына. – Потом будешь пугать всех.

Джек не выдержал, отодвинул тарелку, выбежал из пещеры, достал рагатку и одну бомбу, которую они достали в лагере крогов, активировал её, зарядил рагатку и начал целиться в лес. Джоку очень не понравилось лицо брата, особенно когда тот отпустил резинку. Джок в панике повалил мать на землю:

- ЛОЖИСЬ!!!

С этим криком Джок накрыл собой маму и вдруг раздался взрыв. Настоящим удивлением принца стало то, что из леса взрывной волной выкинула 5-х стражников. Аикка тут же взял мечь и нераздумывая кинулся на стражу, а советник был впеяатлён:

- Вот это я называю звериным чутьём.

На стороне принца было то, что стражу немного контузило взрывом и те слегка терялись в пространстве. Кровопролитие было не долгим, а за ним в бинокль наблюдал Каоло и его друг.

- Каков вердикт? – поинтересовался парень.

Каоло осмотрел поле действия:

- Мальчишка что то бросил. Трое убиты, пятерых добивают и ещё пять ходят глумыми по лесу... КАКОГО ДЬЯВОЛА!!!???

Друг посмотрел на Каоло:

- Что ты там увидел?

Каоло протёр глаза, потом бинокль и сново посмотрел:

- Взрыв был так близко к Кави, а он как ни в чём небывало!!!

Кави очень сильно шатало из стороны в сторону, он обсалютно ничего не слышал, всё было слышно словно под толщей воды. Кави вдруг увидел одного из стражников и практически дополз до него. Кави начал его толкать, но тот не отзывался. Его глаза были открыты, и пусть даже Кави был контуженным, но где-то в подсознании он понимал, что окровавленный ствол дерева, прошедший на свозь и торчащий из груди – это не признак желания общения. Кави отошёл от стражника ,опустился на колени и начал наблюдать за бойней скозь деревья. Один из стражников резанул принца мечём в спину, и пара капель его крови упало в реку. Аикка упал на колени а стражник мечём поднял его подбородок:

- Последнее слово, ваше величество.

Стражник даже не успел испугаться, когда из воды вырвалась огромная чёрная змеюга, схватила его за талию, подбросила в воздух и тут же сомкнула пасть. Послышался хруст ломающихся костей. Он умер быстро, даже не поняв, что его убило. Стража остолбенела, а из воды показалось ещё две «Тени», и старик сразу же узнал среди них свою.

- Коготь! – старик долго не тянул. – Убить!

Коготь не стал так зрелищно глотать стражников, он больше ценил скорость. Оставшихся четверых стражников сначало сбросили в воду змеи, а потом они просто скрылись под водой. Одим тут же кинулась к истекающему кровью Аикке, быстро положила ему руку на рану и та залилась голубым сиянием. Каоло смотрел в бинокль и просто не мог поверить.

- Она целительница? – по лицу Каоло скользнула коварная улыбка. – «Призраки» не зря простояли здесь неделю. Нам сегодня везёт.

Кави лежал опёршись о дерево. Его страшно тошнило, но он просто не верил увиденному:

- «Чёрные Тени»... они реальны. Они не выдумка.

Тем временем советник быстро собрал всех и посадил на шею Когтю, правда если Джек и Джок с большой охотой полезли на «Теней», то Дени смогли посадить только тогда, когда старик ударил его по шее и тот отключился. Как только все расселись по змеям, они тут же уплыли вниз по течению, а когда змеи скрылись, Каоло со своим дружком отправились на поиски уцелевших стражников. Теперь их было 7 и Каоло начал сомневаться, что пойти в лес никому не сказав, было хорошей идеей. Каоло нашёл своего брата и устроил допрос:

- Куда они уплыли?

Кави очень сильно рвало, но под конец рвать уже было нечем. Кави вытер рот и посмотрел на брата:

- Каоло, ты с ума сошёл? Ты видел этих тварей? «Чёрные Тени» не миф, они реальны! Нам низачто не выстоять против них!

Каоло взял брата за рубашку и прижал к стволу:

- Тебя слишком крепко ударило, брат, так что я повторю. – чуть ли не рыча произнёс Каоло и прижал брата ещё крепче. – Куда они поплыли?

- Вниз по течению. – Кави уже задыхался. – Брат, отпусти.

Каоло оттолкнул Кави и отошёл, а к нему подошёл его друг:

- Помягче с ним, Каоло. – парень подошёл и шепнул на ухо. – «Призраки» трупами не торгуют.

Каоло собрал своих людей и Кави и они отправились на поиски целительницы, но лагерь соберался быстро и они ставили своих лошадей, чем значительно облегчили страже их работу. К этому времени «Тени» были уже далеко, а Ден пришёл в себя, но стоило парню подать вид, что он сейчас начнёт кричать, старик сказал, что он его выкинет в воду, как очень шумный груз. Ева, Ден и советник ехали на одной змее, Аикка и Аккиро – на другой, а Одим, Джек и Джок – на третьей. Ева очень грустно смотрела на сыновей, и советник не мог этого незаметить:

- Что тебя гнетёт?

Ева опустила голову:

- За последние двое суток они видели очень много крови, а им по моему и всё равно.

- Это не так. Они просто этого не понимают. Для них убийство – это та же войнушка во дворе. Главное, что бы они к этому не привыкли.

«Тени» плыли спокойно, но через час они остановились и старик сказал слезать.

- Но почему они дальше не плывут? – поинтересовался принц. – река ещё не кончилась.

- Река – Нет. – старик поморщился. – А их територия – Да.

Солнце уже клонилось к закату и разжигать костёр было очень опасно. Весь день прошёл в погоне, а отдыхать было рисковано. Наступило глубокая ночь, но советник уже давно знал, что так будет и выпил «Зелье Муравьёв». Джок проснулся и собрался идти в кустики, старик отказывался его пускать, но Джок всё же настоял на свом. Мальчик отошёл всего на пару метров, но когда он не вернулся через минуту старик начал волноваться и очнь тихо поднял всех. Одим встала, что бы посмотреть, но когда она оказалась на открытой местности, на неё тут же упала сеть, которая моментально сжалась и не дала не малейшей возможности двигаться. Аикка попытался помочь, но всё же у них был козырь.

- Ещё хоть одно движение. – Каоло не шутил и прислонил нож к горлу Джока. – И я лично посмотрю, что у этого мальца внутри.

Принц, да и вообще все, были в тупике. Один не правильный шаг и Джок мог лешиться головы. Принц отбросил оружее и сдался, цена за неповиновение была слишком высока.

Стража связала людей и нуразийцев, правда минутку радости Одим всё же смогла принести своему любимому. Когда один из стражников решил дать себе волю и взять девушку за плечё, гнев Одим был таким, что за считанные минуты руку прожгло до самой кости. Стража поняла, что «Огненная Коже» целителей, тоже не миф и решили больше не расковать. Стражники сидели у костра и потрашили вещи Джека и Джока, но решив, что все вещи просто «игрушки», особенно маленькие чёрные шарики, стража откинула их и принялась за обсуждение, а принц сидел на земле связанный с кляпом во рту и не знал, что делать. Он очень хотел спать и закрыл глаза, но вдруг его кто то начал трясти и снял кляп. Это был тоже стражник, только лет 16-ти.

- Принц Аикка. – мальчик поклонился и протянул флягу. – Я подумал, что может вы хотите пить?

Аикка не просто хотел пить, и когда мальчик поднёс к нему воду, Аикка умудрился выпить пол фляги. К принцу сново вернулась возможность думать:

- Главное детям дай.

- Вы не волнуйтесь. – парень окуратно вытер воду с с лица принца. – Я ещё наберу. Тут ручей не далеко, если бегом, то всего минута.

Аикка смотрел на совершенно безкорыстные глаза мальчика:

- Как тебя зовут?

- Меня зовут Кави. – мальчик поклонился. Мы с братом стражники, но мне ещё нет 18, по этому я только учусь.

- Кто из них твой брат?

- Каоло. – мальчик показал на толпу и немного сжался. – Это он грозился перерезать горло земному мальчику.

- Это твой брат? – Аикка посмотрел на парня и снизил голос. – Мой тебе совет, Кави, держись от него подальше. Он совсем не такой, каким ты хочешь его видеть... он гораздо хуже, и я очень за тебя беспокоюсь. – Аикка окинул Кави взором. – Вы совсем не похожи.

- У нас отцы разные. – Кави этого стыдился.

- А что в этом такого?

- Ну... – подросток не знал, как начать разговор. – С отцом Каоло, матушка познакомилась, когда путешествовала с торговцами. Он обещал ей всё: свадьбу, много детей, безбедную жизнь, а когда она родила ребёнка, он сказал, что уедет на месяц на зароботок... он так и не вернулся, и мама понела, что он её просто обманывал. А когда она встретила моего отца, он любил её на столько, что даже для Каоло попытался стать родным отцом. Папа никогда не ставил черты между нами, и всё делил поровну. Он был не просто стражником, он был из дворцовой стражи и охранял корону, и хотел, что бы пошли по его стопам.

- Что то у Каоло этого не проявилось. – Аикка брезгливо смотрел в сторону стражи. – Он разбойник, не бери с него пример.

- Отец погиб. – юныша замолчал. – Он сорвался с обрыва и разбился... помочь было просто не возможно. – Кави опустил голову. – Каоло меня не любит. После смерти матери и гибели отца, они завещали Каоло две трети имущества, но только с условием, если тот поднимет меня на ноги и будет рядом до моего 18-ти летия. В случае отказа, Каоло не получает ничего.

- Стерегись своего брата. – принц был насторожен. – У него есть причины, что бы с тобой что то случилось.

- Кави! – Каоло подошёл к брату. – Что ты якшаешься с этим изгоем?

Кави не одобрил такого:

- Ну вы же со мной говорит не хотите.

- Отойди от него.

- А куда? – Кави посмотрел брату в глаза. – Вы меня всё равно не примете.

Каоло схватил брата за волосы:

- Слушай ты!

- Оставь ребёнка в покое! – Кави и Каоло не ожидали, что принц заступится за млачшего. Аикка был в гневе. – Что то ты очень любишь маленьких противников. Сначало угрожал убить семилетнего ребёнка, а теперь налетаешь толпой на беззащитного брата. Ты ещё более нечтожен, чем я думал. – эти слова задели Каоло за жевое. – Отпусти ребёнка! То, что ты безчестный трус уже все знают.

Каоло отпустил брата и ушёл прочь. Кави поклонился принцу:

- Большое спасибо вам.

- Не благодари. – Аикка посмотрел на мальчика. – Лучше сбегай за водой и напои детей, а потом всех остальных.

Кави тут же кинулся с флягой к ручью. Аикка откинул голову и начал слушать лес. Нет ничего лучше для успакоения, чем просто послушать звуки, но на этот раз принц услышал то, что не предназначалось для его ушей.

- Как же он мне надоел!

Судя по звуку – это был Каоло и его друг, которые стояли где-то в 10-ти метрах от Аикки. Принц напрёг слух и пытался разобрать слова.

- Я душу Дьяволу продам, что бы он забрал этого нуразийца.

- Каоло, не нужно продавать душу Дьяволу, это не поможет. Надо продать Кави и все дела.

- Я не знаю. Думаешь его купят?

- Каоло, Хамура покупает всё... и всех, а учитывая то, что она имеет дифицыт рабов, то они покупают буквально всех, кто там появляется. Как ни смотри, но это всё же Нуразия, и здесь работорговля карается смертной казнью, по этому «призраки» соберают рабов по всей Нуразии и везут их в Хамуру.

- Ну подожди минутку. Ну что то не складывается.

- Что не складывается?

- Ну если рабов так мало, то почему они приезжают каждый месяц?

- Да потому что они торгуют не только рабами, но и всем остальным: оружее, тряпки, изделия, посуда, не важно. Всё несут, всё продают, всё покупают. Я бегаю туда каждый месяц, один раз они везли разбитые коробли крогов, да и самих крогов тоже.

- Даже так?

- Расслабься Каоло. Завтро мы пойдём в «Северные бышни» и завтро последний день, когда они стоят. Одна целительница обойдётся в такое золото, что нам до конца жизни хватит, да и Аккиро тоже даром не пропадёт, а Кави уже примут как комплект.

- Соблазнительно.

- Не думай о плохом, друг. Завтро в полночь мы будем богаты.

На этом голоса оборвались и принц съёжился от ужаса. Он знал, что они подонки, но не знал, что на столько. Прошло несколько часов и Кави вернулся к принцу. Он протянул ему кусок хлеба:

- Это всё, что мне удалось украсть от них. – Кави увидел обеспокоинный взгляд принца и усмехнулся. – Вы не бойтесь, я всех остальных покормил, вы остались последний.

- Я не из-за этого волнуюсь.

- А из-за чего?

- Кави, ты знаешь дорогу домой? Ты сможешь один добраться до дома отсюда?

- Ну да. Я примерно помню как мы...

- Беги. – принц перебил мальчика на полуслове. – Они не собераются идти домой с тобой. Они идут к «Северным башням» – это развалины в лесу. Там стоят работорговцы, ещё их называют «призраками». Они хотят продать Одим, как целительницу, и моего сына, потому что он владеет магией. Но так же они собераются продать тебя, потому что ты обуза для них и они хотят от тебя избавится. – Аикка видел, что Кави не верит ему. – Кави, ты должен бежать. Я знаю, тебе трудно, но поверь мне.

- Зачем вы врёте? – парень едва сдерживал слёзы. – Я знаю, мы с братом не в лучших отношениях, но зачем вы такое говорите?

- Кави, я говорю это, потому что из всех, кто здесь был, ты единственный проявил к нам милосердие. Твой брат не просто тебя не любит, он тебя ненавидит и он хочет избавиться от тебя. Ты должен бежать отсюда.

Кави встал и посмотрел прину в глаза:

- Я был о вас лучшего мнения, принц Аикка.

С этими словами Кави ушёл. Весь следующий день вся компания шла по лесу, но тепрь стражников было только трое. Когда они переходили мост он рухнул, и 4 нуразийца упали в бездну, но принц хорошо знал, что мост не рухнул, ему помогли рухнуть ведь поделить деньги на троих гораздо легче, чем на семерых, а учитывая планы этой парочки на счёт Кави, так и вовсе пополам. Кави тоже должен был погибнуть, но разговор с принцем придал ему сил и когда брат сказал идти в конце, Кави ответил в глаза, что пойдёт впереди. Солце почти село и Кави заинтересовало, куда они идут:

- Каоло, а где мы?

У принца был кляп во рту и он не мог сказать, а Каоло нежно посмотрел на брата:

- Здесь короче.

- Но брат. – Кави начал оглядываться. – Мы идём в совершенно другую сторону.

- Кави, успакойся. – друг Каоло толкнул мальчика. – Никто не умрёт.

Вдруг в кроне деревьев появились развалины и подросток заволновался:

- Брат, что это?

- Кави, сделай одолжение. – Каоло взял брата за плечи. – Помолчи 10 минут.

Кави начал чуствовать, что что то не так, но принц не мог ему ничего сказать. Шайка вошла в развалины, но там никого небыло.

- Здесь никого нет. – возмутился Каоло и посмотрел на друга. – Ты же сказал...

Парень жестом заставил Каоло замолчать а Кави уже паникавал:

- А кто здесь должен был быть?

Вдруг Каоло заломал брату обе руки за спину, быстро связал и приставил клинок к горлу:

- Кави, ты главное не паникуй, а то хуже будет. – Каоло посмотрел на друга. – Где твои «призраки»?

- Спокойно, Каоло. – друг совсем не паниковал. – Ещё не полночь, а значит...

- Продаёшь или покупаешь? – раздалось из тёмного угла.

Там стоял нуразиец в капюшёне с какими-то листовками и что то считал, но как только его увидел друг Каоло, он тут же оживился.

- Продаём. – усмехнулся парень и показал на связанных. – Целый табун.

Нуразиец тут же обрадовался:

- Наконец дельный товар. Опускай! – крикнул он куда то в темноту.

Вдруг развалины заполнелись светом и просто из неоткуда появился целый караван.

- Это как? – Каоло был под впечатлением.

- Технологии. – мечтательно произнёс торговец. – Вне зоны действия кажется, что там стена, но когда её снимают виден караван. Мы уже соберались уезжать, так что вам повезло. Дедушка!

Вдруг из другого конца каравана пришёл старик. Он был ну очень старый, но тем не мение жизни в нём было не занимать. Он всё время торопился, всё время оглядывался и, судя по лицу, он был не очень добрый. Старик тут же выхватил у своего внука листовки и чуть не взорвался от злости:

- Опять на калькуляторе считал, бездельник!? – старик тараторил так быстро, что всё сливалось почти в один звук, потом с размаху заехал внуку листовками по голове и начал скандал. – Сколько раз тебе говорить, что бы ты считал мозгами!!!?

- Деда! – нуразиец попытался защищаться. – Ну что плохого в калькуляторе?

- Что делается первым: сложение или умножение?

Парень буквально позеленел от страха:

- Дедуля.

Старик заехал парню ещё раз по голове:

- Не каждый калькулятор знает, что умножение делается первым!!! СКОЛЬКО РАЗ ТЕБЕ ГОВОРИТЬ!!!???

- Дед! – парень показал на пришедших. – Пришли.

Старик окинул взглядом пришедших и остановился на Каоло, который держал нож на шее брата. Старик осмотрел Кави, потрогал его руку, а потом брезгливо посмотрел на Каоло:

- Нож убрал. – словно издеваясь произнёс торговец. – Поцарапанный товар падает в цене, а мне не нужен бракованный.

- Но... – Каоло замялся. – Если я его отпущу, он убежит.

Старик усмехнулся и одним движением руки сначало завалил Каоло, а потом ногой выбел почву из-под него. Судя по тому, как корчился Каоло, старик сделал ему очень больно.

- Ничего, до свадьбы заживёт... будет она у тебя не скоро. – старик открыто издевался над парнем. Торговец подошёл к Кави. – Перейдём к делу. Имя?

- Кави. – чуть дыша произнёс парень.

- Что ж, Кави. – старик улыбнулся. – У тебя великое будущее. Ты главное не бойся. Я видел все королевства Нуразии, и Хамура не самое страшное из них. – глаза старика внушили Кави надежду, но старик не долго стоял рядом с ним. – Потянет на 5 золотых.

Каоло поднялся и подошёл к другу:

- А он всегда такой?

- Не знаю. – сказал парень. – Когда я приходил, там стояли другие.

- Дед занимается только рабами. – внук подслушал разговор. – И в целом бугалтерией, по этому его никогда не видно.

- ЧТО ЭТО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ!!! – торговец уже терял над собой контроль. – И за сколько по вашему я должен это купить!!!??? – старик смотрел на, связанную в сети, Одим. – За что вы её так?

Вдруг нуразийцы довольно усмехнулись и Каоло сказал:

- Эта – самая дорогая из них всех. Она целительница.

Старик удивился но всё же сомневался:

- 500 золотых.

- Да! – Каоло толкнул друга, а старик тихо чего то ждал. Каоло занервничал. – Ну... и где золото?

- Золото будет. – старик посмотрел на парней. – Сразу, как только я увижу её способности. А вы решили что я отдам такие деньги просто так?

Это поставило парочку в тупик:

- А как мы покажем вам её силы?

- А это не мои проблемы, мальчики.

- Каоло. – друг побаивался. – А как мы...

- Легко. – Каоло освободил одну руку Одим, взял Аккиро и вонзил ему в грудь меч. – На сколько ты хочешь, что бы он жил?

Аккиро уже захлёбывался кровью и Одим использовала свои силы что бы спасти сына. Старик покачал головой:

- 500 золотых... Ладно, время – деньги. Идём дальше. – старик наклонился к Аккиро. – Что умеешь?

- Ничего. – отрезал мальчик.

- Он обладает магией. – сказал Каоло. – Он сын принца Аикки.

Старик достал камень голубого цвета. Ева сразу узнала его. Таким же камнем кроги смогли узнать, что «Рыжий» – это Аикка. Старик прислонил камень к мальчику и тот засиял. Старик расстроился:

- Ты мне врёшь, малышь. – старик встал. – 3 золотых.

- Что!? – Каоло едва не рухнул. – Но...Но... он обладает магией.

- Ты проткнул его насвозь мечём. Это травма, в первую очередь, психологическая. Если есть травма, значит есть последствия. Есть последствие – значит влияет на дееспособнось. Влияет на дееспособность – цена падает!!! Мне 96 лет, из них я 97 провёл здесь!!! Я знаю цену любого нуразийца, и не нуразийца тоже!!! 3 золотых или сделки не будет!!!

- Но...

- Заглохни. – друг перебил Каоло на пол слове. – Мы согласны. Не мелочись, друг. 500 золотых за целительницу, ну смешно за копейки драться.

- Твой друг умнее тебя. – старик не упускал не одной возможности, что бы подколоть парней. – Идём дальше.

- Но у нас...

Старик подошёл к Еве и словно увидел золотую жилу. Торговец осмотрел девушку и только кивал. Старик вынул кляп изо рта девушки и придирчиво растёр в руках прядь волос. Девушка чувствовала себя не очень приятно, но старик умел успокаивать рабов и Еве стало полегче. Старик осмотрел Еву со всех сторон и вдруг сказал:

- Потянет на 10 золотых.

- 10 золотых. – в один голос произнесли стражники, словно пробуя слова на вкус. – А почему так?

Тут старик уже не придирался:

- Махаро любит экзотических зверюшек. – старик посмотрел на Еву. – А красивые зверюшки дорого стоят. Ладно, идём дальше.

Очередь дошла до Джека и Джока. Старик положил братьям руки на головы и начал о чём то думать. Потом он прошёл пальцем по позвоночнику и кивнул головой:

- Сильные мальчики, очень сильные. Идеально подходят друг к другу и дополняют. Дорого купят в Хамуре... дорого. – старик посмотрел на парней. – 9 золотых за обоих.

- А почему 9? – удивился внук. – Или каждый по 4 с половиной?

- Нет внучёк. – с арик погладил мальчише ко голове. – За каждого по 5 золотых. – вдруг старик вытащил у Джека из головы какое-то насекомое. – Просто на удаление всех вшей, клещей и прочьей ползучей гадости, которая ползает по этим мальчишкам, у меня уйдёт не менее 8-ми часов: по 4 на каждего, и это с условием, что они не будут сидеть рядом, пока я не почищу обоих. – старик оставил мальчишек. – Идём дальше. – старик подошёл к Дени. – Что умеешь?

- Я? – парень нервничал. – Ну... я... немного умею готовить, могу убирать комна...

Старик взял парня за лоб и посмотрел ему в глаза, после чего брезгливо поморщился:

- 5 серебрянных. Из них 3 за то, что не нуразиец, и 2 из жалости. Всё. – старик выдвеннул вердикт. – и того 527 золотых и 5 серебрянных монет.

Старик прошёл в свою комнату(если её можно было так назвать), принёс от туда коробку с золотом и протянул её паре нуразийцев:

- Там всё ровно.

- Я всё же перещитаю.

Каоло только сейчас понял, какой смертный грех совершил. Старика начало трясти:

- Ты обвиняешь меня в воровстве?

Друг Каоло тут же захлопнул коробку и улыбнулся старику:

- Мы верим.

Старик смотрел на парней с таким призрением, но не стал вступать в дискуссию:

- Грузите рабов.

- Э-э-э... деда, у нас с этим проблема.

- Какая?

- У нас для рабов только один вагон.

- Ох. – старик закатил глаза. – Просто дай ему снотворного, что бы он проспал до Хамуры и всё.

Вдруг через решётку на двери влетел какой то нуразиец, который был явно не в себе:

- Да, малыш, иди сюда!!! – парень тянулся к внуку через решётку. – Иди ко мне, дай мне снотворное! – нуразиец лизнул решётку и облизнулся. – Только зайди сюда, зайка, и тябя отсюда в гробу вынесут.

Внук посмотрел на деда такими глазами, а старик только тяжело вздохнул:

- Отчёт за тебя делает калькулятор, проблемы за тебя решаю я... кто за тебя детей делать будет?

Старик достал какой то пульт и нуразиец в вагоне резко съёжился:

- Нет-нет-нет!!! – нуразиец улыбнулся. – Я буду хорошим, я больше не буду кусаться. Я обещаю, я буду примерным соседом.

Старик открыл дверь вагона и показал нуразийцу пальцем в угол:

- На цепь.

- Ну не надо. Зачем?

- Я могу и по плохому.

- Я не пойду на цепь! – парень явно терял терпение. – Сам садись!

Старик нажал что то на пульте и парня скрутило от боли. Через секунду он отошёл, но его трясло:

- Шоковый ошейник – это не гуманно.

Старик усмехнулся:

- Да работорговля сама по себе не гуманна. Ну? – старик посмторел на парня. – Ещё раз или сядешь?

- А не хочешь...

Старик опять что то нажал и парня трясло уже секунд 5.

- Что ты сказал? – старик опять издевался. – Я не расслышал.

- Ну ладно. – нуразиец пополз в угол. – Но ты всё-равно придурок.

Старик нажал ещё раз и усмехнулся:

- Хорошая штука.

- А на этот раз за что!?

- За длинный язык, а теперь в угол.

Нуразиец сел в угол старик прикрепил к его ошейнику цепь. Парень поморщился:

- Ты плохой.

Старик кивнул:

- Спасибо. – торговец вышел из вагона и посмотрел в глаза внуку. – Если отчёт не сделаешь до завтра... своей головой... он поедет в твоём вагоне до самой Хамуры, БЕЗ ОШЕЙНИКА!!! Ты меня понял?

Внук сударожно закивал:

- Да, дедушка.

- Отлично. Грузите рабов.

- Дед, подожди. – парень указал на Каоло и его друга. – Здесь ещё двое.

- Ты с ума сошёл? – старик это спросил на полном серьёзе. – Это советник короля и принц Аикка. За ними охотятся кроги. Я может и торгую крогами, но я ещё не выжил из ума, заклячать с ними сделки! Грузите!

Аккиро тут же начал рваться к отцу, но помошники старика его не пустили и торговец сжалился:

- Пусть попрощается и отдайте мальчикам их игрушки, они вам всё равно не нужны, а для мальцев это поддержка.

Старик забрал у Каоло вещи Джека и Джока, а Аккиро кинулся в объятья Аикки:

- ПАПА!!! – Аккиро залился слезами. – Я не хочу!!!

- Всё хорошо, Аккиро. Слышишь меня,всё будет хорошо. – помошники оттащили мальчика и Аикка крикнул. – Одим, всё будет хорошо!!! Я приду за вами в Хамуру, я найду вас!!!

- Заткнись! – Каоло ударил принца.

Кави не мог смотреть принцу в глаза. Он говорил Кави, что замышляет его брат, он пытался его спасти, но Кави не послушал. Подросток бросил в брата испепеляющий взгляд:

- Мой отец дал тебе всё, а ты его предал.

Эти слова задели Каоло за живое и тот подошёл к брату:

- Из всего, что мне могли дать родители, они дале мне только тебя – жалкую абузу, которую мне нужно было таскать за собой везде.

- Всего через два года у тебя могло быть две третьих отцовской казны.

- Эта казна для меня такая же, как и ты. Она мне и даром не нужна.

- Почему?

Каоло опустился на колени, что бы смотреть брату в глаза:

- Это ты хотел быть стражником, это была твоя мечта. – Каоло запустил руку брату в волосы. – Твоя, не моя. Моя мечта была проста: Конь, мешок золота и блудная девка в каждом трактире. Мне больше ничего не нужно было, а твой папочка повесил на меня сначало доспехи, а потом и тебя и за это я буду его ненавидеть всегда.

Кави поднял глаза на брата и усмехнулся:

- Только честно. Мост ведь не сам по себе рухнул?

- Делить такое богадство на шестерых? – Каоло усмехнулся. – Нет уж.

Кави теперь полностью узнал, почему Аикка велел держаться подальше от Каоло:

- Мой отец дал тебе всё... знаешь почему? Он хотел, что ты вырос чистым и честным войном. – Кави усмехнулся брату в лицо. – А ты всё-равно стал такой же грязной и блудной тварью, как твой отец, который бросил тебя и мать.

Эти слова просто разорвали Каоло изнутри:

- ЗАМОЛЧИ!!!

Каоло хотел ударить брата, но стража торговцев ему это не позволила. Стража повела Кави в вагон к остальным, но прежде чем Кави сел, он в последний раз окликнул брата:

- Ты ненавидел своего отца за то, что он поглумился над мамой и бросил вас, но знай, Каоло, что ты стал его чистой копией.

С этими словами Кави сел в вагон и больше не оборачивался. Вагон представлял собой прямоугольник с большими окнами, на которых были решётки. Все уже расселись так, что возле парня на цепи в радиусе метра не было ничего живого, но Кави сел ближе всех и оказался у самой решётки. В этот момент, где-то внутри Каоло понимал, что это последний раз, когда он видит брата и мечтал только о том, что бы брат в последний раз посмотрел на него, но Кави не стал падать так низко, теперь у него началась совершенно новая жизнь. Двери вагона закрылись, полночь пробила, караван тронулся с места и перед ним открылась долгая дорога в город отверженных – в Хамуру.