М С Т И Г О Й 3

 1

 Столица бурлила и кипела…

Обновленный Белый Совед каждый день издавал все новые Указы и Приказы, которые рассылали во все рода, города и веси… Часть жрецов самоустранилась, часть была изгнана Завоевателем Мстигоем… По не уточненным данным едва не половина Орды, исполнявшей изконную роль армии славяно-арийского государства, взбунтовалась и отказалась изполнять приказы Соведа… рода, проживающие изгоями на западе за Змиевыми Валами, перестали пускать на свои земли даже «вестников» Соведа… Фактически страна оказалась на грани бунта и междоусобной войны… Хотя были и такие, кто подержал начинания Соведа: все северные рода, центральной и восточной Сибири и Тмутараканские казачьи рода… А еще в стольный град потянулись кудесники и чародеи со всех сторон… но опоздали…

 А потом во все стороны прокатилась весть – что Мстигой Завоеватель исчез… Просто взял и куда-то уехал, сказав на прощание: что вернется в Асгард с настоящей бранью, если Совед опять перестанет служить родам и продолжит сутяжничать. Войско свое отправил в рода казачьи в Тмутаракань и освободил от клятвы служения себе… Некоторое время ехал вместе с войском до земель каганата примерно, а потом куда-то пропал совсем… Ходили неясные слухи – что подался за море-окиян на другой материк и де – увез его туда кто-то из кудесников на вимане летающей… Вслед за уходящим войском со всех сторон помчались доглядчики под видом послов и вестников – и подтверждали: что Мстигой исчез. А Атаманы войска и сами не знают – куда и как…

Два молодых хана Орды собрали свои рати и нагнали войско, заступив ему дорогу и атаковав его прямо с ходу… Войско окуталось вытянутой сферой силовой защиты и предел унижения для атакующих – даже не замедлило марша походных колонн… Впрочем, ответило градом поразительно метких и слишком далеко летящих стрел, буквально выкашивающих всадников атакующей конной лавы… Молодые ханы потеряли едва не половину своих ратей в двух попытках атаки и только тогда увели их, подобрав за собой огромные обозы убитыми и ранеными…

А потом стали приходить ужасные вести с запада… Ходячие мертвецы какие-то… мутанты и чудища, недобитки от антланцев, нежить всех видов… моровые болезни, выкашивающие целые города и веси вокруг… И со всеми этими напастями якобы хоть как-то справляются только жрецы новоявленной веры в некоего «сына божьего»… Только им ниспосылается с Небес чудотворная сила противостояния сему «нашествию зла»… Когда же оной силы даже им не достает – на летающих колесницах спускаются некие «ангелы» и расправляются со злом уже своими кудесами…

А потом еще одна весть пришла… Сборные рати с запада и юга выставили пограничные кордоны, настроили застав и никого не пускают за Змиевы Валы вовсе… Мол, всех кто не принимает новой веры будут бить смертно на границе и ходу им на запад боле – нет…

Совед предложил всем последователям новой веры покинуть земли Окраины, что с этой стороны перед Валами, но в ответ им прислали только отрубленные головы послов… Орда бурлила бунтами и собрать рати для наведения порядка на Окраине у Соведа не получалось… Северные рода откликнулись и пообещали выступить большим сборным войском в помощь Орде… Вот только сама Орда никак успокоиться не могла…

Сборное теменное войско северян выступило на юг, но было остановлено на подступах к граду Вдадимиру атакой небесных виман, жгущих всё на версты вокруг лучами смерти… И отступило назад, так и не узнав – кто доподлинно их такой смертный противник…

Большая ватага скоморохов двигалась прямоезжим трактом в направлении Индостана, останавливаясь, чтобы давать представления во всех весях и селениях, что отстояли от тракта не более десятка верст. Владелицей сего бродячего цирка была молодая красивая девица по имени Прасковья. Никто не ведал – из какого она роду-племени, хотя имя выдавало её северное происхождение, да и внешностью она тамошних напоминала.

Но больше ничего про неё узнать не удавалось, ватага служивших ей скоморохов только отшучивалась на все досужие расспросы зрителей – мол, тайна кака-то у неё есть про это и ничего про своё прошлое хозяйка никому не говорит. А приставать к ней – опасно всем без исключений – огрести «по самое не хочу» можно – такая строгая она… Только про своего старшего брата и говорит что-то… Дюжий молодец, но дурачок почти… безобидный совсем и добрый до придури и наивный, как дитя, и с уродством врожденным. У него в средине хребта - не сросшиеся позвонки и потому, чтоб не сломаться - он с рождения на спине палку толстую и дубовую носит привязанной вдоль хребта… Зовут его Хлопуш. А за что его так прозывают – приходите на представление – и увидите…

Прасковья владела воинским искусством, доходящим до степеней совершенства. И ключевым зрелищем представления всегда было её выступление, когда она с завязанными глазами отбивала своими двумя саблями стрелы, выпускаемые в неё с десятка шагов целой дюжиной своих подручных лучников. Когда же на каждом выступлении среди зрителей неизбежно возникало подозрение – что их дурят и в повязке на её глазах есть щелочка – она поворачивалась спиной к лучникам, позволяла сомневающимся надеть ей на глаза свою собственную повязку и принимала первый выстрел, так и стоя изначально спиной к лучникам…

Цирк утром въехал в большое поселение, стоящее в красивой предгорной долине. На склоне полугорка за центром поселения стоял каменный замок, построенный верно древними, настолько изысканны были его формы и башенки, сейчас так уже не строили. Старшина Егор, исполняющий роль распорядителя у Прасковьи, быстро договорился с местными старейшинами о вечернем представлении цирка на центральной торговой площади поселения и скоморохи начали обустраивать само место: торговые прилавки и навесы переносились на края площади, вместо них же устанавливались помосты для кукловодов, акробатов и фокусников, треноги-растяжки для канатоходцев и специальный коридор из щитов для выступления Прасковьи… Наконечники стрел, которыми стреляли во владелицу цирка были притуплены, но сила с которой летели в неё стрелы была такова, что, даже отбитые её саблями, они порой вонзались своими наконечниками в сплошные щиты коридора, что всегда производило нужное впечатление на зрителей…

Пока её подручные споро и привычно занимались обустройством арены, Прасковья пошла со своим братом, который по жизни всегда был рядом с нею, по рядам торжища, что располагались по краям и которые не предполагалось сдвигать, и как-то иначе препятствовать их торговле… Она покупала продукты, специи, пряности, а её брат Хлопуш складывал все покупки в свой огромный заплечный мешок и две большие корзины… На его лице, как приклеенная, сияла добродушная улыбка, а взгляд серых глаз был настолько наивен и открыт, что любому было понятно с первого взгляда – что у этого здорового парня, одетого в мешковато сидевшие на нем рубаху и штаны – не все в порядке с головой и видимо с детства и от рождения… А торчащая и привязанная туго кожаными ремнями дубовая палка вдоль его позвоночника привлекала столько внимания, что вызывала неизбежные вопросы каждый раз, а потом сочувствие к нему и такой добродетельной его сестре, что так заботится о нем всю свою жизнь…

Вот и на этот раз Прасковья нехотя, но отвечала одной торговке, рассказывая свою не хитрую историю жизни и о своем увечном брате, когда на торговой площади появилась группа вооруженных людей. Молодой парень, одетый в нарядную кожаную броню и четверо его охранников, вооруженных мечами и вдобавок ко всему с некими палками в руках… Они некоторое время посозерцали работу скоморохов в центре площади, откуда уже были перемещены торговые ряды, а потом вся группа двинулась к девушке с братом.

- Эй, ты, девка! Ты что ль заглавная среди бродяжек сих..?

- Меня зовут Прасковья. – сухо, но вежливо ответила на дерзость юнца девушка: И этот цирк скомороший принадлежит мне.

 Тот смерил её откровенно дерзким взглядом, останавливая его на естественных достоинствах тела девушки и процедил:

- Я, так и быть, приду посмотреть вечером… И если мне понравится – завтра будете казать своё кривлянье моему отцу, его гостям и челяди…

- Возможно. – еще суше ответила девушка и отвернулась к торговке и её прилавку, намереваясь продолжить с ней разговор.

Но парень буквально взбеленился и приказал своим подручным:

- А ну..! Поверните её ко мне!

Двое из его охранников бросились выполнять его приказ, но между ними и сестрой встал Хлопуш со своими двумя огромными корзинами, перегородив собой проход:

- Хлопуш. – плаксивым тоном заявил он оторопевшим охранникам.

Один из охранников сообразил быстрей и ударил Хлопуша палкой по левому плечу достаточно сильно, закричав:

- Уйди с дороги, придурок! А то сейчас еще больше получишь!

- Хлопуш. – упрямо и по-прежнему плаксиво ответил брат Прасковьи, даже не скривившись от боли в плече.

- Долго я ждать буду!? – прикрикнул на своих охранников сын местного князя.

Но тут в свару вмешался подбежавший из центра площади, где распоряжался обустройством, Егор. Он вклинился между Хлопушем и двумя охранниками, уже поднявшими вверх над своими головами палки, и намеревавшимися избить дурачка, защищающего собой сестру.

- Подождите, уважаемые! В чем спор? И что вы хотите от нашей хозяйки и её блаженного брата?

Один из охранников, так и не сообразивший что-то, попытался ударить и этого нового защитника девушки - и кувырком полетел куда-то в сторону. Никто не успел увидеть подсечки Егора. А оставшийся охранник так и замер на месте с поднятой над головой палкой. Егор был высок, могуч даже своей комплекцией, а из-за его спины торчали две рукояти мечей, что выдавало его – как обоерукого мечника и, видимо, мастера боя… Оставшиеся рядом с хозяином двое охранников тут же бросили палки и выхватили свои мечи, направляя их острия на Егора.

- Я - старшина-распорядитель хозяйки Прасковьи. Зовут меня Егор. В чем суть свары между вами?

- Она оскорбила меня. И будет говорить со мной столько, сколько я захочу. И где я захочу. И пойдет сейчас со мной. Без вас. – надменно процедил сквозь зубы сын князя.

- У нас – уговор с вашим Кругом Старейшин о представлении. По Покону Тракта мы - вольны и свободны и никому не подчиняемся. Если ты не знаком, княжич, с последними Указами Белого Соведа, сообщаю – что за деяния, совершаемые тобой сейчас – ты подлежишь суду уже не вашего Круга Старейшин, а суду Воинов. И приговор за такие проступки – начинается от усекновения кистей рук. Я – Воин. Отступи - или умрешь на месте вместе со своими подручными. Тогда я соглашусь, чтобы тебя судил ваш Круг Старейшин и твой Отец.

Егор смотрел прямо в глаза зарвавшегося юнца спокойно и твердо. И тот не выдержал его взгляда, побледнел и отвел свои глаза в сторону. Потом тихо процедил своим охранникам:

- Уходим.

Его подручные сбились плотно вокруг него, включая сбитого с ног Егором, и вся группа повернулась и двинулась с площади в сторону улицы, ведущей к замку… Но ретивое не позволило княжичу уйти побитой собакой на глазах у подданых всех… Он повернулся и выкрикнул:

- Вы тут не будете свои законы устанавливать! Здесь мы – хозяева с отцом! И вы еще пожалеете о своей наглости!

Вечером представление шло своим чередом…

Больше тысячи человек поселения бурно радовались всем выступлениям скоморохов. И там действительно было на что посмотреть и подивиться… Ловкие акробаты и жонглеры с факелами, канатоходцы, как белки прыгающие в головоломных кульбитах с каната на канат, кукольный театр с потешным представлением о всех перипетиях воинского похода Мстигоя-Завоевателя на столицу, что всех интересовало необычайно, ибо «слухами земля полнится», а версия, даже такая шутейная, дополняла все слухи новыми подробностями все же… А еще чудовищно страшный водяной монстр, что ходил на тоненькой веревочке привязи и совсем ручной и на котором по очереди за раз катались верхом сразу пять местных детишек… А еще метатели ножей с завязанными глазами и сам старшина Егор, сражающийся учебными мечами с любым количеством желающих за раз… А еще фокусники и музыканты…

Когда по ходу представления случился перерыв, сопровождаемый тревожным рокотом двух огромных барабанов и предвещающий скорое начало финальной части с отбиванием стрел дюжины лучников самой хозяйкой цирка, Егор подошел к ней, спокойно стоящей и никак не приготовлявшейся к выступлению:

- Параша, что-то мне не спокойно… Извини, конечно… Много воинов оружных стоит сзади людей… и не на виду как бы… Для чего бы..? Может, отменишь свое выступление..? Я могу вместо тебя выйти… Ты же знаешь – чуть хуже тебя, конечно, но выстою…

Девушка подумала намного, но отрицательно покачала головой:

- Ко мне подходил какой-то скользкий мужичок потом… предлагал целых десять золотых, если я пойду с ним куда-то и буду смирной… Понятно – у кого столько денег на свои хотения есть… Княжич тот - ущербный, но слабовольный… Вряд ли на преступление решится… чтобы напасть на нас прилюдно тут со своими воинами… А в ночь мы отсюда уедем дальше по тракту…

Егор вздохнул тяжело, поклонился хозяйке и отошел. Он знал – что, если она приняла решение – то никакие уговоры не помогут уже…

Вначале в коридор из щитов вышел блаженный Хлопуш, встреченный недоумевающими, но радостно захлопавшими в ладоши даже ему благодарными зрителями. И он не разочаровал их ожидания. Пред ним на попа поставили огромный низенький пенек в два обхвата, а сверху пенек поменьше – в один обхват. Хлопуш же не торопясь подойти к пенькам начал ритмично хлопать в свои ладоши… Сначала это просто были звучные хлопки, отражающиеся эхом от двух стен щитов… а потом они начали ударять в уши людей с такой силой, что те невольно начали зажимать ладонями свои уши… Он сразу прекратил свои хлопки и со своей наивной улыбкой на лице подошел наконец к пенькам. А потом хлопнул раскрытой ладонью по верхнему пеньку… И, о чудо – верхний пенек развалился на неровные, конечно, но отдельные поленья. Ему принесли другой пенек, и его постигла такая же участь… Буря восторга зрителей была просто оглушающей их самих… Старшина Егор, как было заведено всегда, вышел вперед и предложил кому-нибудь из зрителей принести свой пенек, чтобы не оставалось сомнений в таком мастерстве Хлопуша… И как всегда местные притащили пенек, хоть и поменьше в обхвате, но из витой и скрученной древесины. Его Хлопуш расколол своей ладонью не на много поленьев, а на три части всего лишь… но восторга зрителей это не убавило, а лишь добавило – ведь все видели и понимали – что такой пенек даже топором не враз расколешь…

Когда улыбающийся Хлопуш неумело и неловко из-за палки за спиной кланялся зрителям, в коридор выскочил давешний мужик, что принес свой пенек и выкрикнул:

- Если ты, Хлопуш, еще пару дюжин таких пеньков мне расколешь – я тебе десять серебреных отсыплю за твое мастерство!

Толпа взревела от смеха и одобрения сначала, приветствую своего родича, но потом со всех сторон послышались возгласы, предлагающие мужику не скупиться и не жадничать… И тот, улыбаясь во весь рот, подошел к Хлопушу и вложил обещанные серебряные тому в ладонь просто так и без работы дополнительной… Толпа ликовала… Со всех сторон в сторону Хлопуша полетели самые разные медяки и даже серебряные, падая ему под ноги… Скоморохи их подобрали и помахали руками в благодарность за такую щедрость зрителей…

А потом барабаны опять зарокотали и началось выступление Прасковьи… Рокот прерывался точно перед слаженным выстрелом лучников… Ведь всем было понятно – что девушка умудряется отбивать летящие в неё и смертельно опасные, даже не взирая на притупленные оконечники, стрелы, ориентируясь исключительно по своему тренированному до совершенства слуху…

И вот наступил завершающий этап выступления. Двое местных станичников завязали на её голове уже свою повязку и проскочили через раздвинувшиеся щиты из коридора. Девушка осталась стоять спиной к лучникам и с завязанными глазами… Барабаны зарокотали и смолкли.. И в девушку полетели стрелы… Но не привычная дюжина от её подручных… Точней: полетела и сия дюжина, но полетели стрелы и со всех сторон коридора из щитов и из разных частей толпы зрителей… Толпа ахнула, как один человек…

Девушка, размывшись в воздухе от стремительности своих движений, сумела отбить все стрелы… кроме одной… Стрела из самострела, более тяжелая, чем стрелы из луков, торчала из её правого плеча…

В полной тишине, наступившей после аханья зрителей, Егор скомандовал лучникам – и те бросив свои луки на землю, помчались в толпу во все стороны, перепрыгивая почти ростовые щиты, как истые акробаты… А потом щиты распались во всех местах и они вытащили стрелков из самострелов… Их было пятеро… Верней - сначала даже шестеро… Один из лучников вытащил сразу двоих, но по крикам одного из них быстро разобрался, что стрелок из самострела просто сумел всунуть свой самострел тому в руки после выстрела… и отпустил незадачливого мужика…

Никто из убийц с самострелами уже не вырывался из рук лучников, ибо те приставили им к горлам свои ножи. Егор вызвал в проход местных Старейшин Круга и, когда те появились числом в дюжину, спросил с них ответ за сие преступление. Девушку с её братом уже увели куда-то к повозкам остальные скоморохи…

Глава Старейшин отвечал перед Егором, отводя все же глаза от испытующего и твердого взгляда воина. Он сообщил – что все эти пять преступников – не их родичи, а пришлые наемники, служащие в дружине их князя Клиновита… И назначил судебное разбирательство на утро, пообещав призвать на него и самого князя… Потом помялся и предложил Егору отдать преступников под их стражу. Егор отказался…

 Отступление 1:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- В чем была твоя ошибка, послух?

- Мне не следовало пытаться отбить все стрелы, а кувырком уйти с векторов атаки, вдоль одного из них и в сторону, или ниже…

- Верно. Теперь терпи за это…

Мстигой аккуратно надрезал ножом по кругу древко стрелы из самострела, отломил лишнюю часть и, надавив на получившийся обрезок ладонью, заставил его пройти дальше, проткнуть плечо насквозь и высунуться зазубренным и окровавленным концом с обратной стороны плеча девушки… Потом вытащил обрубок совсем, отложил в сторону и приложил к ране с двух сторон свои ладони. Сконцентрировался и толкнул энергию своей Хары сначала из правой ладони в левую, заставляя энергию своего тела приобретать качество животворящего Огня… Темная кровь толчками вместе с ударами сердца девушки начала выплескиваться ему в правую ладонь, вынося своим током все разрушенные клетки мышц и немного уже образовавшегося гноя и сукровицы… Он стряхнул полную пригоршню жидкости на пол повозки, потряс ладонью, стряхивая вытянутые из плеча девушки энергии распада и разрушения… Приложил ладонь на место и внутренним усилием развернул течение Силы в обратную сторону – из левой ладони в правую… Сила Изцеляющей Живой Воды… Вскоре на местах кровоточащих отверстий от стрелы остались лишь два круглых пятнышка с нежной розовой кожей… Он вздохнул, сделав резкий и шумный выдох, опять потряс обеими ладонями, стряхивая избыточные энергии, помыл свои руки, плечо девушки и наложил тугую повязку из чистой проваренной материи…

- До свадьбы заживет…

- А она будет когда-то? – лукаво блеснула глазами девушка, стоически вытерпевшая всю процедуру даже не поморщившись от боли.

- Вероятно. Если найдешь еще большего, чем ты, абаната и неслуха.

Суд состоялся на том же месте на площади рано утром. Все помосты и треноги скоморохи убрали за ночь в свои повозки. Разница была только в том, что теперь толпа людей со всех сторон была отгорожена не щитами, а вооруженными стражами из дружины князя. Князь со своей челядью и охранниками сидел со Старейшинами с одной стороны, а Егор, как Старшина скоморохов стоял напротив. Между ними стояли преступники со связанными сзади руками и за спиной у каждого стоял мечник-скоморох…

Все преступники, как один, заявили: что не выполняли ничьего приказа, а стреляли по своему произволу и без сговора… Мол, хотел каждый из них убедиться – так ли хороша девица и нет ли тут обмана и уловки какой-то… На вопрос же Егора – почему они стреляли из самострелов и боевыми стрелами, преступники только, ухмыляясь, пожимали плечами в ответ… Тогда Егор спросил Старейшин, демонстративно не глядя на князя и его сынка, что стоял по правую руку от сидящего на кресле отца – каково будет наказание преступникам и какую виру заплатят Старейшины за ранение хозяйки цирка… Старейшины не успели ответить… Князь подал знак своему подручному и тот, выступив вперед, предложил заплатить скоморохам за ущерб десять золотых, а преступников выпороть прилюдно, дав каждому по двадцать плетей… Егор ответил сразу:

- Так не пойдет. Указы Белого Соведа - строги и однозначны. Свобода путевых Трактов от разбойного и вороватого люда – отныне свещенна. Те же, кто будет сему препятствовать Словом или Делом, приравниваются к самим преступникам. Наказания за преступления на Тракте начинаются от усекновения пальцев и до головы… Мой присуд – кисти рук преступников. Исполняйте.

Мечники за спинами преступников выхватили свои сабли и взмахнули ими. Все пятеро ошеломленных преступников взглянули на выпавшие из-за их спин руки, с хлещущей из обрубков кровью и закричали… Один бросился почему-то в сторону Егора и тот так пнул его ногой в живот, что он, кричащий от боли и ужаса, потерял сознание еще в полете и рухнул на свое место, пролетев по воздуху шагов семь… Остальные бросились в сторону князя и Старейшин, забрызгав их кровью и что-то крича княжичу… Впрочем охрана князя тут же утолкала их за спины воинов стражи в толпу…

Князь потемнел лицом от прилившей к нему крови и гнева, молча встал и ушел с места судилища, сопровождаемый сыном и охранниками.

Егор спросил Старейшин – есть ли у них претензии к нему и его присуду..? Те, ошеломленные произошедшим, все же только отрицательно покачали головами. Тогда Егор подошел к ним и получил виру в десять золотых, сообщив им на прощание – что цирк уезжает из их станицы немедленно…

Погоню за ними князь все же не послал. Его дружина состояла из сотни воинов, но и скоморохов было пять десятков – к тому же часть из них – превосходные лучники, изумляющие своим мастерством зрителей… Видимо, он просто побоялся потерять свою дружину в такой схватке…

Обоз бродячего цирка скоморохов из дюжины огромных повозок и столько же телег с трудом пробирался по ущелью. Он свернул с тракта, намереваясь еще дотемна добраться до большого горного селения, куда зазывали его днем тамошние торговцы, встретившиеся им в селении вдоль тракта… Дорога была хорошей и содержалась в порядке, но проблема была в том, что три крытые повозки цирка были слишком широкие… Две – жилые, а в третьей была клетка, в которой содержался огромный водяной зверь. Он хоть и был ручным и мог двигаться сам вместе с обозом, но ночевал он всегда в своей клетке… Да и проезжая через селения, его сажали в клетку, чтобы не пугать понапрасну жителей… Дорогу же прокладывали в незапамятные времена без учета проезда таких широких и не привычных повозок, поэтому движение постоянно застопоривалось и миновать узкие места между отвесных скал дороги приходилось крайне медленно, а иногда и вручную разворачивать повозки внутри каменных теснин…

Егор подскакал на своем коне к лошади Прасковьи и доложил:

- Разведчик авангарда говорит – впереди какая-то заваруха… Разбойники по виду и вооружению грабят дюжину каких-то странных людей в одинаковых одеждах…

Девушка спросила:

- И много тех разбойников?

- Пара-тройка дюжин. Точное количество неизвестно – там опять изгиб ущелья, потому всех не видно.

- Так чего мы ждем? В капусту их…

- Подожди, хозяйка… Еще немного подождем…

Егор поднял голову вверх и устремил свой взгляд на вершины скал по бокам ущелья.

Девушка догадалась:

- Ты послал разведчиков и по вершинам вдоль дороги..? Там засада и камнепад для таких, как мы..?

Егор ухмыльнулся и кивнул головой:

- Само собой, хозяйка. У меня были хорошие учителя и дело сие я справно знаю. Особенно хорош был последний атаман, под чьим началом я службу ратную нес…

С вершины правой скалы мигнул светлячок отраженного чем-то солнечного света. Помигал немного… Егор сделал пару движений руками, давая какой-то приказ разведчику… И посмотрел на девушку:

- Вот теперь можем и - в сечу… Или пошлем вперед лучников? Тебе стоит поберечь свою руку пару дней. Зажило все справно, но мышцы и сосуды внутри еще слабые и неокрепшие…

Девушка подумала мгновение и кивнула:

- Ты прав. Отправляй вперед лучников. Пусть пришпилят разбойников к скалам, но не убивают всех. Надо разобраться – кто да что… А твои верхолазы смогут заслон сладить – чтоб ни один разбойник не утек..?

Егор кивнул только и начал выкрикивать приказы…

Селение располагалось в очень живописном месте на склоне большой горы. Дома и образуемые ими улицы располагались на вырубленных уступах горы… Замка не было. А единственное подходящее место для представления было вне селения на большой лужайке. Потому скоморохи и ставили все конструкции именно на ней. Прасковья же в сопровождении Егора, своего брата и мечников повела раненых разбойников общей численностью в тридцать с лишком человек в селение… Там их встретили Старейшины и разговор состоялся прямо посреди самой широкой улицы.

- Здравия и благополучия вашему роду, уважаемые. Я – Прасковья, хозяйка бродячего цирка скоморохов. Мы сделали окорот вот этим разбойникам, напавшим на каких-то путников в паре верст отсюда в ущелье, по которому идет ваша дорога к тракту. Вы что-то знаете про этих разбойников?

- Здравия и тебе, уважаемая Прасковья. Мы – Старшие Посвещенные Акополиса. Так называется наше поселение. Мы рады приветствовать тебя и твой цирк на наших землях. Это по нашей просьбе наши торговцы позвали вас сюда. Мы оплатим ваше представление. И мы благодарны вам за то, что вы избавили нас всех от деяний этих дикарей. Они пришли сюда месяц назад и перекрыли нашу единственную дорогу. Они и нас грабили поначалу, но очень быстро все забрали, что им было потребно и желательно… Потом брали только провизию и наших женщин…

Девушка переглянулась с Егором и неуверенным тоном спросила:

- Но если они уже месяц здесь… почему вы не вызвали воинскую подмогу с тракта..? И почему ваши торговцы не предупредили нас, когда звали сюда к вам..?

- Дикари предупредили нас, что если мы так сделаем – то они убьют всех наших детей. Ты должна понять…

Девушка посмотрела на кое-как перевязанных и окровавленных разбойников и подала знак Егору. Тот жестом отдал свой приказ и один из мечников подвел к ней главаря разбойников. Звероватого вида мужик вызывающе и нагло смотрел на девушку и Старейшин.

- Отвечай мне, нелюдь. Ты действительно убил бы детей сего рода, если они попросили бы о помощи против вас?

Мужик пожал плечами, сплюнул… откашлялся… Егор подал знак мечнику и тот так пнул разбойника под ягодицы, что тот взлетел в воздух на пару локтей и рухнул на каменистую поверхность дороги. Мечник шагнул к нему, схватил за волосы на голове и вздернул его на ноги:

- Отвечай хозяйке, или пожалеешь – что на свет родился… Шайку твою быстро кончим, а вот ты будешь умирать очень долго у меня… чтобы успеть раскаяться во всем, что совершил в своей шакальей жизни… Больше предупреждать не буду.

Главарь стоящий на цыпочках, настолько мощно и жестко держал его воин за волосы, заметно увял и побледнел… Глаза его бегали, безцельно скользя по лицам почему-то закрывших ладонями свои глаза Старейшин… Потом хрипло сказал:

- Ты сама скоро поймешь… хозяйка… Эти тут… они дурные совсем… безобидные, как их овечки… Их хоть бей, хоть убивай… хоть иное любое… они только бормочут свои увещевания… и все… Вера ихая им запрещает любое насилие… Вот…

Девушка потрясенно посмотрела на Старейшин, но те продолжали держать свои глаза закрытыми ладонями… Образовавшаяся к тому времени толпа местных жителей так же стояла с зажатыми ладонями глазами…

- Егор… Что это за «вера» такая..? Ты о таком слышал..?

- Никогда. – покачал головой старшина, сам ошеломленно взирающий на закрывающих глаза людей.

- Я что-то вспомнила… Помнишь: один мудрый наставлял нас про два народа, что населяют Дравидию..? Что у них – великое множество богов и самые разные и причудливые верования… И про трех обезьянок, закрывающих ладонями глаза, уши и рот… «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла»… Но те народы - с цветом кожи мрака… А эти – наши по виду… Не понимаю. Зачем они глаза закрывают сейчас..? Не вижу зла? Но они же все равно его осознают…

Старший из Старейшин убрал ладони от глаз и заявил:

- Ты мудра, хозяйка Прасковья. Хоть и невежественна. Мы – один из родов Посвещенных в Великое Знание. Мы – Просвещенные. Мы неприемлем Зла и не принимаем его. Мы следуем Учению Великого Зороастра, что открыл нам глаза и Души для Истинного Знания Всеобщего Творца Жизни.

Девушка и Егор опять переглянулись. Потом девушка сказала:

- Ладно… Видать, долго придется разбираться… с этой Верой странной… А сейчас… Хват у тебя – дознатчик бывший..? Пусть тогда уберет этих отсюда и проведет дознание. Тех, кто убивал и насиловал – убить, остальным отрубить кисти и отправить до тракта…

Вечером состоялось представление. Хотя план и содержание его Прасковья урезала, убрав все воинские части, хоть как-то связанные с насилием в умах и сознаниях сельчан… И свое собственное участие исключила. Не столько из-за предписаний – поберечь раненую руку, сколько из-за странной Веры этой…

Они с Егором общались со Старейшинами, выясняя все особенности их чудной Веры… Те охотно и радостно делились с ними своими Знаниями и ничего не скрывали от них… Великий Побуд, именовавший себя Зороастром, учил их Основам Мироздания… Среди вороха самых разных понятий, легенд и притч девушка выделяла самое главное на её взгляд… Задача всех Посвещенных и Просвещенных новым Учением состояла в сущности только в одном – отказаться от насилия, как от принципа Жизни, и посветить себя только Пути Истинного Просвещения Законами Бытия в Великом Космосе Мироздания… И только таким путем Просвещенные могут со временем превратиться в неких сверхчеловеков, перед которыми откроются ныне закрытые двери Великой Мудрости Космоса… Только тогда иные звездные цивилизации и народы примут их в свои объятия, как духовных братьев, и поделятся с ними своими Великими Знаниями и Умениями…

 Отступление 2:

- У меня голова гудит, наставник… Столько непривычных идей и понятий за раз… Ты сам понял – что за странная Вера такая у них тут..?

Он помедлил перед ответом, потом медленно заговорил:

- Мне тоже многое не понятно, послух… Но давай порассуждаем вслух… Как известно: Мироздание – двойственно… от Мира Прави до самых низов микромира… Вечное стремление противоположностей, по условному знаку и Силам противофаз, к слиянию и порождению нового или просто продлению своего рода уравновешивается Вторым Коном Мироздания – Мерой… Полностью соедини две противоположности - и ты не породишь ничего нового, не продлишь род, а создашь просто хаосное смешение разнородной материи, нежизнеспособное само по себе… ибо не будет ни управляющего и самоосознающего центра, ни самоорганизующегося начала, ни Пути организации материи в нечто гармоничное в итоге… Рассмотрим их идеи не противления злу насилием на примере самых простых аналогий из человеческой жизни… Есть муж и жена… Они строят дом, для защиты от непогоды и всего прочего, сопутствующего земной жизни… Порождают детей… Воспитывают и наставляют их по жизни… Но как сие возможно в принципе, если и сами они и их дети вынуждены жить в окружающей их Природе..? Есть хищные звери, сущностная задача которых – убивать и пожирать самых слабых и больных из всех иных животных… Дети погибнут первыми, а затем и их родители… И мы говорим только про животных пока… А если добавить к ним людей, иных представлений о Жизни и её Законах Бытия..? А если добавить инопланетных демонов и бесов..?

- Ерунда полная получается…

- Если бы все было так просто… - вздохнул Мстигой: Но увы – нам с тобой… Мы уже отклонились от намеченного направления движения на юго-запад… И все больше углубляемся в Хималаи и нас уводят обстоятельства в Тибет… а это – на восток совсем отсюда и от общего направления изначального…

- Ну… я завтра разверну обоз… да и всё…

Он вздохнул и покачал головой как-то неопределенно… Она не выдержала:

- Почему нет..?

- Я не знаю пока… Но обстоятельства таковы что… У меня какое-то неясное предчувствие… Что сия странная вера как-то связана… со всем… со всем, что мы ищем с тобой…

Они помолчали. Потом он добавил на прощание:

- Завтра держи себя в руках особенно… Мы с Громобоем сейчас почти одно целое, как ты помнишь… В общем, сии «просвещенные» старейшины за ужином вас отравили. Тебя, Егора и твоего ущербного брата. Отравили намеренно и только вас троих… Яд – не быстродействующий и растительного происхождения… Вытяжка из каких-то ядовитых грибов местных… Так что возможно вы завтра будете себя чувствовать плохо… Посмотрим – как старейшины будут с вами прощаться… Занятное дело получается…

- Ах, гады..!! Мы их от разбойников спасли, представление им устроили… Вот суки подколодные!! Просвещение своё на том свете нам уготовили…

- Завтра поймем… То ли - они решили всех зло-деев таким способом устранять с поверхности Мидгарда, то ли - иное что…

- А если они просто ручками нам помашут вслед..? Ты разрешаешь мне вернуться и отдать их на дознание Хвату..?

Мстигой пожал плечами и кивнул:

- Само собой… Но сначала вернись с обозом к тракту… Может: они гонцов вслед вам пошлют все же… Дай старцам последний шанс спасти собственные жизни…

- А с остальными что делать..? Если вдруг выяснится – что все взрослые селяне про сие знали и одобряли такое злодейство..?

Он вздохнул и пожал плечами:

- Завтра ночью и решим… Только перекрой все дороги и козьи тропы по горам… Чтоб, если они пошлют к кому-то гонцов…

Девушка кивнула и вздохнула тяжело:

- Это само собой… Егор и сам дело знает туго… Не нарадуюсь на него… Да и остальные все… Чудо просто какое-то… Ведь самый настоящий скомороший цирк получился… Получше иных даже… судя по восторгам зрителей и их словам…

Утро выдалось дождливое и хмурое…

Старейшины пришли в свернутый уже обоз, принесли плату за представление, а потом попросили у Прасковьи отдельного с ней разговора. Она все же не стала отсылать своего брата, который просто всегда был рядом с ней по жизни, и позвала на разговор Егора, сообщив старейшинам – что от него у неё никаких тайн и секретов вообще нет. Те согласились, хоть и переглядывались перед этим. А потом старцы сообщили им, что отравили их смертельным ядом долгого действия… И что если не принять противоядие, то здоровье их с каждым днем будет ухудшаться, пока они не умрут совсем в мучительных болях от разлагающейся на части печени… Так действует сей яд. Противоядие же им самим не известно. Но оно есть в городе Мидополисе у тамошних Посвещенных, по чьей просьбе они и совершили сие злодеяние и насилие. Тамошние Просвещенные желают – чтобы их цирк приехал туда. Путь туда займет не больше недели, если отправиться прямо сейчас. А чтобы облегчить страдания отравленных они приготовили целебный набор особых трав, который не излечит их, но ослабит действия яда на это время…

Девушка, помня предупреждение Наставника, молча выслушала признания старцев. Потом кивнула Егору, который тоже, хоть и без предупреждения, оставался спокоен и внимателен все время разговора… Он спросил:

- Вы говорили много красивых и умных слов вчера, злодеи… Как же ваши слова сочетаются с тем, что вы отравили нас, своих спасителей от разбойников, которые сделали из вас рабов по сути..?

- Мы совершили этот грех и примем свое наказание за него. Но таков был приказ тех, кто неизмеримо выше нас и дальше прошел по Пути Просвещения. Вот ваши травы… Мы не просим у вас прощения за наше зло-действо. Ибо вы и сами – дикари невежественные и идущие Путем Зла и Насилия…

- То есть, когда ваши торговцы на Тракте зазывали нас сюда к вам, вы заранее знали – что мы избавим вас от разбойников по пути, а вы все равно нас за это отравите..?

- Это – так.

- Какое же наказание вы получите и от кого за ваше зло-действо..?

- Мы отравимся сами быстродействующим ядом уже сегодня вечером, после того, как попрощаемся со всеми родичами и родными и оставим им наши заветы и пожелания…

Егор посмотрел на Прасковью вопросительно. Она же задумчиво посозерцала скалы вокруг и показала рукой:

- Вон там, видишь..? Отвесная скала внизу, а наверху – далеко выступающий карниз… Пошли наших акробатов и скалолазов, пусть взберутся по той отвесной скале… Потом другие спустят канаты с карниза и бросят веревки тем, что закрепятся на самом верху скалы… по натянутым канатам они доберутся до средины свода карниза и закрепят там в камень крючья… Этих же пусть скуют кандалами за все части и кости… так чтобы кандалы кровоточили… Головой вниз гадов подвесьте… Пусть истекут кровью и останутся там висеть всем в назидание будущее… Таков наш ответ и мой присуд за нарушение самого свещенного Покона Гостеприимства.

Кто-то из старейшин, услышав и осознав – какое им наказание грядет, не выдержал, вскочил с земли и бросился бежать в сторону Акополиса. Но далеко не убежал…

Обоз двигался по горной дороге, которая иногда взбегала вверх и проходила по вырубленным для неё террасам на склонах гор… Прасковья ехала впереди на своей гнедой лошади и беседовала с проводником, которого захватила в Акополисе. Ему тоже дали лошадь… Жители селения оказались не причастны к заговору своих Старейшин и ничего не знали об их зло-действе. Потому когда им об этом рассказали – они впали в некий ступор и долго стояли толпой, даже не разговаривая между собой…

- Значит: это ты, Асклей, привез яд и грамоту вашим бывшим Старейшинам..?

- Я, уважаемая хозяйка. Но я не знал ничего… о содержании посылки… Мне просто приказали привезти и всё…

- И ты укажешь мне того старца, что передал их тебе в Мидополисе..? Как его зовут?

- Его преосвещенство археодонт Целий. Он служит Богам и живет тоже прямо там в Храме Просвещения в Мидополисе.

- А сей Мидополис… это – город-столица ваших родов, исповедующих новую веру..?

- Не совсем так, уважаемая хозяйка… Столицей мы считаем Великий Город Богов… но к нему нет пути совсем… только для особо выбранных тамошними археодонтами Посвещенных… Только им они открывают Путь сквозь Ущелье Смерти и Забвения… И назад никто не возвращается… как правило… Другого пути в Город Богов нет… Мидополис же – просто самый большой и богатый город… Там самый большой Храм Просвещения и через жрецов и свещенников Храма нам присылают новые Знания, Заветы и Приказы-Напутствия…

- И через то ущелье нам не пройти, если мы туда соберемся в гости..?

- Никак, уважаемая хозяйка… Некоторые умирают сразу, едва пересекут незримую границу, охраняемую духами… Некоторые исчезают совсем… Некоторые идут дальше, но потом застывают там статуями живыми… их даже видно… но они не шевелятся совсем и не умирают… не разлагаются… просто стоят там веками и всё…

- Хм… разве так бывает..? А подземные ходы и пещеры в горах..? А по воздуху..?

- Про пещеры я ничего не знаю. И никто не знает, наверно… Но думаю: если и есть какие, то тоже перекрыты незримой и смертельной защитой от вторжения… По воздуху же… Да. В Город Богов прилетают их воздушные колесницы и виманы… и иные странные корабли необычных форм… Но когда они подлетают к Городу, там становится виден на время защитный купол огромный… в нем появляется отверстие, которое пропускает подлетевший корабль небесный, а потом отверстие закрывается… Так происходит по слухам и рассказам видоков…

- Ага. Значит: видоки такого были все же… И, вероятно, пытались проникнуть в город, двигаясь козьими тропами и по горам и скалам…

Асклей ухмыльнулся и кивнул:

- Видимо - так, уважаемая хозяйка. «Любопытство птичку губит», как известно…

Девушка ухмыльнулась в ответ и задумалась ненадолго… Потом покосилась на собеседника и спросила:

- Асклей… ты вполне понятный и даже чем-то приятный мне лично мужик… Как ты сам относишься к вашей новой вере и всему с нами происходящему..?

Тот на время заколебался, взглянул несколько раз на невозмутимое лицо девушки, потом даже оглянулся вокруг, как будто неосознанно смотрел – не подслушивает ли их кто… Потом медленно заговорил:

- Я – еще не тверд в нашей Вере, уважаемая хозяйка. К тому же… мне, как посыльному, приходится много ездить… и у нас тут… и вдоль тракта… Мне есть - что с чем сравнивать… если ты понимаешь – про что я сейчас толкую…

- Вполне понимаю. Не бойся. Я никому из ваших не скажу про твои мысли и размышления. Мне просто интересно именно твое мнение…

Мужик заметно приободрился после таких её слов и сел в седле чуть раскованней:

- Мир катится в хаос, уважаемая хозяйка…

- Можешь называть меня просто «хозяйкой» или Прасковьей…

- Хорошо, хозяйка. Порядка нет нигде в округе… Такое впечатление – что все сошли с ума, напридумывали себе новых Богов каких-то изуверских… новых Законов и Заветов от не знамо кого… И наша Новая Вера эта – не исключение… Такая же – не нашенская и дурная совсем. Вот же только что говорили – не насилие, якобы, а Ущелье Смерти и Забвения – как же..? Разве это – не насилие самое что ни на есть..? Ну, пусть даже умирают люди от той защиты – не ходи туда… Но вот что на счет тех, кто не умерли и стоят там веками, как живые..? Это как рассматривать – как некромантию особого рода..? Или как..? А как родичам тех, кто там стоит, к этому относиться..? Вот, внученька и внучки, посмотрите – вон тот дядька – ваш прапрадед… Да не тот что, третьим стоит, а четвертый…

Девушка не выдержала и хохотнула от такой забавной метафоры собеседника. Тот тоже хохотнул и между ними проскочила некая искра некой доверительности и схожести во взглядах на жизнь… Асклей еще больше расслабился в своем седле.

- И да… исключительное злодейство – отравить вас, наших спасителей от разбойников. Этому вообще не может быть оправданий никаких и ни у кого и никогда. А теперь, с твоего позволения, хозяйка, я еще выскажу мои мысли по этому поводу… Лучше сейчас, чем позже… Через несколько верст мы минуем заставу чинайцев… Она стоит, не перегораживая дорогу явно, а в стороне… Но на самом деле – там целый полк стоит и постоянно караулит дорогу эту… Наш Акополис – на самом краю нашей страны. А есть еще несколько дорог, соединяющих нашу страну горную со всем миром вокруг. И все они перекрыты чинайцами. И везде не явно, а скрытно… На самом деле вся наша страна захвачена чинайцами уже десять лет как… Они грабят нас и по сути правят нами, как хотят… Но заставы их - не на самой границе страны, а чуть вглубь расположены… И само собой нам запрещено о том сообщать вовне… иначе они наши города и селения целиком вырезать будут… Так что заговор Посвященных наших против вас явно как-то с этим связан… То ли помощи супротив чинайцев через вас от кого-то попросить хотят, то ли еще что…

- Забавно… Почему же они помощи из Города Богов не просят..? Или просят, но им не дают её..?

- Это мне не ведомо… я же – простой посыльный… - вздохнул Асклей.

- Ну… да… очень простой… посыльный… - странным тоном якобы согласилась с ним девушка и замолчала.

 Он тоже странно посмотрел на неё и тоже молчал…

- Ты откуда родом, Аскель, простой посыльный..?

Он вздохнул и спросил тихо:

- Чем я себя выдал, уважаемая Прасковья?

- Сидишь, как влитой в седле, говор не тот иногда… И слово «полк» употребил. Так только казаки говорят. Не «малая дружина», не «сотня». Не «тысяча», не «тьма»… Не «ватага» или «орда»… Полк.

Он вздохнул:

- Сторожкость потерял. Да и то сказать… своих в кои-то веки увидел… Твои-то тоже – казаки чистые… Тоже когда в седле – ни с кем не спутаешь… Если они – не казаки, то я – седло на стельной корове… Хотя и умельцы все справные… стараются изо всех сил… Но чуть в седле оказываются – вся личина враз спадает… для понятливого глаза, разумеется…

- Благодарю. Я учту. И Егору скажу – чтоб проследил за этим… как-то…

- Откровенность за откровенность, уважаемая Прасковья..?

Она кивнула и добавила:

- В известных пределах, уважаемый Асклей. Не буду спрашивать твоего настоящего имени… и кому ты служишь на самом деле, посыльный… А ты – меня…

- Я – приймак в Акополисе. Отроком сюда попал… Вроде - сирота после разбойного нападения на тракте… Сейчас у меня там – дом справный, жена, дети… Трое. Два сына и дочь… Собирался уже сам ночью порезать разбойников спящими… но тут вы подоспели… Обязан я вам терь… Но и все поведать не могу. Прости. Долг ратный выше Чести. В данном случае…

Девушка кивнула:

- Мы, похоже - союзники прямые, казак. Одно дело мыкаем и дознаем… Только я – вольная совсем. Один только есть выше меня и тот… не в этом мире как бы… пока…

Казак озадаченно посмотрел на девушку:

- Прости, конечно… Но что-то… как-то… Как это – не в этом мире..? Я – не ведаю ничего чародейского совсем почти… Не пойму потому тебя никак…

- Я – тоже не чародейка, а простой воин… И тоже мало что понимаю… Моего Наставника нет в этом мире нашем… Он присматривает за мной, но когда вернется в наш мир… тогда и вернется… Пока же я сама ищу… причины раздоров в нашем мире…

Асклей подумал немного, потом кивнул:

- И правда - похожи. Ладно тогда… Мой казачий род служит, если можно так сказать, одному чародею из Белого Соведа и родичу нашему к тому же…

Девушка кивнула:

- Хорошо тогда. Но все же я тебя прошу не сообщать вашему атаману и чародею из Соведа – ничего лишнего пока про нас… Мол, скоморохи нашенские и всё тут… Ты же не знаешь – кому еще твои атаманы и чародей могут доверить лишние знания про нас и твои догадки… А если наши личины вскроются… то быть многим бедам для нас… Можешь такое..?

- Запросто. То есть – выполню: как просишь… Это – действительно избыточные домыслы мои будут… Не нужные никому из наших там… Дела ваши – важней… А вот выводы пусть сами делают любые… На то они - и набольшие для меня… Тогда вот еще что… Я заметил – что ты не жуешь целебный сбор трав… Может, ты все же пожуешь его..? Я, в общем, когда узнал – чем вас отравили старцы… Это – действительно смертельный яд… Я слышал про него раньше… Только не слышал – что противоядие от него есть… Может, старые пердуны и обмануть вас в этом пытаются… Местные, ведь, тоже этими ядовитыми грибами иногда травятся… потом умирают в муках страшных… И никто про противоядие от сего не слышал никогда… и я тоже… Если оно существует… я готов помочь добыть его для вас… хоть каким способом и делом… Но если его нет в природе… то пожуй сбор лечебный… А то ты и сейчас уже… как бледная тень себя самой…

Девушка внимательно посмотрела на казака, ерзающего от неловкости темы в седле и улыбнулась ему:

- Благодарю, друг Асклей, за заботу и готовность помочь нам троим. Я ценю это. Но откровенность – за откровенность, как уговаривались с тобой. На щеках - немного белил, синяки под глазами натерла кусочком свинца с плетки. Яд в наших телах уже обезопасен и расщеплен на простые и безвредные составляющие… Нам уже не нужно противоядие, но будем делать вид такой – чтобы понять отравителей и их замыслы полней…

Казак ошарашенно покивал головой и добавил:

- А потом развесите их так же под скалой подходящей..? Ой… Прости… А как же вы..? Чародейство или чудо-зелье какое..?

Девушка подумала какое-то время, потом начала отвечать невпопад как бы:

- Ты знаешь – что такое Сеча Радогора..? А знаешь: что это по сути - чуть более сложная по исполнению, но в сущности – обычная веерная защита ваша казачья? И Сечей Радогора она становится не благодаря Мантре Перуна, как таковой..? Мантра просто запускает сам процесс ускорения личного течения времени внутри воина… Как чародейское слововязание, но без вязания самих Силовых нитей и узлов сплетения Сил, как таковых. Это просто - как спусковая планка у самострела… Само же чародейство внутреннее заключается в том, что воин своей Волей толкает свою Хару и принуждает её пройти через Тар внутри нашего сердца, пройти назад к Таре и притянуть её к себе и к самому телу. Чародейство ли это – как посмотреть… И воин бьется в сече столько времени после этого, насколько велик у него запас Хары… Если же он израсходует свою Хару и начнет расходовать все иные запасы Сил в иных центрах тела – то умрет от истощения, даже если победит всех врагов за время сечи… И вот тебе секрет еще один… Если притянуть Тару к Тару и ускорить течение внутреннего времени внутри себя, то и яды любые, попавшие внутрь нашего тела, начнут распадаться на безвредные части… Мы с Егором владеем такой способностью, а брату моему по-другому помогли… Можно ведь и входить своей Силой внутрь другого человека, как например для изцеления ран от меча и стрел…

Казак зачарованно смотрел на девушку какое-то время, потом тихо спросил:

- А меня вы можете такому научить..?

- Не знаю, друже. Позанимайся с Егором сегодня вечером… Он и скажет… Бывает, что такое умение либо не сразу дается воину, а только после усердных трудов многолетних, а иногда и вовсе не поддается… Зависит от уровня Развития Души самого воина, я полагаю… Весь секрет я тебе уже рассказала, а вот упражнения для развития самой такой способности управлять Харой – пусть Егор тебе покажет и подскажет… Он – муж, а не дева, как я, и опыта наставничества у него больше…

- Сотник, поди..? – осторожно и слегка восхищенно спросил Асклей.

- Куда выше по вашему чину… Но об этом – молчок, как договорились с тобой…

Заставу чинайцев действительно было даже не видно с дороги. И даже зная – где она располагается, Прасковья не увидела ничего в тех зарослях леса, куда указал ей взглядом провожатый Асклей.

А вот на самой дороге, перегораживая её как бы случайно, стояла мощная телега, груженая камнями и целыми валунами… Рядом на обочине паслись три лошади, а возле самой телеги копошились двое странных мужиков… С телеги же – как бы слетело левое заднее колесо и они пытались приподнять лагами тяжелую телегу и в то же время насадить слетевшее колесо назад на ось… Один мужик был местный среднего возраста, а второй – чинаец и пожилой уже…

К девушке сначала подбежал местный и затараторил скороговоркой, выплескивая на неё свои беды и страдания… «Тупая желтая рожа…. Я ему говорил… а он, отродье желтой собаки и грязного шакала… а ось- то даже погнулась и теперь надо снимать её… а кузница… ближе в Акополис теперь съездить, чтобы починить ось… а денег нет совсем на новую ось… а спицы колеса тоже погнулись и за ними обод весь пошел… а желтолицая собака только бормочет непонятное… и вообще её, эту собаку - легче прирезать, чем добиться чего-то путного от неё… а милостивые путники могут снизойти до его беды и хоть чем-то помочь… а желтолицую собаку он готов им отдать в услужение и как проводника… и хоть на целую неделю… а потом они пусть её прирежут или обратно к нему отправят… судьба, видать, у него такая – мыкаться с таким помощником, от которого беды нескончаемые ему происходят…»

- Совсем заболтался с тобой, хозяйка. Забыл упредить. Пошлину надо заплатить тут… - тихо проговорил девушке Асклей, а мужику тараторящему громко сказал: Гимеон, хорош трындеть не по делу… растратишь все слова – дак, молчать до конца жизни придется… А ты с того усохнешь совсем… Не признал, что ли..? Это я – Асклей… Отойдем – поговорим коротенько о делах наших скорбных…

Асклей соскочил с лошади и отвел мужика в сторонку, тот же начал оправдываться на ходу, но уже вяло как-то:

- Дак, вы же супротив солнца были… вот и не признал тебя верхом-то… ты ж пешком всегда бегаешь тут…

Девушка подъехала ближе к сломанной телеге и прислушалась к разговору Егора и чинайца. Те обсуждали возможные действия по ремонту телеги и устранения её с дороги… Чинаец не соглашался на разгруз телеги и стаскивание её на обочину – мол, хозяин ругаться будет и палкой бедного чинайца изобьёт за такое промедление с подвозом камня для стройки… Разговор – как разговор… Но девушка вдруг почувствовала какое-то невидимое касание к своему биополю и попытку проникнуть внутрь него, исходящие от чинайца, вроде увлеченного спором с Егором… Кудесник - чинаец-то…

Девушка повела взглядом вокруг себя, как будто любуясь видами природы. Она не безпокоилась. Наставник давно объяснил ей – какие защитные амулеты и сколько есть на её кожаной броне в виде серебряных бляшек, шипов и украшений… и от чего они все её защищают всегда… И очень хитро к тому же… Только самый мощный и опытный из чародеев может догадаться – что ему противостоит… Остальные же воспримут такую защиту, как обережно-ритуальную и традиционную… Защита будет пропускать внутрь себя воздействие любое… а потом начинать медленно сопротивляться за счет свечения серебра как бы… И только самое мощное воздействие и напор наткнутся на такой ответ – что мало никому не покажется… Обычный же силовой удар или заклятье будут сразу зеркально отражены и усилены даже… Получившему такую обратку и пережившему её последствия, останется только гадать – сработала так традиционная защита серебряными бляшками, или у хозяйки брони есть и посильней амулеты на груди, например… А на её груди действительно был и такой амулет в виде ограненного рубина в рунической вязи серебряной проволоки… Какие Силы мог провести через себя и свою структуру сей рубин, связанный силовым каналом с самим средоточием Мощи меча-кладенца Громобоя, Мстигой отказался объяснять девушке, пошутив только – что лучше ей и не знать этого, чтобы спалось спокойней и без кошмаров…

Желтокожий чародей сделал еще две попытки проникнуть в сознание девушки и перестал пытаться, осознав что-то для себя… Попытки же сами были чуть сильней по мощи, но не намного… И она тоже успокоилась – слабый чародей…

Асклей закончил переговоры со своим знакомцем и подошел к девушке:

- Договорились, кажись… Тут такие расценки… С человека – медяк, с лошади – три медяка, с телеги аль повозки – десять медяков… В общем, ежли чо – то золотой, не меньше, проезд бы нам обошелся… Если бы вдруг вы решили скинуть телегу на обочину – появился бы невзначай отряд наемников-чинайцев как бы… начал бы «вешать лапшу на уши» про неприятие зла и все такое, но окружил бы со всех сторон и стрелы их луков на нас бы смотрели со всех сторон… В общем, я ему новости про отравление ваше и хм… казнь наших Посвещенных обсказал… два десятка серебряных проезд тут стоит для нас всех теперь… Будем платить или как..?

- Будем. – кивнула девушка и отсчитала два десятка серебряных из поясного кошеля.

 Когда застава с телегой осталась далеко позади, Асклей попытался возобновить разговор с девушкой:

- Ты не осуждаешь меня, хозяйка..? За то, что я как бы – слуга двух господ оказался и все им рассказал про то в Акополисе..? Все равно же узнали бы скоро… а так – мзда меньше оказалась…

- Не осуждаю. Жизнь такая… - ответила ему девушка и прижала палец к своим губам.

Казак кивнул понимающе и даже не стал оглядываться, как любой на его месте сделал бы…

И лишь когда дорога спустилась через пару верст в ложбину, и стало не видно ни леса с заставой чинайцев, ни самой телеги на дороге, она продолжила разговор все равно тихо:

- Мне наставник сказывал – что слово далеко разносится… особо если чародей услышать хочет то слово… в пределах прямой видимости любое слово услышит… а чинаец тот – чародей…

Асклей кивнул еще раз и завел разговор на нейтральные темы: про акробатов-скоморохов и их умения…

Но едва проехали еще несколько верст, к девушке подскакал Егор и сообщил сразу две вести:

- Хозяйка, странное что-то… и тревожное… Разведчики спереди сообщили – вон там стоит какой-то чинаец… где опять ущелье сужает дорогу нашу… и он – странный весьма… мерцает иногда и окутывается маревом каких-то чародейных защит вроде… а с боков на скалах – приготовлены камни и валуны на подпорках – для камнепада обвального, что может засыпать всю дорогу… а сзади нас догнал как-то давешний чинаец, с телегой который стоял там…

- То есть нас зажали два чародея. – подытожила девушка.

- Подстрелить их и расспросить? – спокойно предложил Егор.

- Подождем пока… Я не понимаю чего-то из происходящего… Почему тот, что спереди, не пропустил нас до уровня подготовленного камнепада? Было бы разумней именно такое, не находишь? А что тот сзади..? Вы ему не преградили дорогу случаем?

- Нет. Вон он подходит уже… щас узнаем верно – что им от нас нужно…

Они подождали, развернув лошадей. Но старик-чинаец только мельком взглянул в их сторону, обошел по обочине и устремился к тому, что стоял в проеме ущелья.

- Вот так дела-а-а… - задумчиво проводил его взглядом Егор: По ходу – у них какие-то разборы промеж собой… А мы тут – с боку припека… пока…

Знакомый чинаец-старик не дошел шагов тридцати до впереди стоящего и встал в какую-то позу с расставленными широко ногами и в полуприседе. Начал совершать какие-то пассы руками перед собой. Потом выкрикнул что-то гортанным голосом. Его противник, а в этом не было уже сомнений у друзей, тоже встал в такую же позу в полуприседе, сделал какой-то сложный жест руками, соединил их и вытянул к старику. Потом ответил ему таким же гортанным выкриком…

А потом начался бой чародеев… От одного к другому полетели какие-то разноцветные молнии, летающие предметы: копья, мечи с широкими лезвиями, шипы какие-то, сосульки, огненные сгустки, а потом и развесистые молнии… И все они либо отражались внезапно появляющимися из воздуха щитами, завесами силовой защиты, каскадами летающих камней, кубами непонятно откуда взявшейся воды, какими-то искрами и прочим, непонятным даже на вид, либо просто исчезали под воздействием выкриков контрзаклинаний…

- Хозяйка… я могу приказать разведчикам… свалить приготовленную засаду из камней на того спереди…

- Подожди пока… Это – не наша битва вообще…

Не успели они обменяться этими словами, как на чародея спереди посыпался тот самый засадный камнепад с обеих сторон ущелья… И это было его концом… Он не сумел выставить силовую защиту еще и от этой угрозы, так как был занят отражением чародейных атак противника… Но когда его уже накрыла лавина камней, успел выстрелить какой-то молнией и поразил старика прямо в живот…

Когда пыль немного улеглась и камни перестали скатываться со стен ущелья, Егор, девушка, Асклей и пара казаков впереди подъехали к месту боя… Казаки спешились и выволокли из-под мелкого крошева щебенки старика… У того был разворочен молнией весь живот, так что кишки приходилось придерживать, чтобы не вываливались, но он был еще жив и оставался в сознании…

- Ты позволишь нам – попытаться помочь тебе? – спросила его девушка, склонившись над стариком.

Тот смотрел на неё ясным взглядом своих узких глаз под набрякшими мешками и морщинами вокруг. Потом с трудом разлепил губы и проговорил совсем почти без акцента:

- Ты ничего не сможешь сделать, дева. Это – не ваша война и не ваша битва. А я – не на вашей стороне. Никакие травы и мази не помогут мне… Дело не только в повреждениях моего тела… молния была с проклятьем… потому сожгите мое тело… иначе тут все вокруг заболеют моровой болезнью вскоре… от которой вы не найдете лекарства… как только я умру, болезнь пойдет изнутри моего тела наружу… торопитесь…

Девушка только покосилась на Егора, и тот сразу выкрикнул приказ складывать кроду неподелеку…

- Благодарю за предупреждение, старче. Мы сожжем твои останки по нашему обычаю, так как не знаем вашего… Почему ты сказал – что не на нашей стороне?

- Я служил своему господину, тот – своему… У нас были разные приказы и потому мы с ним встретились тут…

Девушка подумала немного и спросила:

- А разве тот другой не имел приказа – остановить именно нас… или даже заступить нам дорогу и вернуть вспять..?

- Имел.

- Получается – что ты оказал нам услугу – убив его… пусть даже и по своим непонятным нам причинам.

- Получается. Но я вам – не друг.

- Тем не менее. У нас принято что – «долг платежом красен». Что я могу сделать для тебя, старик..?

Старик долго молчал, дыша уже с явным трудом, хотя и не видно было по его лицу – чтоб ему было больно от ужасной раны живота… Потом сказал неожиданно совсем чистым и не хриплым языком:

- Ты мудра не по годам, дева. Пусть я и не друг вам, а враг… но ты тронула меня своим благородством и твердостью Духа своего. Положи мое тело на ваш костер уже сейчас. Такова моя просьба в ответ на твой вопрос.

- Живым?

- Именно так. Тогда мой Дух и моя Шань взойдет прямо к престолу моего Бога. И это будет моей Честью перед твоей Честью, враг мой.

Девушка распрямилась, вставая и подавая жест рукой Егору. Тот в свою очередь подал жест двум скоморохам и те аккуратно подняли тело старика и понесли его на уже выросшую кроду…

Едва пламя под кродным костром разгорелось, сзади послышался топот копыт и отряд чинайцев числом около сотни подъехал к обозу, развернулся и подскакал к пылающему костру, возле которого стояли только четверо: Прасковья, её брат Хлопуш, Егор и Асклей. Асклей и подбежал к командиру отряда чинайцев, осаживающему своего коня… Он объяснил скороговоркой – что тут произошло, показывая рукой на завал из глыб камня и валунов на дороге… потом объяснил – почему они положили старика-чародея на костер… Командир отряда задал только пару уточняющих вопросов, а потом отдал приказ и все его всадники отряда спешились и встали на колени возле своих лошадей. Сам командир встал на колени последним и стал смотреть на горящий костер…

И тут один из языков пламени вдруг оторвался от костра и, не погаснув, полетел вверх в небо… Чинайцы загомонили разом, выкрикивая какие-то слова, и провожая взглядами улетающий вверх язык пламени… Потом их командир встал и отдал какой-то приказ. Воины его отряда стреножили лошадей и гурьбой бросились к завалу на дороге, начиная его расчищать… На скоморохов чинайцы больше не обращали никакого внимания и попросту игнорировали… Командир их подошел поближе к завалу и созерцал работу своих подчиненных…

Егор вопросительно посмотрел на Прасковью, но та только пожала плечами и подала ему знак – ждать и ни во что не вмешиваться…

Когда чинайцы наконец разгребли завал и достали тело второго погибшего чародея оттуда, то завернули его в мешковину и утащили куда-то к своим лошадям… Дорогу они расчистили быстро, но не полностью… только чтобы обоз мог проехать дальше со своими широкими телегами и повозками… А потом ускакали назад, не попрощавшись никак со скоморохами…

Обоз приготовился продолжить путь, но Прасковья приказала сначала прожечь место гибели чародея… Они облили маслом и прочими горючими составами, что имелись у них для представлений в обозе, и еще какое-то время выждали – пока облитые камни и сама дорога прогорят…

Асклей, как мог, попытался объяснить все произошедшее девушке:

- Их вожди там дома у них – делят сейчас царский престол между собой… Нас они все, конечно, считают своими главными и основными врагами… Но здесь, видимо, столкнулись интересы двух разных претендентов на их царство… Тот, что прислал сюда войска и захватил сию страну горную, послал того спереди – чтобы остановить и развернуть нас назад… а этот наш – получил иной приказ – пропустить нас дальше… Если потом у чинайцев-захватчиков возникнут неприятности любые из-за нас – то Честь пославшего их сюда будет ущемлена или вообще потеряна… Тогда тот второй получит известные преимущества в своих претензиях на царский трон. Потому этот наш старик и подчеркивал в разговоре с тобой – что он нам не друг, а враг все же…

- Похоже на правду. – согласилась с ним девушка: Благодарю. Сама бы я не скоро до всего этого додумалась… У меня совсем нет опыта в таких делах, если честно… Я – еще молодая слишком…

Асклей покивал:

- Ну, а я во всем этом дерьме с молодости – по самые уши… Единственное, что меня интересует сейчас – это тот пламенный язык, что в небо улетел… Ужель и вправду все так сталось, что его душа к ихому богу вознеслась..? И разве ихний бог не под землей живет, а вверху где-то..? Я-то по-иному до сего дня думал…

- Извини, друг. Тут я вообще ничего не знаю… пока…

 2

После полудня они миновали, проехав насквозь, еще один уже большой по сравнению с Акополисом город. На улицах – как вымерло все… Только от домов за оградами выглядывали любопытные лица детей и иногда взрослых.

- Асклей, они что - боятся нас и уже знают – что произошло в твоем Акополисе..?

- Само собой, Прасковья. Само собой. Уже вся сия страна знает все это и в подробностях, мне, правда, не известных пока… тут ведь и почтовые голуби, и ястребы, и даже вороны… Даже в чинайской столице наверняка уже все знают про это… Так что – не жди местных Посвещенных, бегущих к нам с объятиями… Перепуганы все до смерти… Ты ж знаешь уже – как они к этому относятся… к любому насилию…

- Ну, и пес бы с ними… тем более, что мы - как бы торопимся в столицу, которая не столица, за противоядием… к археодонту Целию… Далеко еще..?

- Если не встанем на ночевку, то к сумеркам доедем.

- Твои предложения..?

- Доехать. Там сейчас «олимпиада» как раз проходит… Распорядитель колизея, так называется огромный стадион в центре города почти и чуть на отшибе у гор самых, будет очень рад вашему приезду и предоставит вам место для лагеря рядом или на постоялых дворах, если захотите… У него в этот раз – очень мало представлений и участников… Так уж получилось почему-то… Я с ним знаком… хм… по случаю… и он мне жаловался на такое…

- «Олимпиада» - это что такое?

- Соревнования разные… Поэты, чтецы, музыканты и прочие соревнуются между собой в три этапа… первый – отборочный, второй – промежуточный и третий – основной, до которого доходят лучшие из лучших, что не выбыли на двух первых… Борцы там тоже есть… Но такие… - Асклей поводил растопыренными пальцами в воздухе: Странные будут на ваш взгляд, в общем… Им можно только толкаться и стараться вытолкнуть друг друга за пределы круга. Никаких ухваток и бросков… не говоря уж об ударах рукой или ногой… Даже если борец оцарапает случайно соперника, то тут же считается побежденным и проигравшим…

- То есть, все, связанное так или иначе с боем, опять придется не показывать… - понятливо кивнула девушка: Ладно. Ты сказал – «знаком с распорядителем колизея… хм… по случаю»..?

Асклей вздохнул тяжело и посетовал:

- Тяжело с тобой стало… уж очень понятливая… или я совсем расслабился с тобой… Ну, да. Он – такой же, как и я… Только старше, мудрей… и выше меня по чину… Больше сказать не могу.

- Да и не надо. И за то благодарна. Главное – поговорить можно будет с ним открыто… если что…

- Меня только не выдавай ему.

- Ладно. Само собой.

Столица, которая не столица как бы, действительно показалась перед путниками уже поздним вечером. Она была большим городом, занимавшим огромную впадину-долину, которая была окружена со всех сторон высокими горами и скалами. Примерно на одну треть город рассекала бурная горная река, утекающая в какое-то ущелье в дальнем конце… Город оказался очень причудлив своей архитектурой. Основные крупные каменные здания и замки располагались на склонах гор вокруг, а средина долины оказалась застроена попроще и не только из камня, но и из дерева… Хотя выше двух этажей построек и не было почти вообще… Все же каменные строения были сложены из какого-то белого камня и мрамора светлых расцветок… Хотя сейчас в лучах заходящего солнца город и не выглядел белокаменным, а скорей уж багровым каким-то и навевающим безотчетную тревогу…

Асклей рассказывал девушке и Егору про местные достопримечательности, показывая рукой то в одну сторону, то в другую… Девушка с интересом слушала его иногда смешные и ехидные комментарии… А потом спросила:

- Колизей тот где?

- Вон видишь – слева там стены из камня кругом стоят на противоположной стороне от Великого Храма Просвещения..? Это он и есть… Ближе к нам вдоль скальной стены есть лужайки и сады фруктовые… Там можно будет и лагерь на ночь поставить… Крион вам покажет сам… Вон и он скачет уже навстречь… Туго свое дело знает…

Девушка увидела: что навстречу их обозу по почти пустой дороге и впрямь скачет всадник в сопровождении еще двух позади… Они подскакали ближе и Крион, спрыгнул со своего коня и поклонился им:

- Здравия и Просвещения вам, уважаемые Скоморохи, и тебе, хозяйка бродячего цирка.

- Крион, брось ножкой шаркать… сапоги прохудишь! – рассмеялся Асклей, спрыгнул со своей лошади и бросился в объятия Криона.

Они дружески обнялись за плечи и спины, потискали друг друга, улыбаясь… Потом распались и Асклей продолжил опять громко, как будто и не прошептал что-то другу только что на ухо:

- Они – очень даже свойские люди и не чванливые. Потому – оставь все пустое и сразу по делу давай… Я тебе такое расскажу, что с нами по дороге случилось – ахнешь не раз и не два… А они устали очень… да и хозяйка себя неважно чувствует по известным, наверно, тебе уже причинам… Так что проводи их на постой… лагерем в Садах Истины пусть встанут… а то мало ли… сам понимаешь… В общем, покороче давай управься… Хозяйку зовут Прасковья, старшину её – Егором величать… С ним и обговори плату за выступление… Да не жадничай, скопидом эдакий! Говорю же – простые и свойские они… А уж умельцы какие!!! Ахать все тут вокруг будут завтра и послезавтра…

Прасковья тоже соскочила со своего коня и подошла к друзьям, изображавшим бурную радость от встречи… Но она помнила – что Крион всего пару дней назад жаловался Асклею и потому бурность встречи друзей явно была для каких-то видоков и соглядатаев.

Они раскланялись с Крионом. Потом тот раскланялся с Егором. А затем кавалькада двинулась по объездной дороге к Колизею…

Кроме занятий по обустройству временного лагеря Егор показушно выставил лучников стражи вокруг поляны лагеря, а не показушно и тайно – еще и второе оцепление…

Когда совсем уже стемнело, Крион наведался в походный лагерь еще раз. Он не скрывался и опять пришел в сопровождении двух прислужников своих, молодых и крепких на вид молодых парней, несущих в руках яркие масляные лампы в кристаллической оправе, усиливающей свет. Якобы для того, чтобы обсудить завтрашние части представления цирка. Асклей сопровождал Прасковью и потому был участником разговора и чисто деловая часть разговора закончилась поэтому совсем быстро… Крион со значением посмотрел на друга и тот кивнул, сразу двинувшись к выступу скалы, образовывающему некую нишу. Прасковья с братом последовали за ним и завершал процессию сам Крион, оставивший своих провожатых с лампами на месте…

Кроме ниши в скале обнаружилась еще и небольшая пещера шагов десять в глубину и с крутым спуском вниз. А на полу пещеры бежал звонкий ручеек, вытекающий из-под одной стены пещеры и убегающий под другую напротив.

- Здесь нас никто не подслушает при всем своем желании и любом даже чародейном умении… Проверено и не раз. – пояснил Асклей девушке и та только кивнула в ответ, посмотрев на лицо Криона.

Это было мужественное лицо воина, хоть и выбритое на подбородке и щеках. Длинные волнистые волосы с проседью были схвачены поперек чела красивой серебряной диадемой с изумрудом, а сам он был одет в белоснежную тогу, по местной моде и выдававшую его значительное положение в местном обществе. Остальные горожане носили тоги самых разных светлых, но не белоснежных расцветок, как заметила девушка еще по пути через город…

Он ответил ей таким же прямым взглядом и уже не улыбаясь посмотрел на своего друга достаточно сурово. Тот шмыгнул носом виновато, но ответил ему таким же прямым взглядом:

- Наставник, я только сказал ей – что с тобой можно говорить, как и со мной. Прямо и открыто. А то, что она раскусила меня – так сам плохо учил, значит. Говорит – я как влитой в седле сижу… Казак и всё. И что теперь? Она поклялась не раскрывать наших тайн. А я – её… - последние слова он произнес совсем тихо и никакого вызова в его голосе уже не осталось.

 Крион только устало махнул на него рукой:

- Отрок и есть до сих пор. Влитой, да не влитой… Кто же тебе мешает горбиться хоть немного в седле-то..? Да и когда ты в нем бываешь-то..? Все пехом бегаешь, как савраска, по дорогам-то… Впрочем, ладно. Раз так, так - так. Чего уж теперь..?

Он взглянул на девушку, только мельком скользнув взглядом по лицу улыбающегося Хлопуша:

- Чем помочь тебе, Прасковьюшка, свет наш ясный..?

- Расскажи для начала – что тут среди этих попов в храме творится..? Зачем по-твоему нас отравили? И кто с тем Целием в сговоре..?

Крион вдруг жестко сказал:

- А ты ведь – не наша совсем, девушка… Не нашего роду-племени. И не северная совсем, хоть и имя носишь тамошнее…

Девушка улыбнулась в ответ и кивнула:

- Все верно, атаман. Я – поляница и сирота к тому же. Чем я себя выдала – скажешь..?

Воин смягчился взглядом, вздохнул и пояснил:

- Я приветствовал тебя по-старинному. После такого любая дева в пояс старшему и мужу поклониться должна по обычаю. Хоть шутливо, хоть нет… Но все знают про обычай старинный сей… У тебя же даже в глазах ничего не промелькнуло… Поляница, значит… Дева-воин. Слыхивал, но не видывал пока… Еще что про себя скажешь..?

- Ничего. Пусть наши тайны нашими и останутся. Твои – твоими, мои – моими. Мы с тобой - союзники и этого достаточно.

- Не так. – покачал головой атаман.

- Ты меня, конечно, прощай, Наставник, но сейчас ты не прав. – вмешался в разговор Асклей: Основание одно у меня – ей чистые казаки служат. Истые и роднокровные нам – ручаюсь. А слушаются вовсе не Егора, ейного старшину, а её самою. Егор – как урядник при ней и правая рука… Когда она приказы дает – они только ждут для вида – его приказа… Она – для них есаул, а он – подъесаул и не более…

- Вот ведь…! – не удержалась и всплеснула руками девушка: А говорил – друг мне… Раньше не мог подсказать-то..?

Асклей опять шмыгнул носом и с чуть виноватым видом пожал плечами:

- Да я это токо совсем недавно подметил… Времени не было поделиться… Кончай, а…

- Вы еще подеритесь, а потом поцелуйтесь в итоге… - проворчал атаман, но уже вполне добродушно: Ладно. Отрок и отроковица. Буде.

Он потер крепкой ладонью свой подбородок и пожаловался девушке:

- Самое противное для меня все эти долгие круги лет тут – без бороды жить, да морду скоблить кажный дён… Послух мой меня не убедил окончательно, но и выбора особого у меня не осталось из-за него и его длинного черезчур языка…

Асклей нахмурился от выговора, а потом, решившись, добавил:

- Ладно тода, Наставник. Я токо что еще одно подслушал случайно. Двое казаков шептались, пока навес ставили… один из них упомянул некого «атамана тайного» по имени Светополк… Другой ему в рожу сразу дал, конечно, и велел заткнуться… Теперь что про мое отрочество скажешь..?

- Твоей жешь кобыле да шиповину под хвост! - выругалась девушка, не сдержавшись.

Асклей хохотнул от неожиданности, но тут же добавил, обращаясь к своему атаману:

- Вишь – и ругается по-нашенски зовсим… А ты говоришь – не убедил! Стыд – тебе, Наставник, а мне – похвальба положена. Хоть и не от неё совсем… Прости, Прасковья. Так вышло…

Она скрежетнула зубами и спросила:

- Болтуна сего мне выдашь?

- Выдам. Токо он получил уже от побратима… Мож, послабление будет ему? А то я – как наушник совсем стал… и предатель какой-то… всем, получаюсь… тошно как-то…

- И правда. – вступился за провинившегося казака атаман: Давай забудем это всё… Раз так получилось-то…

Девушка посмотрела на атамана в упор и тот кивнул сразу:

- Я не просто знаю Светополка вашего, мы знакомы давно… Такая вот моя ответная откровенность – тебе…

- И ты тоже...?

- Тайный атаман только нашего Круга. – кивнул атаман.

- Ордынского..?

Он только кивнул в ответ. Потом добавил:

- Раз так. Слушай… все расскажу теперь, что ведаю…

Но рассказать он ничего не успел. Со стороны входа в пещеру раздался какой-то стук по камню… Атаман кивнул Асклею и девушке с братом, и они разом бросились бегом выбираться из пещеры…

На их глазах, едва они выскочили из зева пещеры, произошло странное преступление… Какой-то человек в белой тоге бежал мимо пропустивших его стражей-лучников в направлении центра их временного лагеря. Но тут ему в спину вонзилась вылетевшая из темноты стрела и пронзила ему грудь навылет в районе сердца. Он рухнул на землю и кувыркнувшись один раз замер без движений. Стражи выпустили стрелы в ответ в темноту и оттуда донесся чей-то вскрик. Они бросились туда уже с саблями наголо. А к ним подбегали еще лучники второго круга стражей со стрелами уже на тетивах… Откуда-то со стороны выскочил Егор еще с двумя мечниками и тоже стремглав умчался в темноту, но уже в сопровождении двух ламп, несомых в руках его мечников… Отбежали они недалеко и притащили тело убийцы того, что в белой тоге. Тот к сожалению тоже был уже мертв. Обе стрелы лучников стражи, стрелявших по слуху и в темноту, попали ему точно в грудь и одна пробила сердце.

- Великие Боги Просвещения и все архонты вместе взятые… - тихо выругался Крион и посмотрел на девушку: Вот этот – ваш археодонт Целий. А того не знаю. Но по виду – не местный совсем и наемник чей-то… Одет в тогу, но посмотри – как у него руки загорели по плечи только – броню он носил этим летом, а не тогу, как все тут… А сейчас мне нужно вызвать сюда архонтов и монахов Придела Порядка и Целомудрия. Они такие дела управляют тут у нас и расследуют…

- Обыщите их. – приказала девушка Егору.

- Нас могут видеть и слышать сейчас… - негромко сказал Крион: И так не делают у нас…

Она кивнула и сказала ясно и внятно, напоказ и напослух:

- Уважаемый Крион, ты, может, не ведаешь, но вот этот ваш, с позволения сказать, археодонт Целий отравил меня, моего брата и моего Старшину смертельным ядом. Это он вынудил нас приехать к вам сюда. Теперь он убит. Если я не найду на его теле противоядие для нас, наши дни сочтены. Как ты думаешь – что я буду делать завтра весь день..?

Крион задумчиво смотрел какое-то время на девушку, потом медленно начал отвечать:

- Я думаю… ты начнешь своё собственное дознание проводить…

- Верное умозаключение, уважаемый Крион. А теперь подумай – как я буду сие дознание проводить… Один из Высших жрецов вашего храма и вашей религии оказался повинен в преступлении против безвинных людей, нас. Подло и без причины отравил нас смертельным ядом, от которого противоядия не знают даже жители вашей страны и умирают от оного. Подумал..? А теперь давай посмотрим – насколько твои думы расходятся с моим планом действий… Я завтра соберу на вашей площади всех ваших высших жрецов и предложу им объяснить поведение оного Целия, дать нам противоядие и заплатить виру за преступление оного жреца. Иначе, я их всех, одного за другим, начну резать на мелкие кусочки прямо там на площади… Один из ваших высших жрецов отступил от вашего главного завета веры – ненасилия. Так пусть за него ответят все остальные… Как тебе – такой расклад..?

- Ужасный и демонический по сути.

- Мне моя приближающаяся смерть тоже кажется ужасной и демонической по сути. Вызывай сюда самых опытных из вашего Придела и во главе с самым старшим сего Придела. Они будут моими пленниками и заложниками сразу. А попытаешься предупредить их – и ты станешь таким же. Тебе все понятно, Крион? Выполняй!

Атаман отдал распоряжения одному из своих слуг и тот умчался сразу… Глаза атамана возбужденно поблескивали в отраженном свете ламп и факелов. В карманах Целия противоядия не оказалось: кошелек с деньгами, гребень для волос, какие-то счета старые. У убийцы же обнаружилось пара метательных ножей в ножнах на предплечьях, маленький кусок точильного камня, воск для тетивы лука и больше ничего…

- Что-то я себя плохо чувствую, Крион. Наверно – из-за яда этого… Проводи меня до моей повозки, а потом разбирайтесь тут без меня с моим старшиной Егором…

Но, едва они вышли из круга света, девушка свернула в сторону пещеры и они втроем скрылись в её зеве…

- Прасковья, что же на самом-то деле делать теперь будешь? Противоядие надо поискать в его доме и в храме сегодня же ночью.

- Не надо переживать за нас, атаман. Мы уже не отравлены. Просто Асклей не успел тебе доложить об этом. Я ему недавно совсем сказала об этом. А вот лучше скажи – что еще стоит сделать мне и моим казакам, чтобы и твои любые дела справить теперь… Ситуация в нашу пользу сложилась – потому пользуйся во весь размах… Чинайцы, ведь, не станут вмешиваться, если я действительно резать почти всех подряд тут начну…

Атаман хохотнул и покачал все же головой:

- Всех не всех… но действительно удачно все сложилось, раз так… Я составлю план к утру и обсудим до рассвета еще… Если ты создашь некий хаос в городе… казаки твои будут рыскать везде и якобы по наветам жрецов хватать и казнить при бегстве… чинайцы не успеют реагировать… а вмешиваться сразу и пытаться вас захватить в полон или убить – не решатся… будут согласовывать достаточно долго даже через чародеев своих и их мысленную связь с чародеями на родине своей…

- А кто убил сего Целия по-твоему..?

- Сам в растерянности полной… Там две клики среди жрецов есть… Одни верны заветам ненасилия, другие – за то, что пора что-то делать с чинайцами… Они много раз посылали вести и даже гонцов в столицу, просили любой помощи против нашествия чинайцев… но в ответ только напутствия – терпеть и быть твердыми в вере своей. Понимаешь? Целий был из сопротивленцев, образно говоря… А убить его могли захотеть только непротивленцы, но это им как раз и несвойственно… а тем более найти и привести сюда наемника… это – совсем непросто… тут каждый уступ скальный зрится чинайцами. Их тут – куда больше, чем самих жителей страны… Поэтому я и в растерянности полной… Получается – я не знаю про существование еще каких-то мощных и влиятельных игроков на карте этой страны… или одного хотя бы… Немыслимое что-то… я же тут все и про всех знаю…

- А тебе послух твой доложил про битву чародеев чинайских возле нас..?

- Нет. Не успел еще…

Девушка подробно рассказала все перипетии схватки и разговора с чародеем…

- Ага. Теперь понятней дела обстоят. Чинайцы, служащие втихую своему претенденту на трон, вполне могли подослать такого убийцу. Теперь понятно… Картинка сложилась. Уф. Благодарю, дева. Обязан тебе теперь… И Светополку, раз тебя сюда прислал.

- Он не присылал. Я – вольная. Сама путь себе выбираю. Хоть и уважаю его и готова выполнить любые поручения, если понадобится…

Атаман пристально смотрел некоторое время на девушку, потом медленно проговорил:

- Если бы не подробное описание одной девы… по случаю – тоже поляницы… я бы подумал… мог бы подумать…

- А ты «не бери дурного в голову, а тяжелого – в руки»… - пошутила девушка, но взгляд её был предельно серьезен.

- Не буду. – легко и сразу согласился атаман: Время уже… До увиду перед рассветом..?

- До увиду.

Они до самого рассвета обсуждали все попутные задачи, что предложил им решить Крион, в мельчайших подробностях… В конце атаман осторожно спросил девушку:

- Прасковья, прости что опять… ты уже сказала мне… но… ты сейчас так выглядишь… бледность, синяки под глазами… ты вполне уверена, что вы изцелены от яда..?

- Вполне, атаман. Я уже объясняла Асклею. Белила женские для лица и свинец, которым я натерла под глазами и вокруг… Женские хитрости… Зато все будут видеть признаки отравления. Враги пусть радуются – что нам недолго жить осталось, иные – пусть сочувствуют… и понимают мои резоны и ярость предсмертную…

Огромные мраморные и толстые в два обхвата колонны, поддерживающие высоченные потолки свода купола Великого Храма Просвещения, образовывали правильный круг центрального зала. Посредине зала на постаменте, к которому вели три ступени, стояла слегка конусная четырехугольная мраморная же стела, возносящаяся на половину расстояния до свода купола… Пол был мозаичный и тоже из полированного мрамора, настолько полированного, что ноги скользили, как на льду… Потому, видимо, все жрецы ходили тут в неких чунях, по щиколотку высотой и сделанных из какой-то валяной шерсти…

Прасковья стояла со своим братом и Егором на верхней ступени постамента возле стелы. Лучники, с луками и полными колчанами стрел за спиной, стояли с саблями наголо вокруг трех дюжин всех высших жрецов храма, одетых в белоснежные тоги. Егор вел с ними разговор-дознание… Всю часть с рассвета до этого момента лучники-скоморохи метались по всему городу, выискивая часть этих жрецов, у которых были тут дома и семьи, вытаскивали их сонных и сводили в храм… По ходу дела были решены и задачи, которые поставил перед ними Крион… несколько жрецов были убиты при попытке бегства и пассивного сопротивления аресту и захвату…

Егор подробно и обстоятельно изложил суть дела: указал на вину всего жречества, допустившего немыслимое зло-действо – высший жрец отравил безвинных и первых попавшихся скоморохов, заманив их в их земли намеренно с помощью жрецов Акополиса. И самое плохое – его самого убил какой-то наемник, воспрепятствовав тем самым передаче Целием противоядия им, жертвам обмана и смертного преступления против скоморохов… А потом он вопросил всех разом – кому известен состав противоядия от сего смертного яда..? Жрецы долго и яростно спорили, шушукались между собой… но в итоге признали – что никто из них сего противоядия не знает… На него вывалили целый ворох слухов о самых известных чародеях и целителях, но проживали они не в Мидополисе, а где-то еще… а часть - за пределами их страны…

Егор выслушал их всех внимательно и по очереди. И предложил сначала им самим назначить себе наказание-виру за совершенное преступление против всех Поконов и Законов существующего мира и их собственной страны и веры…

Опять выслушал все предложения внимательно и полностью… Чего только перепуганные и уже изнемогающие от усталости и страха жрецы не предлагали… А потом он объявил свой присуд, повергший всех жрецов в ступор…

По его жесту мечники тут же снесли головы Высшему Археодонту Храма и тому, что возглавлял Придел Порядка и Целомудрия. Остальных жрецов лучники пинками выгнали на главную парадную лестницу Храма и на глазах тысяч собравшихся на площади горожан – спустили по этой лестнице кувырком… некоторых после этой процедуры пришлось уносить на руках, настолько они покалечились…

После этого скоморохи почти опустошили местную сокровищницу Храма и самого города и отбыли с обозом, направляясь на восток в сторону запретного Города Богов. Якобы для того, чтобы поискать там одного целителя, слывшего самым старым и опытным во всей стране…

На выезде из города им неожиданно преградил путь отряд конных чинайцев-лучников, числом примерно в сотню. Егор только один раз выкрикнул приказ – освободить им дорогу. Чинаец командир то ли замешкался, то ли просто не поторопился уступить дорогу, перегороженную явно и намеренно… Егор не стал дожидаться и отдал приказ… Ста вдохов-выдохов не успело пройти – как весь чинайский отряд погиб под меткими стрелами скоморохов. Несколько чинайцев успели выстрелить, но все их стрелы были либо отбиты, либо попали в щиты и повозки… А вот чинайцы полегли все полностью…

Обоз обыскал всех убитых, забрав добычу, отогнал лошадей убитых в сторону и двинулся дальше. Пару раненых чинайцев забрал с собой. Один, впрочем вскоре умер, не дождавшись допроса. Асклей, формально так и считающийся пленником скоморохов еще со времен Акополиса, знал несколько диалектов чинайского и помогал Хвату допрашивать пленника. Потом прискакал во главу колонны обоза и доложил Прасковье:

- Ничего путного узнать не удалось. Ничего он не знает. Воин простой. Где их гарнизон стоит - тебе интересно?

- Если не поперек нашего пути сейчас – то нет, не интересно…

- Хозяйка… у меня вопрос есть к тебе…

- Спрашивай. К чему церемонии разводишь?

- Да неудобный вопрос сей, вот и сомневаюсь малясь… Мы стоко каменьев, драгоценностей и золота с серебром выгребли из сокровищницы-то… Все чинайцы, ведь, уже знают про се… и кто-то захочет отнять их у нас… сто пудов… мож, куда-то переправить богатство-то..? Мы так быстро город покинули, я даже с Наставником ничо обсудить не успел… мож, мне, пока недалеко отъехали – вернуться к нему..? Он людей даст и место подскажет – куда припрятать клад…

Девушка подумала немного и потом посмотрела на собеседника:

- Я и сама уже пожалела – что разграбили сокровищницу… из тех же мыслей исходя… Но сделанного не воротишь… А то, что ты предлагаешь – совсем не годится. Чинайцы что подумают, если… хоть как, но узнают и выяснят – что сокровища у нас исчезли из обоза..?

Что мы их сейчас спрятали по дороге? И где это мы в чужой стране такое место нашли? А если не спрятали, то кому мы в чужой стране такое богатство доверили..? Соображаешь..?

- Ох… - только и вымолвил в ответ казак: Вот я – дурень, ватой набитый вместо мозгов… Прости…

 Отступление 3:

- Я – дура полная, да..?

- Ты - просто девушка-сирота, жившая ранее дикой совсем и одинокой жизнью, в отрыве от людей всех и любых. Так что, если смотреть внимательно и непредвзято на тебя со стороны – ты очень не плохо справляешься со своей ролью… Слегка взбалмошной и властной хозяйки бродячего цирка… Твоя ошибка с сокровищами этими – только усилила твой образ-личину сию и сыграла даже на руку нам… к тебе чинайцы и иные все – так и будут относится в своих сознаниях – как к весьма недальновидной девице и жадной до денег даже перед лицом своей собственной смерти… Ты отвела часть возможных подозрений от нас… Они теперь подготовят тебе засаду, едва ты направишься за пределы страны, но уже не будут столь усиленно пытаться дознаться до всего, что тут в обозе делается, всеми способами и путями…

- Но кто-то… они же соперничают промеж собой… может решить напасть раньше на нас…

- Зачем? Чтобы самим стать, загоняемыми волчьей стаей остальных, зайцами? И куда они повезут отнятое у вас богатство? К себе на родину? Тут прятать попытаются? Вряд ли… Могут попытаться подослать к тебе своего проводника, чтоб приглядывал и привел куда-то при нужде в засаду вас… Это – верней… Жди засланца вскоре… Перекупить и запугать Асклея – тоже вариант… У него – семья в Акополисе…

- А ты с ним… что-нибудь узнал… полезное… там - в столице, которая не столица..?

- Он что-то узнал… своё… только ему понятное… я же – почти ничего… Воин я, а не чародей никакой… Вот отца бы моего сюда… он бы – что-то да сообразил верно… Ему – хоть какой намек или факт жизненный дай – так он про все вокруг рассказать потом сможет… чего и сами люди про себя не знают порой…

 3

Обоз ехал по урочищу с мощными деревьями заполненному в промежутках зарослями густого кустарника. Справа и выше был луг, а дальше уже поднимались высокие горы. Вот оттуда-то и донеслись до обоза пронзительные крики, топот лошадей… Егор отдал короткий приказ и лучники приготовились к обороне обоза…

Но из подлеска на небольшую лужайку выскочил какой-то гибкий и стремительный зверь с торчащей из задней лапы стрелой… Белоснежный с крупными серыми и черными пятнами, длинным пушистым хвостом… Он мгновенно затормозил, пропахав мощными когтями борозды в покрытой травой земле лужайки… оценил обстановку и понял – что пропал. Прасковье показалось: что мощный телом и прекрасный зверь едва не пересчитал количество луков и целящихся в него стрел… И он не сдался. Раскатистый рык вырвался из его горла и он начал огромными скачками начинать разбег на обоз в свою последнюю атаку на врага… и скачки его становились длинней с каждым разом…

Девушка буквально слетела со своей лошади и неожиданно упала на четвереньки, вскидывая вверх и в то же время в запрещающем жесте левую руку. И поймала взгляд зверя во время его очередного прыжка.

- Стой. Я – друг. Отпущу тебя в лес. В лес! Велес!

И огромный зверь неожиданно понял что-то… Он извернулся в прыжке в сторону девушки и вскоре замер прямо перед ней, опять взбороздив когтями землю, чтобы вовремя затормозить. Девушка оторвала свой взгляд от глаз огромной кошки, кивнула ей и встала на ноги, смотря на кусты. Оттуда выломились с полдюжины всадников охоты на зверя. Это были чинайцы с луками наперевес своих седел… Откуда-то со стороны обоза с пронзительным свистом полетела специальная стрела и вонзилась в землю посредине лужайки, куда выскочили уже первые всадники… Чинайцы затормозили, увидев количество направленных на них стрел, и загомонили разом… Один из них выкрикнул на ломаном русском:

- Эта наша барса! Отдайте наша… дабыча…

Снежный барс к тому времени уже развернулся к обидчикам и ответил им устрашающим раскатистым рыком. Прасковья шагнула ближе, положила правую руку на торчащую дыбом шерсть зверя на загривке и махнула рукой, предлагая охотникам убираться отсюда подальше. Те заверещали что-то на своем языке от возмущения… но со стороны обоза в их сторону полетела вторая звуковая стрела и на сей раз она вонзилась прямо под ногами их лошадей. Лошади заржали от страха и начали вставать на дыбы даже… Всадники, крича какие-то угрозы и проклятья, развернули лошадей и скрылись в зарослях…

Егор медленно, чтобы не провоцировать барса, подошел к девушке, вопросительно глядя то на неё, то на огромного зверя…

Девушка продолжала держать свою ладонь на загривке зверя. Тот же тяжело дышал и спокойно рассматривал Егора и остальных лучников, уже ослабивших тетивы , но не убравших стрел с луков и смотрящих в сторону леса и кустарника.

- Это – пард? – спросила девушка Егора.

- Не знаю точно, но здесь таких зовут «ирбиз», хозяйка. Что дальше делать? Он ранен и далеко от этих не убежит…

- Это – она. – задумчиво проронила девушка: Подгони сюда вперед ту крытую телегу, где борта из ткани и поднять их можно. Я попробую её туда заманить и вытащить стрелу. Но ей нужно видеть свободно во все стороны. Понимаешь? Она должна ощущать себя свободной… иначе…

Егор выкрикнул приказ, и вскоре повозку пригнали и подняли тентовые борта, закатав их на крышу повозки. Прасковья слегка потянула барса за загривок в сторону повозки, та заворчала негромко, но одним прыжком заскочила на дно повозки, обнюхала пол, борта и улеглась там. Девушка забралась вслед за ней и мягким нажатием обеих ладоней в бок барса заставила ту улечься на бок, так что стрела, торчащая из её задней ляжки, оказалась торчащей вверх. Кошка опять поворчала, но послушно легла и, повернув голову, стала смотреть на действия девушки. Прасковья же посмотрела на стрелу, потом на Егора:

- Ты не знаешь… или кто из наших – эти чинайские стрелы не с зазубринами случаем..?

- Щас Хвата позову. Он – знахарь по животинам всяким… семейное это у него… А, вон он и сам скачет…

Хват соскочил со своего коня, поправил сумку на плече и сказал быстро:

- Хозяйка, перво-наперво - давай киску травкой особой накормим или обкурим одной другой… Хватанет зубами или когтями – мало не покажется… Такие стрелы чинайские я видел – гарпуном они на оголовке – просто вытащить её не получится… глубоко сидит…

- Готовь настой и для обкуривания - тоже. – решила девушка: Ты таких лечил раньше?

- Откуда? У нас таких сроду не водилось… Только камышовые коты, но они раз в пять меньше этого облома будут… И дикие они, в руки не даются совсем…

- Это – она. – опять поправила девушка.

Вскоре Хват истолок и размял траву в ступке, залил горячей водой, поболтал некоторое время в кувшине с пробковой крышкой и потом налил в глубокую миску.

Девушка поставила миску рядом с мордой кошки и попросила её попить. Та понюхала питье, лизнула один раз, чихнула и больше пить не захотела.

- Щас, хозяйка… - пробормотал Хват, уже раскуривший к тому времени маленькие меха и курилку, пчелиную на вид: Щас понюхает и захочет пить… Валерьянка – она завсегда для кошек-то хороша…

Он выпустил несколько клубов ароматного дыма в сторону морды кошки, та заворчала, но уже как-то слабо и утробно… а девушка заметила: как быстро помутились глаза кошки… А потом кошка действительно захотела пить и вылакала почти всю миску настоя… После этого она уронила голову на дно повозки и стала смотреть на девушку уже сонными и полузакрытыми глазами…

Девушка провела операцию по извлечению стрелы с помощью прокаленного на огне лезвии маленького острого ножа… потом смазала рану целебной мазью из запасов Хвата, но повязку никакую накладывать не стала по совету Хвата. Тот сказал – что кошка все равно сорвет любую повязку и будет зализывать свою рану сама… и так у неё заживет еще быстрей… Когда девушка закончила и на прощанье погладила кошку по шее, та вдруг открыла глаза и посмотрела на неё совершенно чистым и незамутненным взглядом ярких серо-синих глаз…

- Лихо ты со зверюгой эдакой… сговорилась… и управилась. - смущенно сказал Асклей, когда они опять ехали впереди обоза.

Девушка помолчала какое-то время, потом пожала плечами:

- Знаешь… я несколько лет сама в степи жила вместе с животинами самыми разными… и их жизнью почти… Со всеми можно разговаривать, если понимать их и подражать им слегка… кроме шакалов… ненавижу их…

- Ты поэтому на четвереньки встала? – догадался казак.

- Ага. Это чтобы разговор был… как бы на равных… все они это понимают сразу… Ну, и взгляд их держать надо и не отпускать ни за что… а то могут броситься…

И тут сзади до них раздалось самое настоящее мурлыканье. Они развернулись в седлах и увидели: что Хлопуш, правящий левой рукой с поводьями лошадью повозки, слегка неловко из-за дубины за спиной наклонился вбок и правой рукой гладил голову лежащей кошки. И та мурлыкала ему в ответ на ласку…

- Вот, ведь… - потрясенно проговорил Асклей: А я их всегда боялся, когда видел… нашли они друг друга…

- А у них разумы равные… примерно… потому…

Обоз проезжал мимо небольшого селения, расположенного, как тут было в обычае, на склоне какой-то горы. Егор послал в селение несколько скоморохов, обычно занимавшихся в обозе закупкой продовольствия и фуража для лошадей. Те вскоре нагнали обоз и о чем-то доложили Егору, и тот сразу подъехал к Прасковье:

- Парни закупили всякого-разного у тех вон, мимо которых мы проехали… и говорят еще – что вон там, выше в горах, живет какой-то местный провидец… То ли чародей, то ли кто… Но очень уважают его все местные… Они ему еду всякую носят, советов его спрашивают… Долго старец тот там живет… Многие поколения местные к нему ходят…

Девушка задумчиво посмотрела на горы, куда показал ей рукой старшина. С одной стороны, ей очень хотелось поговорить со старцем… С другой, останавливать обоз и ехать к старцу – не только демаскирует истинные мотивации их похода вглубь страны, но и подставит старца – чинайцы наверняка захотят узнать у него – о содержании их беседы… И он может просто не пережить их интереса к сему… Запытают… Потом она приняла решение и сымитировала для доглядчиков-чинайцев, которые двигались скрытно вдоль дороги вокруг них, и о которых Егор давно предупредил её, такое ухудшение её самочувствия, что почти упала с лошади. Асклей успел поддержать падающую в обморок девушку в последний якобы момент. Обоз остановился и принялся разбивать лагерь и стоянку на ночь раньше обычного времени. Стражники начали прочесывать окрестности, заставляя доглядчиков отъехать дальше от дороги…

Прасковья вышла из своей повозки в сумерках и подошла к костру, у которого готовили ужин Егор, её брат и Асклей.

- Чинайцев отогнали подальше? – негромко спросила девушка Егора.

- Очень даже подальше получилось. – ухмыльнулся старшина: В сторону гор там справа – их вообще не осталось… За версту ни одного нет щас. Ты хочешь сама сходить туда к отшельнику? Может, мне парней своих послать к нему, чтобы привели его сюда… или поближе просто..? В горах могут еще заслоны чинайцев обнаружиться… мож, там еще тропы есть, параллельные дороге сей…

Девушка не успела ответить. Со стороны перелеска раздался крик какой-то птицы, сигнал для Егора, и тот подхватился с места и убежал в ту сторону… Вскоре он вернулся и не один. Рядом с ним шел старец, одетый не по местной моде в серые штаны и рубаху косоворотку…

Девушка встала навстречу подходящим и вежливо наклонила голову в поклоне старцу, пробормотав слова приветствия… Тот ответил:

- И вам всем здравия, родичи. Я – Зареслав, Зарис по-местному… Прослышал вот про вас и пришел… познакомиться…

Девушка покосилась на Асклея, тот понял смысл её безмолвного вопроса и едва заметно отрицательно качнул головой – мол, нет, не известный ему и его атаману старец…

Старец поужинал вместе с ними, а потом откинулся спиной на седло, которое ему подложил Асклей для удобства сидения у костра, держа в руках пиалу с настоем сорокового сбора и с видимым удовольствием прихлебывая напиток. И посмотрел в глаза девушки. Та поняла и спросила:

- Старче Зареслав, сколько тебе лет..?

- Шестьсот с небольшим. А сюда я пришел и поселился здесь около трехсот лет назад…

- Ты – чародей..?

- Не люблю этого слова. Кудесник - будет правильней и приятней для меня…

Девушка кивнула и наклонила голову уважительно. Старец оценил уважение девушки и продолжил сам:

- Кто вы – мне понятно. Поэтому спрашивайте сами… Что мне ведомо – расскажу вам… А ведомо мне многое, хоть и не все… Я блуждаю своим духом по всей этой стране и все вижу…

Девушка переглянулась с Егором и Асклеем… И для начала спросила:

- А кто мы, как ты ведаешь..?

- Доглядчики «тайных атаманов». Наконец-то они заинтересовались происходящим тут. Видимо, причиной стал захват страны чинайцами и все последовавшее за этим… Давно пора было.

- В чем причина твоего мнения – что давно пора было..?

- Страна сия начала вымирать и деградировать задолго до захвата чинайцами. Первой и основной частью сего упадка стало почти полное остановление торговых соотношений с миром вокруг. Здесь почти нет золота, серебра, железа, меди и прочих земных богатств… Количество денежного богатства страны начало падать из-за того, что реальная власть перешла от витязей-правителей к жрецам, которые заинтересованы больше в насаждении новой веры, чем в правильном соотношении реальных богатств людей страны и наличием денег, как инструмента сношений с остальным миром… Я не помню ни одного торгового каравана извне на протяжении последней полутора сотни лет… Десять кругов…

- Прости, отче… Я – молода и мало понимаю в таких сложных понятиях. Общую суть я поняла впрочем…

- Хорошо. А затем пришли чинайцы и их действия ускорили процесс упадка в стране. Они забирают в полон и уводят больше половины молодых женщин и девушек, и больше половины всех детей, включая отроков – уводят в свою страну и делают их там своими рабами… А поскольку их отряды часто противоборствуют тайно промеж собой и не имеют центрального командования, то представь себе – что будет с любым поселением и родом людей, из которого заберут в одно лето два раза подряд всех девушек и детей… А потом через пять лет опять ополовинят подросших… и еще раз оставшуюся половину, если опять разные отряды чинайцев придут за своей данью… Конец этой страны – не за горами… Скоро тут останутся одни остатки былого величия и жизни… Старики вымрут за одно поколение вероятней всего…

Девушка кивнула и, подумав немного, спросила:

- Что такое «город богов» и вообще вся эта странная новая вера..?

- Это – иномиряне, прилетевшие сюда со звезд. Их магия и чародейство основаны на каких-то бездушных механизмах. Город богов – место для проживания избранных последователей новой веры. Туда я не могу проникнуть ни своим «духом», ни «телом моего разума» даже… Уж очень мощная там защита… К тому же там проживают часто сами иномиряне. Они давно меня увидели и много раз пытались захватить в полон мой Дух и тело моего разума. И когда я пытался проникнуть за защиту города богов… и когда я пытался выбраться за пределы купола общей защиты всей этой страны… Они также несколько раз пытались захватить меня, прилетая на своих небесных кораблях прямо к моему дому и пытаясь проникнуть внутрь моего тела и таким образом взять меня в полон… Но я слишком стар и опытен для них и их механизмов… Потому они только безуспешно терзали мое тело, но не смогли обнаружить внутри него ни моего духа, ни тела моего разума… И с некоторых пор они оставили свои попытки и почти не обращают на меня никакого внимания, когда я пытаюсь опять проникнуть за их защиты…

- А почему они… ничего не делают с чинайцами..? Разве на чинайцев их защиты не работают… то есть против чинайцев..?

- Защита города богов работает на всех живущих и даже на животных… А вот внешняя защита вокруг всей страны… хм… она скорей не выпускает никого отсюда и сюда… в духе и в теле разума… и это всё…

- А новая вера? Это уловка для нас? То есть для покоренных жителей этой страны..?

- Нет. Они искренне верят и сами в то, чему учат Посвещенных тут… Видимо: Земля, с которой они прилетели сюда к нам, как-то живет по постулатам этой веры и не приходит в упадок… Или очень медленно приходит к оному… Полагаю – дело тут в том, что на их Земле население - более древнее и однонародное в общем смысле этого слова… В таком случае деградация их населения может сдерживаться или вовсе отсутствовать. И можно даже сказать – что процесс сей их жизни носит развивающий и эволюционных характер векторной направленности, параллельный нашему древнему… Нам здесь их вера не подходит, но они продолжают внедрять её в наш путь развития с упорством муравьев и упрямством ослов… Вот сейчас прямо их очередная попытка здесь идет к полному краху из-за оккупации чинайцев, но они и пальцем не шевелят – чтобы чинайцев хоть как-то окоротить…

- Очередная попытка..? А были и раньше..?

- И не раз. – кивнул спокойно старец и протянул свою пиалу Егору за очередной порцией напитка. Егор налил ему деревянным черпаком горячего настоя, старец отхлебнул, причмокнул от удовольствия и продолжил: Я общался несколько раз с их Великими Посвещенными и те рассказывали мне некие истории со слов самих иномирян…

- Отче, расскажи мне подробно все эти истории. Будь добр. И не смотри на то, что я по молодсти моей что-то не понимаю в твоих словах… Каждое твое слово будет понято иными, кто намного мудрей меня. Каждое слово, отче…

Старец несколько удивленно посмотрел на девушку, потом на Егора, Хлопуша и Асклея…

Девушка поняла его сомнения и пояснила:

- Мой блаженный брат Хлопуш может повторить речи любого человека, которые слышал в течение всей своей жизни, слово в слово…

- Ущербность в одном развивает и поддерживает все остальные способности. – кивнул старец, рассматривая Хлопуша опять, потом добавил: Я мог бы попытаться излечить его позвоночник… Мне приходилось таким заниматься, когда ко мне приносили упавших со скал…

- Потом, отче. Сейчас твои драгоценные Знания – важней. Для всех…

Старец кивнул и начал свое повествование, со всей очевидностью вспоминая каждое, услышанное и им самим, слово от Посвещенных… Его рассказы затянулись до самого рассвета…

 Отступление 4:

- Нам необычайно повезло, послух. Такого видока и дознатчика, как старче Зареслав, нам самим и не мечталось даже повстречать… Нам с Громобоем надо бы еще с ним пообщаться… То есть, тебе с ним поговорить, конечно… А мы послушали бы… Про эти их механизмы силовой защиты города богов… Любые его Знания и даже догадки… Понимаешь? Я не пойму и половины, но Громобой узнает все, что стоит ему знать… А потом и я… сначала в упрощенном для меня варианте, разумеется…

- Я поняла. Как только он проснется – я продолжу расспросы. А что нам всем теперь делать..? Продолжать двигаться обозом в сторону города богов, или..?

Мстигой подумал немного и начал медленно говорить:

- По сути… если сейчас иномирян там нету… то и нам там делать особо нечего…

- Разрушить сие логово иномирян. Выжечь его и камня на камне там не оставить. – несколько кровожадно предложила девушка: А чего они тут?! Пусть улетают отсюда и не лезут к нам со своими тупостями…

Мстигой улыбнулся и кивнул:

- А их механизмы..? или тамошние Посвещенные предупредят иномирян в основном лагере… Они начнут обстреливать нас со своих небесных кораблей… и потом встретят нас во всеоружии, когда мы наконец доберемся до их центрального лагеря-базы… А он, судя по рассказам Зареслава – далеко на юго-западе отсюда… За три тыщи верст отсюда… или около того…

Девушка смущенно потупила глаза и вздохнула, признавая резонность слов Наставника. Он кивнул одобрительно и сказал:

- Сегодня продолжай изображать недомогание от яда и разговаривай с Зареславом… А потом разворачивай обоз и по кратчайшему пути двигайся на юго-запад. Асклея отпусти, ему не по дороге будет теперь. Пусть домой возвращается или к своему атаману в столицу…

- А если нас попытаются ограбить чинайцы..?

Мстигой замер. Девушка молчала, уже зная: что если он так замолкает и его взгляд становится таким отстраненным, то в это время он разумом своим общается с сознанием меча-кладенца Громобоя. Наконец взгляд его стал осмысленным и он сказал:

- Попроси Зареслава - проводить вас до границы. Он - не только кудесник, умеющий гулять своим Духом и телом своего разума. Он – боевой чародей. И любые чинайские здесь – ему не ровня. Только если все вместе соберутся, а это – невозможно…

 4

Обозу пришлось вернуться к Мидополису, чтобы оттуда выбрать кратчайшую дорогу на юго-запад из страны… Других нужных теперь скоморохам дорог среди гор не было.

Прасковья вызвала через Асклея на встречу с собой тайного атамана Криона… Тот приехал уже в сумерках и она устроила разговор между атаманом и кудесником Зареславом. Те сразу нашли общий язык и понимали друг друга буквально с полуслова …

В итоге решено было оставить подавляющую часть захваченных Прасковьей богатств столицы в распоряжение Криона. Используя их правильно, он фактически становился хозяином всей страны. Пусть номинально жрецы Посвещенные и оставались властью, но фактически почти любые их нововведения отныне станут поддерживаться или блокироваться тайным атаманом…

Воодушевленно блестя глазами, Крион поделился с друзьями своими планами. А они были впечатляющи: используя прецедент с отравлением скоморохов и оккупационные войска чинайцев, он намеревался сначала вызвать казачьи полки из столицы… а пока они будут двигаться сюда, подкупит чинайского претендента на трон чинайцев и тот совсем развалит руководство чинайской оккупационной армией здесь… А потом подойдут полки казачьи и выметут чинайцев вообще отсюда за пределы границ страны… А потом разберутся и с новой верой и её жрецами… Она перестанет быть государственной и обязательной для всех жителей страны. Пусть люди сами выбирают… и переселяются к городу богов поближе, если выберут новую веру… и выживают там, как хотят и смогут… за новой границей, которую установят казачьи полки поначалу…

Излеченная кошка подружилась с Прасковьей настолько, что не захотела уходить от людей и теперь: то бегала впереди обоза, сопровождая авангард разведчиков и охотясь в то же время, то сопровождая охрану с флангов… Но к вечеру возвращалась к Прасковье и Хлопушу, которого тоже выделяла как-то особо из всех остальных. Она была очень умна и быстро училась командам любым, которые предлагали ей выполнять разведчики…

Обоз покинул страну «странных посвещенных» и угроза разбойного нападения чинайцев отпала сама собой. Теперь их путь лежал не по привычным прямоезжим трактам, а просто по главной дороге, которая петляла между гор, долин и лесов, то приближаясь к крупным городам, то огибая их за многие версты… Прасковья выбирала объездные дороги чаще всего, и представления устраивала только в небольших станицах и поселениях. Рода их населявшие были, как правило, казаками или бывшими таковыми ранее… Поэтому все представления проходили «на ура» и приносили немалый доход, так что проблем со снабжением продуктами и фуражом не было вовсе, и скоморохи даже получали приличное содержание деньгами… Некоторые из них даже посылали с почтовыми нарочными свои личные сбережения в свои рода и своим семьям…

В одном из селений после представления и на следующее утро, когда скоморохи уже укладывали в повозки и телеги их последний демонтированный инвентарь, к Прасковье пришел седой атаман станицы в сопровождении дюжего молодца, впрочем далеко уже не молодого, судя по количеству седины в волосах и бороде.

- Доброго утра, хозяйка Прасковья. – поздоровались с ней гости.

Она ответила с благожелательным выражением лица и вопросительно посмотрела на них. Было понятно – что они пришли не просто так, а по делу, ведь плату за представление она уже получила, да и с самим атаманом общалась весь вечер на пиру, устроенном в их честь…

- Клин вот одолел меня совсем… - смутившись, посетовал атаман, кивнув в сторону молодца: Спасу нет от абаната… Просится - с вами поехать и скоморохом стать… Полкруга лет шастал по северам до этого… потом на югах отсель… а терича опять на юга хочет… И то сказать – шатун он… Семьей до сих пор не обзавелся… А уж сколь дивчин по нему сохнет нашенских… а он все нос воротит и на сторону глядит…

- А что он сам за себя не говорит? – полюбопытствовала напрямик девушка, рассматривая стать молодца.

- Да не больно разговорчивый он… Хоть и не молчальник совсем. А меня попросил Слово за него сказать… хм… потому что сын он мне… из средних… Ну… шоб ты не подумала чево… не просто приблудень какой, то исть…

- У меня нет в цирке людей, кто не при Деле моем. Что он умеет и чем будет полезен остальным всем скоморохам..?

- Лепой владеет, Навью, в Маре даже ходить умеет… недолго, правда… «Пластун» он, в общем. Справный казак и Наставник был бы для нашей молоди, ежли б не мытарь бродяжный был…

- Навь и Мара – это интересно… Жаль – показывать такого нельзя на представлениях… В чем твоя цель, Клин..? Зачем с нами просишься..?

Пластун внимательно посмотрел в глаза девушки и начал отвечать, медленно роняя слова:

- Мое полное имя Кленосвет, а Клином меня с отрочества прозывают, потому что в любом деле я клином становлюсь и всем мешаю во всем… Не знаю, уважаемая Прасковья, кто был твоим Наставником, но уверен – что ты владеешь «сечей Радогора»… Либо «тайный атаман» какой, либо кто-то из северных Орденских Витязей наставлял тебя в сем умении Великом… Потому и хочу стать твоим послухом и ехать с вами… Пользу же с меня – сами скоморохи может подскажут… Посмотрят – что я умею, да и придумают мне какой способ - людей веселить вместе с ними…

- А сам их учить Лепе, Нави и Маре – будешь..?

- Буду. Справные казаки, хоть и не нашего рода… И сам буду учиться и с ними поделюсь Знаниями…

Девушка кивнула и добавила:

- Только «казаками» их больше никогда не называй. Нигде, никогда и никому… Мои люди они… скоморохи бродячего цирка… слуги мои и всё… Не хочу лишних и досужих разговоров на эти темы…

- Слуги..?

- И тебе придется Клятву Служения дать мне… Сроком на одно лето от сего дня… Тебя не устраивают такие условия договора промеж нами..?

Казак помялся немного и честно признался:

- Никому никогда не служил… Да еще под Клятвой Служения…

Девушка пожала плечами:

- Меня, брата моего и старшину неделю назад отравили насмерть… те, непротивленцы Злу и посвещенные как бы Добру и Просвещению, что на северо-восток отсюда в горной стране живут… Да и разбойники иногда наскакивают… Жизнь такая нынче… А мы – не овечки… совсем нет…

- А яд какой..? – встрял озаботившийся атаман: У нас ведун живет, лучший целитель во всей округе…

- Яд гриба одного редкого, на опенки похожего… за месяц разлагает печень… Благодарю за заботу, атаман, но мы уже справились с напастью этой…

- Ладно, коли так. Но все равно надо гонцов послать в столицу… такое злодейство…

- Уже послали. И столицу их я ограбила за то… а потом отдала богатства их сокровищницы на благое Дело одно… Скоро вести придут – сами узнаете… А пока – молчок… Не гоже – ранее брани слова метать попусту…

Клин посмотрел опять на девушку и кивнул:

- Я согласен на все твои условия, хозяйка Прасковья. Примешь меня к себе..?

Девушка только кивнула.

У Клина оказались карты всех стран, что лежали на юге, да он и сам знал многие дороги, туда ведущие, по своим предыдущим походам, поэтому теперь он ехал всегда рядом с девушкой впереди обоза, а вечером они обсуждали по картам дальнейший путь обоза и выбирали дороги…

Сам же он действительно оказался весьма немногословным и потому большую часть времени ежедневного похода молчал, если девушка не начинала расспрашивать его о чем-нибудь… А вот вечерами, если не было представления, они с Прасковьей занимались мечным боем… потом он уходил в общий лагерь к скоморохам, и там сам уже наставлял их в казачьей премудрости СПАС-а… Впрочем Прасковья тоже ходила слушать и смотреть его наставления…

Егор и все остальные были просто в восторге… И вопрос – чем зарабатывать и Клину во время скоморошьих представлений даже не поднимался ни разу… Клин как-то сам собой стал для всех Наставником и весьма уважаемым к тому же… А потом он выбрал круг послухов, и стал заниматься только с ними и отдельно от остальных… Вроде бы – понятное дело и обычное, но он запретил остальным даже слушать и смотреть за выбранными им шестнадцатью казаками и их занятиями… Прасковья спросила его – почему он так странно себя ведет в этом отношении. Он ответил ей – что не хочет терять время на неспособных к его наставничеству и обучению, а они только отвлекают его послухов, у которых такие способности есть… да и то – не у всех, потому он скоро еще убавит кого-то из его круга… Девушке это почему-то не понравилось сразу, но она отложила принятие решения на после разговора со своим Наставником Мстигоем. Но в тот же вечер произошла стычка с малой дружиной какого-то местного хана… А на следующий день их остановила полусотня казачьей стражи тракта. Не молодой уже есаул, командовавших стражей, объявил дознание и остановил обоз почти на полдня… Им прислали весть: что скомороший цирк грабит на тракте и даже пленных в рабство везет… Прасковья не стала вступать в пререкания с есаулом и дозволила стражам тракта обыскать обоз. По итогам досмотра есаул принес свои извинения и рассказал все, что знал про принесшего облыжную весть про цирк. И уехал со своей полусотней вверх по тракту – выяснять: откуда на цирк наветы идут и кто и зачем их посылает… Это было серьезное преступление на тракте и доследование будет скорым и жестким…

Обоз из-за всего этого далеко не продвинулся и встал лагерем на ночевку в подходящей долине недалеко от тракта…

Вечером, сидя у костра, Егор поделился с девушкой своими мыслями:

- Что-то неладное творится, хозяйка… Как-то все одно к одному складывается… и пагано… Клин вот «воду мутить» начал… теперь наветы эти… Странно… облыжные уж очень… Ну, обвинили бы в каких злодействах в горной стране… мол, столицу разграбили, людей посекли невинных… или ишо что в таком духе… А тут… ерунда кака-то…

Девушка подумала недолго, потом уточнила:

- Ты про Клина… Ужель сомнения какие в казаках наших появились у тебя..?

- Нет. Не так. Сомнений в побратимах нету… Они просто роли справно свои играют… подыгрывают Клину… вроде бы разброд и зависть у нас… к его послухам… и те как бы носы пред остальными задирают… Он видит, слышит все это… и как бы не обращает внимания… но продолжает наставлять свой круг – что они избранные им и большего достойны, чем скоморошествовать токо… Думаю – ватагу сбирает… и поход какой-то в итоге затевает… Ватага же с малого круга приближенных и строится…

- То есть, ты считаешь: что нас он выбрал для сего не случайно… и клятву служения мне нарушит скоро..?

Старшина подумал и кивнул:

- Мы - первые подходящие воины, что в его селение завернули за последний год… Он стоко там и жил до нас… Так что – случайно выбрал… или не выбирал вовсе… сами наехали к ним туда… И да – скоро нарушит клятву… Понять бы еще – как… На тракте такое особо не допустимо… Усечение головы за такое – самое обычное дело… Весь тракт супротив него одного встанет… Закон тракта свещенен. Не понимаю – на что он рассчитывает…

- Скоро узнаем. – вздохнула девушка: Мудрый все же наш Наставник… Как будто предвидел такое… и не такое наверно тоже…

- Да уж.

- А зачем ему ватага, как думаешь..?

- Наверно, одно из царств мелких тут на меч взять схотел и царем там самому стать… Сама ведь знаешь – если малый круг вокруг вожака есть и крепкий – рать быстро сбирается вокруг такого стержня… И отбросы и разбойники… но и прочий люд, обиженный, например, царем каким и его прихвостнями и желающий мстить… Да и наемников свободных полным-полно…Тут такое – не редкость. Доходят до нас такие вести постоянно… все со всеми воюют тута уже давно… Царства возникают и падают под мечами очередного завоевателя…

А про остальное – что скажешь, хозяйка? Мнится мне аль нет? И у тебя такие предчувствия есть схожие..?

Девушка посмотрела по сторонам, оглядывая деревья вокруг и взгорья, потом сказала задумчиво:

- Да нет, Егор… Не мнится тебе. Вчера отравленные заранее воины какого-то местного хана наскочили… раненых побросали и утекли в итоге… Будто знали – что допросить не успеем все одно… Сегодня разъездом стражи тракта нас на полдня остановили… Ты это место для стоянки как выбрал? Тут еще подходящие есть поблизости..?

- Нет боле подходящих для нас… это одно… Думаешь..?

Девушка кивнула:

- Думаю: нас намеренно тормозили два дня, чтобы сегодня мы именно здесь оказались…

- Засада? Но разведчики все тут на версты осмотрели… Сам такое приказал… И два поста намеренно дальше выставил… и в ту сторону по распадку и в ту… а больше тут подходящих подходов к нам и нету… Может, снимемся и дальше по тракту двинемся тода..?

- Уже поздно.

- Не понимаю. Хоть всю ночь ехать по тракту будем… Почему поздно? Пусть нагоняют по тракту нас лиходеи-то…

Девушка пожала плечами:

- Я не знаю – почему поздно… то ли обвал нам впереди горный приготовили, то ли сель на нас спустят… но впереди – точно опасно… ночью… Кошка моя безпокоилась сильно… а как встали тут – успокоилась сразу…

Девушка погладила по шерсти загривка, лежащую возле неё огромную кошку-парда. Та жмурила глаза на отблески костра и тихо мурлыкнула в ответ на ласку девушки…

Егор усмехнулся и покачал головой:

- Чисто домашняя кошка мурлычет… Даже не думал – что такие барсы на такое способны… Я усилю охрану сегодня… да и спать разрешу только раненым…

Девушка кивнула:

- И лучников добавь во второй круг стражей. И огненный круг прокопай и разлей. И факелы приготовь лучникам… И вот еще что… Повозки тоже кругом поставь… Внешний круг – тяжелыми телегами, внутренний – повозками сцепленными и занайтованными к земле кольями. Как перед бурей…

Старшина ненадолго ушел и весь лагерь пришел в тихое, но слаженное движение…

Когда Егор вернулся и сел у костра с девушкой, то покрутил головой и сообщил:

- Клин своих не спать, а как бы ходить в Нави отправил… Мол, в дозор пойдут телами своими тонкими и всех вражин заранее встретят… А ходцов-то всего трое средь них на такое способных уже… За дураков нас с тобой совсем уж держать стал…

Девушка почти равнодушно пожала плечами:

- «Кошка скребет себе на хребет». Пусть его… Мож, последняя радость у человека случается в этой жизни… всех перехитрил и великим вождем стал наконец… Целый год под отцом в станице сиднем сидел – планы свои соображал… и все у него получается ноне…

- Ну, да… Атаман ватаги вольной… Опа… - Егор озадаченно посмотрел на девушку: А ведь, я, кажись, знаю, хозяйка – как он клятву служение тебе нарушить сбирается…

Девушка заинтересованно посмотрела на него, и он продолжил:

- Есть такой закон ватаги любой – любой может оспорить ватажного атамана, если тот под угрозу всю ватагу подставил, например… Апосля такого обвинения, спорящий обязан вступить с атаманом в поединок личный. И так ватажные атаманы и сменяются всегда… Только после личного поединка и как правило смертного… Шоб единство ватаги сохранялось, старый атаман должен умереть…

Девушка подумала немного и медленно покачала головой:

- Но у нас – не ватага. Скомороший цирк подчиняется иным законам. Я – хозяйка всего имущества тут и вы – просто служите мне по клятве временной, а я плачу вам содержание и награду иную с прибыли…

Старшина покачал головой:

- Ты не понимаешь, хозяйка… Законы ватаги и ватажного атамана – древние, как мир… как в волчьей стае, примерно… они помогали нам выжить после всех Великих Разоров Мировых… они – в крови у нас… Честь ватажного атамана – превыше его жизни… так было всегда…

- Значит… если сегодня ночью на нас нападут как-то… завтра он вызовет меня на поединок..?

- Верней всего… И даже мне вступиться нельзя будет… Честь ватажного атамана… Твоя Честь, хозяйка… Хорошо – что Наставник как будто и такое предусмотрел… Теперь нам такое не опасно… Башку ему сразу снесем, да и все… Клятва Великого Служения выше даже таких Древних Законов выживания нашего…

Девушка задумчиво покивала, но тему разговора продолжать не стала…

Неожиданно почти вместе прибежали с докладом двое дозорных со стороны тракта и сообщили: что по тракту в нескольких верстах спереди и сзади скачут клановые воины. На сближение. И числом их – несколько сотен по меньшей мере… Егор резко спросил обоих дозорных – какие прапоры и стяги у конных. Один не знал, а второй только выдохнул одно слово: «двуликие»… Егор кивнул и жестом отпустил дозорных, которые тут же бросились назад к тракту и исчезли в ночи.

- Беда. Двуликие – это клан наемных убийц, хозяйка… Они всегда рубятся только по заказу и берут плату вперед и полностью… И всегда исполняют заказы… Все про то знают… На тракте не балуют никогда, потому стража тракта с ними никогда и не схлестывается… Однако сейчас… что-то мне подсказывает… нарушат они свои обычаи… Видать, немало им кто-то заплатил за наши головы…

Девушка кивнула:

- Я слышала про «двуликих»… Их так называют, потому что они шлемы из человечьих черепов делают и на затылке их носят… Однажды даже сама хотела нанять их… да денег не было у меня… Что делать будем, Егор? Уходить по распадку в горы? Пока не поздно…

- Думаю – там нас точно обвалы ждут, хозяйка… Двуликие – мастера обвалов и завалов известные… Падальщики… Сечься не любят… Если б днем… мы бы - как раскаленный нож сквозь масло… А сейчас… Лучников среди них нет вовсе… а вот самострелы – у каждого… Хорошо – что ты телеги приказала вперед поставить… не подберутся вплотную-то… да и огненный круг опять же… Навесом да из-за повозок и фургонов мы им быстро окорот сделаем… А они только с одной стороны наскочить могут, со стороны тракта… Так что тут нам их стрелы самострельные не страшны будут… Пошлю по дюжине с каждого края их орды, и они у меня кровью своей умоются сразу…

Егор ненадолго убежал, приказывая казакам готовиться к битве. Потом вернулся и опять присел возле костра… и покачал головой:

- А Клин так и не послушался меня… Для вида покивал, но послухам своим команды готовиться к сече не дал… Они для него и делают вид – что спят… Если из-за него хоть какая задержка будет – сам ему башку снесу поутру…

Неожиданно в их разговор вмешался Хлопуш:

- Лыка… у-у-у… Лыка… Хлопуш…

Он встревоженно обнимал и гладил за шею горного барса, которого Прасковья именовала Мурлыкой с некоторых пор… Та же стояла напряженной со вздыбленной шерстью, скалила клыки и угрожающе взрыкивала. Смотрела она при этом вовсе не в сторону тракта, как ожидалось, а куда-то вглубь деревьев, окружающих долину назад и параллельно тракту…

- Там есть дозорные? – спросила девушка Егора.

- Само собой. Два схрона. Один напротив, куда Мурлыка рычит и смотрит, второй -повыше по склону, шагах в двухстах. Ага… Вон сверху как раз сигнал подают… Щас узнаем…

Егор некоторое время следил за миганием огонька со склона, потом начал сообщать, переводя сигналы дозора:

- Схрон, что супротив нас – накрыт какими-то чарами… Казаки вроде живы, но квелые какие-то, еле двигаются и на сигналы не реагируют… И к ним какие-то люди подбираются… и еще… нелюдь какая-то ко всему… трое людей и одна нелюдь… большая размером…

- Они что – за пределы защиты «ставов» вышли? Дозорные, что насупротив нас..? – быстро спросила она.

- Не должны бы… - неуверенно ответил Егор и сам начал подавать какие-то сигналы дозорным со взгорка переносной лампой-фонарем, двигая специальной заслонкой… Получил ответ и покаялся: А ведь вышли за ставы-то… Потому и их и накрыло заклятьем каким-то… А на нас, видать, чародей какой-то идет со слугами своими…

Девушка вскочила на ноги и почти не раздумывала:

- Хвата - со мной и еще троих лучников. Пока двуликие еще не напали – успею побратимов выручить… Мурлыка, вперед! Веди…

- Может - я схожу..? – почти безнадежным тоном спросил Егор.

- Тебе тут оборону держать вскоре. А у меня – защитный амулет и Мурлыка… А парней порешат между делом, чтоб за спиной не оставлять угрозу… Сам же понимаешь все…

И девушка побежала в темноту вслед за барсом, сопровождаемая Хватом, справным следопытом и разведчиком, с которым подружилась за последнее время и часто общалась на марше. Трое лучников побежали чуть сзади и сбоку, подсвечивая переносными лампами, дающими узкие и яркие световые лучи вперед…

Хват бежал, безшумно и ловко огибая деревья и кусты, встречающиеся на их пути. Шепотом сообщил девушке:

- Я сам сей пост ставил… знаю где…

Они добежали до небольшой полянки и он резко свернул вправо к зарослям густых кустов… Трое дозорных и впрямь были какие-то квелые и не ответили на его тихий посвист… они даже не оглянулись на них…

Хват кивнул лучникам сопровождения и те, подхватили своих побратимов под руки с земли и потащили их почти волоком в сторону лагеря… Но далеко не успели увести…

На поляну с утробным рыком выметнулась какая-то туша волосатого чудовища, раза в два выше человека, но согнутая и двигающаяся мелкими прыжками и как-то боком. Передними руками туша при скачках опиралась иногда на землю. Следом шли три человека по виду, двое несли какие-то светильники, дающие лучи света на тропинку перед ними.

- Всем стоять! – крикнула девушка: Кто вы и зачем идете к нашему лагерю!?

Трое людей остановились и двое подручных мага начали светить в сторону девушки, которая выступила из-за ствола дерева и стояла открыто. Возле её правой ноги порыкивала и передергивала встопорщенной шерстью Мурлыка.

Ответа от чародея не последовало. Точней последовал один ответ – он что-то негромко скомандовал своему чудовищу и то, выпрямившись во весь рост, бросилось в сторону девушки опять как-то боком…

Свистнули сразу три стрелы – и все три просто отскочили от тела чудовища. Впрочем одна стрела ударила его в щеку возле глаза и чудовище слегка притормозило свой разгон атаки и схватилось рукой за щеку, заревев не столько от боли, сколько от ярости… И тут ему на грудь прыгнула Мурлыка, целясь оскаленными клыками ему в горло, а мощными когтями передних лап вцепившись в густую шерсть на плечах… Чудовище зарычало опять и само вцепилось огромными когтями передних лап в повисшую на нем огромную кошку. Та не успев перекусить чудовищу горло, взрыкнула от боли, и нанесла задними лапами убийственный удар по животу чудовища, который должен был бы вспороть ему живот напрочь, так чтоб кишки наружу вываливаться начали бы… Но этого не случилось почему-то… Чудовище только заревело от боли и отшвырнуло кошку в сторону, как котенка… Мурлыка закувыркалась по траве, вскочила на ноги и опять бросилась в атаку. Чудовище развернулось к ней, но она не стала прыгать ему на грудь опять, а извернулась в прыжке и пролетела мимо его загребущих передних лап, на которых когти, казалось, замещали пальцы вовсе, настолько они были длинными, острыми и крючковатыми со средины…

Лучники извлекли урок из своего первого неудачного залпа и второй их залп был уже только по голове чудовища и бронебойными стрелами. Две лишь скользнули опять по морде чудовища и упали в траву, не попав в глаза, а вот третья вонзилась ему прямо в ушную раковину и застряла там. Хоть и не пробила голову, но видимо причинила чудовищу боль, ибо оно взревело оглушающе и принялось выцарапывать стрелу из своего уха. Мурлыка воспользовалась моментом и начала хлестать его когтями передних лап по ногам, целясь в промежность и в гениталии, если они там были… Чудовище обломило стрелу в своем ухе, но вытащить обломок не успело и принялось крутиться, отбиваясь от барса взмахами саблеобразных когтей передних лап. Мурлыка закружилась вокруг чудовища, не упуская момента для любого удара по нему, но отскакивая всякий раз, когда чудовище взмахивало своими когтями в её сторону…

Девушка бросилась с саблями наголо на помощь своей кошке. И в это время произошло еще одно событие, изменившее расклад боя. Хват воспользовавшись схваткой с чудовищем, подкрался в обход полянки к трем людям и накатом бросил им под ноги какой-то шар. Тот подкатился и взорвался ярким пламенем, облившим почти с ног до головы двоих подручных чародея. Самого чародея к сожалению это пламя жидкое не затронуло, а вот оба его служки запылали жаркими факелами и бросились с душераздирающими криками в разные стороны. Впрочем далеко они не убежали, рухнув на траву и биясь там уже в агонии… На поляне сразу стало светлей и стрелы лучников полетели еще точней… Чародей убежал куда-то назад в темноту… Хват последовал за ним, скрытно но очень осторожно, опасаясь засады, ведь чародей наверняка сообразил – кто и откуда бросил огненную бомбу им под ноги…

Прасковья подскочила к чудовищу и слету полоснула его обеими саблями по спине в районе почек. Стрелы шкуру чудовища не пробивали, а вот точенные её Наставником сабли вполне прорезали даже как-то укрепленную чародейством кожу чудовища. У чудовища хлынула-таки кровь из двух глубоких ран на спине. Оно взревело и, развернувшись к девушке, бросилось на неё, уже не обращая никакого внимания на нападающего барса. Но в это время одна из бронебойных стрел попала наконец в правый глаз чудовища и застряла в глубокой глазнице под тяжелыми надбровнуми дугами… Оглушающий рев чудовища раскатился по полянке, оно выхватило когтями стрелу из выбитого глаза, но сделать больше ничего не успело. Девушка подскочила к нему вплотную и двумя сдвоенными ударами своих сабель отсекла ему голову. Туша чудовища рухнула навзничь, еще скребя огромными когтями землю перед собой в агонии…

На поляне появился Хват, мимоходом цапнув рукой с земли отсеченную голову чудища, и бросился в сторону лучников и околдованных побратимов дозора. Девушка скомандовала кошке и тоже бросилась вслед за ним… Для разговоров и чего-то иного времени не было совсем… Надо было спешить с лагерь, ибо оттуда уже доносился какой-то шум. Видимо, началась атака двуликих на лагерь… Дело было сделано – дозорные спасены… А впереди – уже новая битва…

Им открыли проход среди кольца повозок и помогли затащить околдованных дозорных внутрь… Двуликие с пронзительными воплями метали стрелы поверх повозок, но только с фронта пока… А на тускло освещенном их факелами пространстве перед повозками уже лежали тела их воинов и их лошадей… Некоторые раненные лошади истошно и жалобно ржали…

Егор подвернулся девушке почти сразу и сообщил новости:

- Первый наскок мы остановили, хозяйка. Десятка два их положили сразу… Теперь вот перестреливаемся… Они нам все борта утыкали и только… Ни одного даже поцарапанного стрелами среди наших нету… А у вас там как было..?

- Чародей сбежал пока. Двоих его слуг Хват огнебомбой сжег, а я чудовищу чародейному голову снесла. Не помогло чародейство супротив честной стали моих сабель, хотя стрелы от чудища даже бронебойные отскакивали, как от стенки горох… Только у Мурлыки глубокие раны на боках от когтей чудовища… Хват щас своим настоем лечебным обливает, чтоб заражения не случилось… или от яда какого… Парней привели, сам видел… Что дальше..?

- У меня на флангах по дюжине лучников. И они не стреляют пока, сторожатся – чтоб не выдать себя… Если в обхват двуликие пойдут, то мало им не покажется… И наши сразу после нескольких залпов отойдут сюда… Ставы мы уже переставили… так что если чародей вернется…

Не успел он проговорить эти слова, как вокруг началось что-то ужасное… Ветер взревел со всех сторон со страшной силой и даже визгом каким-то… Откуда-то сверху донеслись истошные визги и крики, напоминающие лишь слегка человеческие… На небо накатили стремительные облака, закрывшие и луну и звезды… Ураганные порывы ветра загасили все факелы и внутри круга повозок лагеря и у двуликих… Остались только редкие лучики света от переносных ламп… Вместе с ужасающими порывами ветра, валившего с ног, внутри круга сама земля начала пучиться буграми и вздыбливаться… Вокруг повозок вспыхнул сиреневый купол защиты от ставов… Что-то билось в силовую защиту ставов со всех сторон темными сгустками и целыми полотнищами какими-то… Казаки и без команды поняли - что к чему и прижались поближе к сотрясающимся повозкам… Центр лагеря совсем опустел и только светился разбросанными угольями от костров…

К девушке сбоку подскочило её ручное водное чудовище и проскрипело на ухо, чертя огромным когтем схему какую-то по земле:

- Я помочь… пойду туда… нападу в самую гущу… размечу… не стрелять им больше сюда…

Девушка подумала совсем немного и кивнула:

- Давай, Акуша… Но только после того, как эта свистопляска уляжется. Ладно? Я боюсь вон тех темных теней, что на защиту наших ставов бросаются… и вопят так, что оглохнуть можно… Понимаешь? Людей и лошадей ты размечешь, я верю тебе… а вот эти чародейные твари темные… могут и повредить тебе… Ты их сторожись, ладно?

Она погладила ладонью по ужасающей морде бородавчатого чудовища и то прижмурило глаза на мгновение от её ласки… И согласно закивало ей… А потом уползло вдоль повозок вправо в обход фронта бывшей атаки двуликих… Лучники отползали в стороны и даже под повозки, уступая дорогу чудовищу…

Наконец оглушающий визг ветра пошел на спад… Но случилось еще более страшное – слева со стороны основных порывов урагана и по случаю оттуда, где они выручали дозорных, вместе с ураганными порывами ветра полетели какие-то ветки и камни… Ветки острыми обломками втыкались в борта повозок, а камни даже разбивали доски бортов… Все защитники лагеря моментально заползли под днища повозок и почти никто от этой атаки не пострадал…

А потом с неба хлынул ливень… Такой – как из ведра… Потом опять полетели острые ветки и камни…

Егор вскоре увидел: что чародейная защита ставов поблекла… почти пробита и разомкнута, и уполз прямо под повозками влево… Видимо, камнями повалило пару ставов… Защита вскоре засияла привычным сиреневым светом и упрочилась до изначального – ему удалось воткнуть на место шесты ставов…

А потом со стороны двуликих донеслись крики людей и истошное ржание умирающих лошадей – это до врагов добрался наконец Акуша, как дружески именовала чудовище девушка…

И вот после этого все как обрезало очень-очень быстро. Ветер стих, ливень прекратился, и со стороны двуликих тоже наступила полная тишина… Облака рассеялись и выглянула луна, осветив все вокруг своим светом…

Егор послал разведчиков в обход фронта атаки двуликих и вскоре доложил Прасковье:

- Двуликие бежали… Там… груда мертвых тел только осталась… Немного раненых есть… Чародея не видно. Дозорные, те что на взгорке были и которые упредили нас, там и оставались все это время… их даже не намочило… они все видели со стороны своей… Говорят - ушел назад, откуда и пришел сначала… После того, как Акуша напал на двуликих и те бежали от него…

Девушка кивнула и покрутила головой:

- А сам Акуша где..? Он вернулся?

- Вернулся, залез в свою клетку и там вылизывается от крови… он не ранен, разве что пара царапин на боках… И морда очень довольная и сытая у него… Лениво очень вылизывается поэтому… Позвать его сюда? Или сами сходим к нему?

- Не надо. Я поняла… Он ведь – настоящий людоед, Егор… вот и стыдно передо мной ему сейчас… Пусть отдыхает…

- Разведчиков высылаю во все стороны?

- Само собой. Я хочу все знать… Чародея вряд ли выследят, а вот клану двуликих не спрятаться… Хочу знать – сколько их осталось и где остановились после бегства…

Рассвет и утро прошли спокойно и буднично. Обоз выехал на тракт и тут ему повстречался знакомый уже есаул во главе двух сотен конной стражи тракта. Было видно – что они спешили и всю ночь провели на марше.

Есаул вежливо поинтересовался – спокойной ли была ночь уважаемых скоморохов. Прасковья улыбнулась, кратко рассказала – что было ночью и дала ему двух провожатых, как видоков. Сама же тронула обоз дальше по тракту. Есаул вскоре нагнал обоз и затеял разговор с ней опять.

- Уважаемая хозяйка Прасковья. Вы только собрали свои стрелы с тел лиходеев… Вы будете выдвигать обвинения и к кому..?

- К страже тракта – не буду, если ты об этом, есаул Погожа. А вот двуликих уничтожьте теперь… Чтоб только в легендах да страшных сказках их поминали. Тут весь их клан, кажись, был… а значит – никакого снисхождения им теперь… всем… Это понятно, есаул?

- Вполне понятно, уважаемая Прасковья, и все по закону будет исполнено… Не сомневайся. Я лично возглавлю погоню и не остановлюсь, пока все не исполню, что положено… Прости, но ты не ответила мне ни тогда, ни сейчас – что на счет добычи с двуликих..?

- Собери её сам и половину оставь себе на нужды стражи тракта. Остальное отправь вслед нам по тракту… Справедливо?

Есаул похмыкал, покрутил головой, даже подергал себя за ус:

- Да какое там… Вы сами их сокрушили… а теперь еще и добычей делишься… Какая тут справедливость-то..? Я не отказываюсь… денег нам и правда не очень хватает последнее время… но ты сказала – справедливость… Они напали, вы отбились… а мы – не успели даже к вам на выручку…

- Пустое, есаул… Времена ноне такие лихие… А я вашу службу понимаю… Ты со своими сотнями и сам бы их порубил в капусту… просто не успел… А вот про чародея того… не знаешь ли чего..? Кто таков и почему напал на нас? Как его звать по имени?

- Не ведаю пока… Нам токо предупреждение пришло про двуликих, что на тракт вышли и спешили слишком… вот я и поспешил вслед за ними… на всякий… и оказалось не зря… хоть и не успел… они с тракта ушли уже… остатки-то… но вы или половину их положили или больше даже… около того, в общем… в горы ушли остатки… там и нагоним их теперь… если засаду обвальную нам не приготовят… Но ты не сомневайся… я уже упредил и к нам целый полк на подмогу выступил уже… обложим со всех сторон теперь… не уйдут… только единицы…

Они помолчали, потом есаул осторожно спросил:

- А можно мне еще поспрашивать, уважаемая Прасковья..?

- Давай. И не чинись слишком-то. Не люблю. Я – простая, хоть и злая на лиходеев…

- А кто едва не половину двуликих покрошил..? Там токо половина от стрел ваших сгибла, остальных же – как будто на части разорвали…

- Да вон Акуша мой… Ручное чудище вон в клетке едет… После этого они и убежали от нас…

- Он… оно… разумно..?

- Вполне. Даже говорить умеет… Только плохо… в пасти у него зубов слишком много – языку двигаться мешают…

Есаул пооглядывался на клетку… потом рассмотрел снежного барса, которая как раз лежала на повозке ехавшей неподалеку и покрутил головой:

- Чудные дела… Звери тебя любят, хозяйка Прасковья, по всему видать…

- И я их люблю. – кивнула девушка: А вот людей – не очень… Много слишком лиходеев развелось ноне…

И она рассказала есаулу про их приключения в горной стране…

- Чудные дела. – опять сказал он: Благодарю тебя душевно, хозяйка Прасковья… Вразумила… Я ведь тоже этих иноков-побирушек на тракте видел не раз… думал – блаженные и безобидные, как вон твой брат, к примеру… А оно – вон што… Вон оно - како их Просвещение для нас бывает… Мы, значь – дикари, а они нас ядом смертным просвещают… Будешь выдвигать против них обвинение..?

 Девушка посмотрела в умные глаза есаула:

- А как? Столичные полки казачьи уже двинулись туда… А тракт-то при чем тут..?

- А обманули тебя изначально где? Разве вы не на тракте тогда были?

- А ведь и верно. – разулыбалась девушка: С тракта они нас к себе сманили… Выдвигаю обвинение, есаул. Лиходеи они и обманщики злодейные. Напиши все бумаги положенные, я печать свою приложу. Тебя назначаю своим приказчиком по сему делу… Согласен?

- Согласен.

- И половину, что выручишь с этого – тебе и страже тракта опять же…

- А виру каку им назначить?

- Да любую заоблачную… Мол, дева умирала почти… страдала очень… вот и назначила такую… А что умирала, да не умерла – милость богов така, видать - у неё, безвинной да молодой…

- Дело будет. – искренне улыбнулся есаул: Они у меня уже с завтра вне закона на тракте станут… И даже вдоль него ни ехать, ни идти не позволим… надо эту заразу изводить… надо… А тебе, хозяйка, за двуликих от всех нас – особый почет вечный теперь будет… Только позови теперь любого стража тракта – одного позовешь – полк прискачет… Эти некромансеры разбойные давно нам всем поперек горла… да на тракт они не совались никогда, потому нашего закона на них и не было… а теперь… Любо.

- И вы обращайтесь… Ежли чо… Еще помогу чем… Почистим вместе тракт от скверны…

Есаул вытаращился на неё, потом расхохотался вместе с ней и они уехали с Егором на повозку, бумаги писать…

Обоз остановился в одной станице рядом с трактом, чтобы прикупить стройматериалов и досок с краской. После ночного нападения нужно было ремонтировать чуть не половину повозок, фургонов и телег. Да и отдохнуть всем не мешало…

Трое околдованных дозорных приходили в себя, но медленно. Чары как-то очень плохо подействовали на их сознания: они оставались вялыми и заторможенными. Станичные старцы-травники и ведун местного рода пытались отпаивать их целебными настоями и отварами трав, но толку от этого было мало. Но после второй ночи, проведенной в гостях у станичного рода этого, они вдруг проснулись вполне здоровыми и радостными от этого… На все вопросы лекарей станичных Прасковья только пожала плечами и сказала: что попросила свою горную кошку переночевать с болезными, а брата своего присмотреть за кошкой, чтоб не убегла… И та, видимо, как-то сняла с них чародейское очарование – всем ведь ведомо: что кошки видят невидимое людям и способны еще на многое такое странное…

На третий день скомороший цирк, уступая просьбам всего казачьего рода, провел представление на целый день, а вечером станичники устроили пир в их честь…

На пиру Прасковья узнала от набольших рода немало полезного и интересного… Получалось с их слов – что дальше, ниже по ходу их движения, тракт раздваивается, левый рукав ведет почти строго на восток в центр Дравидии, где живут люди с цветом кожи мрака и иные какие-то серые, а правый рукав ведет на юго-запад, а потом снова раздваивается, один рукав строго на юг, второй на запад… И больше таких казачьих станиц вдоль тракта не будет… Худые там рода живут, Поконы и Традиции не в почете у них… мешают свою кровь со всеми иными племенами… полукровки одним словом. И в связи с этим, что боле истых казаков нету впереди на их пути, куренной атаман предложил девушке дать им в сопровождение пару десятков молодых и справных казаков – не столько для охраны, сколь для виду и почета… Девушка почти не думала и согласилась. Платы за это не ожидалось никакой, а подучить молодых казаков сабельному и стрелковому бою девушка и сама пообещала сразу…

На следующий день выяснилось: что молодых казаков, пожелавших провожать обоз - полных два круга конных воинов и теперь в арьергарде обоза ехало три десятка оружных казаков с пиками во главе с урядником…

Через десяток верст ниже по тракту обоз свернул вправо и вскоре лесистые места кончились, пошла степь и полупустыня местами… Егор одними глазами указал девушке на Клина, который с тремя своими послухами отъехал куда-то по левому рукаву тракта, и нагнал обоз только спустя несколько часов. Девушка только кивнула своему старшине, продолжая свою беседу с урядником сопровождающего их арьегарда казаков… Она поняла: что тот хотел сказать ей… Клин в своих планах намеревался куда-то в Дравидию податься на завоевания свои, и значит – бунт его против девушки будет уже вскоре…

Вернувшись из своей поездки, Клин подал знак своему кругу послухов, и те завели какие-то разговоры с остальными в обозе… А вечером он объявил общий сход на Вечевой Казачий Круг… Речь его ожидаемая сводилась к претензии Прасковье, поставившей весь обоз под смертную угрозу… ссылаясь на Ватажное Право, он вызвал её на личный поединок…

Егор был ироничен даже на вид:

- Ватажное Право свещенно… оно конечно… Но ты, мил-человец, о чем думал, когда Клятву Служения хозяйке Прасковье сроком на одно лето давал..? У нас – не ватага, а скомороший цирк воще-то… И она – не ватажный атаман, а хозяйка цирка… Та, кто нас на свои деньги содержит и обучает и которой мы служим Верой и Правдой…

- Я настаиваю на своем Праве, старшина Егор. – сухо ответил Клин: И у меня есть поддержка в моем Праве. Вот эти послухи мои.

Клин показал рукой на вставших на ноги его шестнадцать послухов. Но тут же побледнел, потому что они спокойно и дружно перешли на другую сторону круга и уселись на землю уже там.

- Были твои послухи. – иронично прокомментировал Егор: Да все вышли… отошли от отступника и клятвопреступника… Что дальше делать собираешься? Думаешь – кто другой из нас тебя поддержит в твоих шельмовских притязаниях, изклят..?

Клин сохранил внешнюю невозмутимость, хотя после такого обращения-присуда Егора ему жизни не обещалось вовсе. Изгои могли ходить по землям иных родов и даже стать приймаками в одном из них при удаче, а вот изкляты фактически объявлялись вне законов и приравнивались ко всем и любым разбойникам… За них и их головы даже награда полагалась… Он уставился на девушку и резко бросил ей в лицо:

- Выходи на поединок, девка. Если хоть капля Чести есть в твоей пустой голове. Сказнишь меня беззаконно – уважение и честь потеряешь навсегда…

Девушка не успела ответить, только кивнула согласно… К Клину шагнул проходивший мимо и с Мурлыкой возле ноги Хлопуш… Он водил кошку к протекавшему неподалеку ручью – обмывать заживающие раны на её боках. Он услышал и увидел – на кого направлен вызов и гнев Клина, и плаксиво протянул свое привычное:

- Хлопуш… не надо… Хлопуш… Бяка… не надо… Хлопуш…

Он протянул свою руку и, вцепившись в рукав Клина, начал теребить его. Клин сделал резкое круговое движение рукой, пытаясь вырвать свою руку из цепких пальцев блаженного… Прием сей при правильном исполнении должен был сломать руку блаженному в локте… Но прием сей почему-то не удался… Наверно, из-за неимоверной силы рук брата Прасковьи. Он просто удержал на месте и свою руку и ударившую его под локоть руку Клина, сохраняя на лице плаксивое выражение и канюча дальше…Впрочем блаженный все же отреагировал на рывок Клина и легонько шлепнул левой рукой того по затылку… И сей легкий на вид шлепок неожиданно оказался смертельным и вызвавшим удивленный гомон сидевших неподалеку казаков из новой охраны обоза. Их не пригласили в Вечевой Круг, но позволили присутствовать, смотреть и слушать… Глаза Клина выскочили из орбит и повисли на связках и кровеносных сосудах, а сама голова уткнулась лицом в его грудь – шея Клина оказалась переломлена начисто. Тело его дернулось пару раз и упало навзничь… Хлопуш как ни в чем не бывало пошел дальше к повозкам, сопровождаемый барсом…

Девушка встала и заключила:

- Рука Судьбы. Хотя я готова была сама ему голову снести. Егор, отруби голову изкляту, напиши бумагу и отправь тело к его отцу, он все же сын атамана куренного был… На его лошади само собой. С одной стороны – все вещи его, с другой - завернутое в мешковину тело ногами вперед.

Егор только молча поклонился девушке.

Двое казаков из новой охраны чуть позже согласились и увезли тело изклята…

А утром уже на тракте обоз нагнал есаул Погожа. Он прискакал во главе десятка казаков и двух боевых колесниц, нагруженных добычей доверху.

- Твоя доля, уважаемая хозяйка Прасковья.

Девушка как-то неопределенно покачала головой, созерцая обязанное веревками имущество на колесницах… Потом сказала начистоту:

- Нам даже прикасаться к этим вещам не хочется… На них столько крови невинной и зверства, невидимого обычному глазу…

- Я могу сам выкупить тогда… - сразу согласился есаул.

- Вот это – Дело. С Егором тогда и решайте…

Потом есаул опять спросил разрешения и пристроился на марше рядом с девушкой и её лошадью для беседы:

- Справные дела теперь. Ещё один полк к нам пришел и двуликих мы совсем обложили в тех горах. Теперь ни один даже скачи он как горный козел по скалам от нас не уйдет… Половину из оставленной тобой для нас половины уже покрошили в мелкий срам… Теперь остатки добиваем… Добычу мне самому продать тогда? Ладно. Сделаю и потом опять вас догоню…

Девушка слегка иронично посмотрела на есаула:

- А что не с почтовым разъездом отправить, есаул Погожа..?

Седой уже наполовину головы казак крякнул, едва заметно смутился, но виду не подал. Потом медленно сказал:

- Дак, мне все равно по службе моей ратной необходимо туда-сюда по тракту скакать… и часто… и здесь дела, и там – обязанности…

Девушка повернулась к уряднику и попросила его проверить своих казаков – что-то отстали далеко от обоза, не случилось ли чего… Тот ускакал… Она повернулась к есаулу и сказала негромко:

- Есаул Погожа, или лучше именовать тебя – тайный атаман Погожа? Не играй, будь так добр со мной в привычные тебе игры… Лучше сразу скажи – что хочешь от меня и моих скоморохов… Ты не первый тайный атаман, с которым я знакомство вожу… Насмотрелась уже и различаю вас запросто…

Тот прищурился с веселой улыбкой, скрываемой в густой бороде:

- И как, если не тайна..?

- Да вы тоже в своем образе – двуликие. Отцы Битв… Тело у вас своей жизнью живет… если личину намеренную калеки увечного не носите, то тело ваше своей собственной жизнью живет… в любом положении и в любом движении мельчайшем – само двигается как-то… принимает естественные позы мельчайшие… Вон как Мурлыка моя и брат блаженный двигаются… и вы - так же… Животная и природная грация в каждом движении тела… Мне же до такого совершенства владения своим телом – как задом пятиться до самой нашей северной прародины, что подо льдами ноне скрыта…

- Не наговаривай на себя, дева уважаемая… Совсем трошки и тебе осталось до такого… А с кем, если не тайна, конечно, знакомства такие водишь..?

- Светополк - что с Мстигоем-Завоевателем на столицу ходил, Всеволод – из Орды, Крион - из столицы горной страны… и еще один столичный, под личиной полной живущий…

Есаул кивнул:

- Знаю их. Ведался. Было дело. Вот значит как… Что ж, дева… Друго дело, раз они тебе мое имя доверили…

- Не так. Просто сказали… каждый в свое время – что с тобой я на этом тракте не разминусь никак… Так и получилось… Потому скажу тебе, как им сказывала – я вольная и сама по себе еду везде… помочь не отказываюсь вам никогда – но не служу ни одному из вас…

Есаул покивал, подумал немного и спросил:

- Тогда чем мне тебе помочь, дева..?

- Расскажи, что ведаешь про земли - что впереди на пути моем… что там, да как… заботы свои по тем местам и людям, там живущим, поведай… можешь поручение какое мне дать… получится – сполню… Криону вот хорошо помогла по случаю, тебе известному уже поди…

- Известно. – кивнул тайный атаман: Мы все тебе обязаны за помощь ему, такую небывалую… Он тебя иначе, чем «дариной» и «русалкой», и не называет теперь…

- Пустое. Просто оказалась в нужное время в нужном месте и при нужных обстоятельствах… Не сама же я себя и своего брата со старшиной отравила… А дальше все само собой пошло…

Он опять покивал задумчиво, а потом заговорил неожиданно о совсем другом:

- По всему видно – что наставником у тебя был Витязь северных родов и, мож, даже орденский… Я тоже видеть умею, а не токо смотреть… Потому могу поучить тебя, ежли возжелаешь… Хоть сам я владею немногим… огнебоем в малой ухватке, а он девам опасен и не подходит… однако… общие принципы и ухватки можно переиначить уже тебе самой под водную Стихию… В том роду, что дал вам сопровождение почетное – два моих послуха живут… недавно из дольменов вышли и получили новое посвещение… Мало ноне способных на такое нарождаться стало… Два послуха – уже радость небывалая для нас в Малом Кругу… у иных и одного нет до сих… В дневном переходе отсель возле реки – наш полевой стан стражи тракта стоит… Если пожелаешь там остановиться – позанимаемся с тобой и твоим старшиной… Из вас всех только вы двое готовы к обучению у меня…

- Сочту за честь, уважаемый есаул Погожа. Только отдариться – не знаю чем… Я только недавно «сечей Радогора» овладела… да и Егор – тако же… Но по всему ты и сам ей владеешь..?

- Владею. Не кручинься с отдарком, дева… По ходу дела само придет и увидится… Мне многого не надо… Знания и Умения достойным передать – важней… А вы двое – именно достойные…

Они церемонно раскланялись друг с другом, потом девушка неожиданно спросила:

- Знаешь, вестимо – что орденские дев в обучение не принимают никогда… А я было на север по незнанию подавалась однова… в Орденъ Золотых поясов… хорошо – не дошла и сраму не поимела от похода и мечты своей такой… А вот слышала про Орденъ Серебряных поясов… Можешь - что поведать про этих Витязей..?

- Мало. Орденъ сей давно Асгард покинул и обосновался возле Уральских гор… Разсорился с Белым Соведом… и ушел… Шоб раздор полный во всю Расею не вносить – обособился и ни в чем не участвует… Пока Великая Брань по всей стране не начнется – не выйдет из скитов своих…

Девушка только неопределенно покачала русой головой. Потом спросила:

- Ужель, даже с вашими тайными Малыми Кругами беседы никакой не поддерживает..?

Атаман только отрицательно покачал головой и вздохнул тяжело. Девушка вслед за ним и сказала:

- Несправедливость какая… Отцы Ратные и их Витязи несокрушимые… обособились… Золотые - тоже сиднями в своей парме сидят… тоже ждут до последнего… Орда изнутри духовно гниет и вырождается… Белый Совед ничем по сути не правит кроме окрестностей столичных… Волхвов изводят на корню, а их учеников на кол сажают… а жрецы отговорками хитромудрыми прикрывают свои толстые и трусливые жопы – мол, хуже бы не было… А нам вот, простым и почитающим Коны и Поконы – что делать в такой ситуации..?

Атаман опять вздохнул и долго не отвечал девушке, потом сказал негромко:

- Наверно, надо пример брать с Мстигоя-Завоевателя… Каждому - на своем месте и каждому - в своей мере и по силам если… Серебряные пояса – тоже всего лишь люди… И они не с кондачка из столицы сошли… Жрецы-чародеи одного Витязя одержимым сделали, он Измену Великую совершил и удачно погиб потом – не спросишь… а обвинили весь Орденъ… вот Отцы Ратные и присудили исход Ордена из столицы - сначала в горы свещенные Урала, а потом и дальше куда-то на восток… Сейчас вот некое единство в Белом Соведе достигнуто… Посмотрим – надолго ли… Старый я уже… Не верю в «справедливость из-под палки» и под угрозой любой…

- То есть… ты считаешь… что Мстигой-Завоеватель по чем зря свой поход и все остальное сдеял..?

- Не так… Он сделал – что мог и считал нужным… Честь ему и хвала - от нас всех за то… «Делай - что должно, а дальше – будь как будет»… И он сам это все понял… потому и исчез куда-то… Понял – что с одной стороны: никакая частная Истина не может быть выше Справедливости, но с другой: и сама Справедливость не способна существовать без Истины самой… Как две стороны у одной медали…

Они долго молчали, покачиваясь в седлах в такт размеренному шагу своих коней… Потом девушка начала раздумчиво:

- Ты очень мудро сказал, атаман… «Делай – что должно…» Можно мне вопрос «стрёмный», как говорят офени, тебе задать..?

Тот только улыбнулся ей в ответ и кивнул.

- А сколько вас, тайных атаманов, службу свою на всех трактах несут..?

- Семь Малых Кругов и в каждом - по шесть тайных атаманов, седьмой – старший Глава. Сорок девять получается и еще один… Ты к чему ведешь, дева?

- К следованию твоим же словам мудрым, атаман… Коль скоро два самых могучих Ордена… хм… обособились и никак не участвуют в жизни всей нашей Расы… значь – надо новый Орденъ собрать, создать… И на стяг нового Ордена поднять два символа медали – Справедливость и Истина. Медаль – «мера есть достаток высшего совершенства». Орденъ Медали, стал быть… Справедливость – Возмездие, Истина – Милосердие. Тракты прямоезжие – суть кровеносные сосуды в стране, как в теле общем… Если сосуды станут становыми жилами, то и вокруг их порядок будет… Хотя бы вокруг их… по нонешним временам… Несправедливость любая в любом крае – есть возможность людям переселиться к тракту любому и жить в Истине. Сколь казачьих полков стражами трактов служат?

- Двести пятьдесят девять.

- Войско Великое и Рать Могучая. Только вам к полному согласию придти следует… Потому и Орденъ Медали сладить потребно…

Атаман пораженно посмотрел на девушку, а потом надолго задумался, теребя дланью свою бороду и хмыкая в раздумьях…

Так молча они и доехали до полевого стана, где были встречены с искренней радостью всеми тамошними казаками, которым Погожа представил скоморохов – братьями по Крови и Духу…

Скоморохи дали вечернее представление, затянувшееся далеко заполночь… А на следующий день начались учения… Скоморохи делились всеми своими выдающимися умениями в стрельбе и сабельном бое, да и сами учились по случаю всякому-разному…

 5

- Удостоишь ли меня честью беседы, дева..?

- Само собой, атаман. К чему церемонии таки разводишь..? Отругать за ошибки в твоем учении хочешь..? Так сам же говоришь – что только сама и смогу приспособить твое обучение под водную Стихию… а у меня не получается сразу… Время потребно еще какое-то…

- Не так. Не про ухватки речь вовсе… Крион вот тебя «дариней и русалкой» именовал… А я хочу «валькирией» наречь от себя уже…

Девушка смутилась, не понимая причин такого уважения от атамана, с которым только что закончила очередной Урок от него… Она пробормотала с легким румянцем на щеках:

- «Не по Сеньке шапка». Бездарная я какая-то зовсим… Только случайно что-то путное и получается…

Он прищурился и покивал с улыбкой, но глаза его оставались серьезными:

- «Цыплят по осени считают»… Но я – про другое сейчас… Я обдумал все твои слова, дева… Усердно и многократно… Насчет Ордена Медали… И пришел к выводу для себя… одному, но важному… Твоими устами не иначе – как одна из наших Богинь-Прародительниц говорит… Или сам Один…

- Не нахваливай… Просто Наставник у меня лучший был… для меня… Он учил меня алгоритмам Постижения. Сначала изучить любую беду-препятствие на горизонтальном уровне… постараться понять её алгоритмы, сцепляющие части во единое целое… проследить, если возможно, сами истоки проблемы… потом понять саму её суть и ядро… а потом мысленно подняться вверх и оттуда уже рассмотреть все целиком и во всех взаимосвязях проблемы со всем окружающим миром вокруг… тогда решение и находится… Как он говорит – «не мытьем, так катаньем»…

- Я бы многое отдал – за час беседы с твоим Наставником… Но он – далече, как я понимаю…

Девушка вздохнула и подтвердила:

- Не в этом мире даже… пока…

- Вон даже как… - уважительно протянул удивленный атаман.

- Но иногда, когда считает нужным, он беседует со мной… Я передам ему твою просьбу…

- Это будет великая честь для меня, дева… если… хоть как-то… Я уже послал весть… всем нашим… Через неделю или чуть больше – все будут знать о моем предложении… твоем по сути, но сама понимаешь – почему я его от себя послал…

Девушка кивнула:

- Ваши мужские Дела – вашими и должны быть… Я просто порассуждала над проблемой, общей для всех, и увидела правильное решение… одно из множества возможных… Орденъ Золотых поясов вон тоже новый Покон вводит… Триглав новый и для сейчас… От Нового Покона – новые За-коны уже проистекают… А значит и Уставы меняться будут… как-то… Давно пора было…

В продолжение той беседы нашей… Я тоже думала много все это время… И поняла еще кое-что… Скажи потом – если не права в моих рассуждениях. Суть вот в чем… Люди все сейчас делятся промеж собой на три части всего лишь… Первая выступает за полную неизменность всех Поконов, что дарованы нам Богами-Прародителями и Великими Предками Светомудрыми… Мол, там все есть и на все случаи жизни… Вторая часть считает - что Поконы надо менять и некоторые даже на корню, иначе не выживем и до новой Великой Беды доживем… и опять все сначала придется строить, а не восстанавливать даже… Третья предлагает вообще Новую Веру принять…

Девушка замолчала и посмотрела в глаза атамана, ожидая его реакции. Он кивнул:

- Очень мудрое обобщение и анализ. Все так и есть. И кто из этих трех прав, по-твоему..?

- А никто.

- Как сие возможно? Ужель четвертый Путь измыслила какой..?

- Не четвертый. Просто изначальный. Давай посмотрим на проблему сверху уже… Обсуждать на горизонтальном уровне – время только зря терять… Сравним образы давай… Создатель сварганил Вселенную так, что она растет и расширяется… Становится богаче и сложней. Так?

- Так.

- Если у тебя пара новых рук пониже этих отрастет – жизнь твоя сильно изменится?

- Сильно.

- А руководства к новой такой твоей жизни должны как-то поменяться?

- Отчасти – конечно должны.

- Вот. Отчасти. Правильно. Но не полностью, и не отменяя исходных и коренных. Видишь теперь – что первые две части людей – обе не правы. Да и третья – тоже совсем не права… Вселенная растет и изменяется… В центре Галактики – в лучшую сторону, здесь, на окраинах во время Ночи Сварога – в худшую… А Поконы наши – только или рушатся и корежатся, или остаются неизменными, вопреки здравому смыслу любому… Это - как дитя растет – а все в коротких портах бегает и с прутиками играется, вместо меча боевого…

Атаман долго думал, потом кивнул головой:

- Все верно. Поконы Приграничья должны отличаться от Поконов остальных Земель Круга Сварога. Они должны быть полней и более многочисленней… Инородцы и иноземельцы тоже развиваются как-то, не говоря уж о чернобоговцах… и нам новые сложности ставят на нашем Пути Развития тут…

Девушка улыбнулась атаману и заметила:

- Вот. И «копья долго ломать не пришлось» и «блох вычесывать»… Быстро я тебя на мою сторону убедила перейти… Никакого Четвертого Пути – просто Изначальный.

Атаман весело рассмеялся, но глаза его оставались предельно серьезными и озадаченными слегка. Девушка поняла его и призналась:

- Опять я большей частью со слов и поучений моего Наставника говорила сейчас. Не моя собственная мудрость - в образах сих…

Атаман кивнул, расслабился и только тихо вздохнул опять. Потом протянул руки к пламени костра, возле которого они сидели и попросил:

- Скажи еще что-нибудь с его слов и образов… Будь ласка…

- Ему очень понравился этот новый Триглав, северный и орденский… Он хоть и Витязь, но порой рассуждает как завзятый чародей и ведун. Говорит: что мы проигрываем супостатам на символах изначальных… Четырехлучевую свасти-асту остановили в своем первородном и жизньродящем вращении - чужеродным и статичным символом прямого креста. Опираться на более высокие символы – немыслимо, оставляя сзади такую беду неизбывную… Это - как, если у дома просели стены и покорежились балки и стропила – пытаться ремонтировать дом, с крыши начиная… Не будет толка от сего. К фундаменту стен надо пойти сначала… В нашем случае - к третьему Кону Творца и Триглаву… Укрепить фундамент, а потом уж выше все поправлять…

Атаман кивнул, давая понять – что понял образы и согласен с её утверждением. Девушка просила улыбкой и повернула голову к казаку, что давно ошивался неподалеку, хоть и не нахальничал и не «грел свои уши» их беседой:

- Хват, поди сюда.

Казак подбежал с радостной улыбкой на бородатом лице, как будто давно и ждал призыва такого.

- Да, хозяйка..?

- Присядь пока. Вопрос очень серьезный у меня к тебе… Подумай не торопясь, перед ответом на него… Вот представь себе – что есть такой новый Покон… Что когда ты полное взрослое имя получал на имянаречении, то потом тебе предстояло бы выбрать себе двух побратимов кровных… Одного – равного тебе по летам и вообще по всему остальному, ну или чуть уступающему тебе в чем-то, другого – чуть моложе вас обоих, но остромысла во всем… И после этого вы по жизни были бы всегда вместе и заедино… Во всем. И никто с каждым из вас не считался бы ни в чем… только если бы вы вместе перед всеми другими людьми выступали за что угодно… заедино всегда… И все остальные мужи вокруг вас тоже только тройками побратимов жили бы и деяние любые совершали…

Хват подумал и спросил:

- А семья..? Ты как-то все обобщила уж сильно… Семьи у нас, побратимов, все же отдельные были бы? Дети, жены и прочие родичи?

- Само собой. Я тебе не про любомудрие семейное толкую, а про жизнь станичную и в роду вашем… Про Устав воинский и жизненный… Представил себе такое? Что любая слава и любая ответственность за любые поступки ваши ко всем вам трем разом относилась бы… Кто бы из вас что ни совершил, благого или обратного – от людей получают положенное все трое разом, как один…

- Нет пока… Звиняй, хозяйка… Надо образами наполнить разными такое представление твоё… Не успеваю… Прости…

- Я и говорила – не торопись с ответом… Думай… Потом говори…

Девушка взглянула на атамана, и тот кивнул ей: давая понять – что и сам занят теми же образами возможного уже своего бытия с таким Поконом…

Они поужинали с пришедшими к их костру Хлопушем и Егором, потом попили взваров на травах… А потом Хват сообщил свои выводы:

- Я вжился в образы, Параша… Скажу так - за себя вначале… Ежли б был такой Покон у нас всех – я бы ни одного поступка, за которые мне срамно и стыдно вспоминать даже, не совершил бы… И еще… как бы парадоксально это ни звучало щас – в жизни моей я бы большего достиг даже на уровне своего собственного личного развития… Лениться не смог бы и откладывать на потом очень и очень многое… а ведь было так… Ежли бы чувствовал за своей спиной ответственность за двух побратимов еще… да такую… неотменимую ни разу…

Девушка покивала казаку и посмотрела на атамана. Тот тоже кивнул:

- А я чуть больше скажу и не про себя… Хотя мог бы и про себя такое же сказать, как Хват… До известного предела, разумеется… Большая часть того Раздора Великого, что вокруг нас сейчас – просто не смогла бы осуществиться в жизни… Идеальной благостной жизни, как в ирийских садах в Прави, у нас бы тут не было, конечно… но и такого полного раздрая тоже не было бы…

Девушка улыбнулась ему и сказала странное:

- «Один – это раз, два – это пара, а три – это куча..?»

- «Куча-мала». – кивнул атаман: Но из них любые иные множества и составляются…

 Отступление: 5

У тайного атамана Погожи в полевом стане был свой рубленный терем небольшой. По казацкой Традиции и воинскому Уставу вокруг терема стояли шесты ставов, резных рунных шестов, обезпечивающих защиту от большинства чародейных проникновений или атак даже… И возле терема также всегда горела пара костров, возле которых как бы отдыхали дозорные.

Атаман проснулся на своей кровати от того, что кто-то намеренно и несильно дергал его за большой палец ноги своими пальцами. Опасности никакой от ночного гостя он не почувствовал, еще не открыв глаза. Человек, сидящий у его ног на его кровати, был один и его тонкие поля были сгармонизированны, хоть и светились странно насыщенным фиолетовыми тонами цветом. Атаман открыл глаза и удивленно расширил их тут же:

- Хлопуш, тебе чего..? Сестра за мной послала? Что-то случилось?

Хлопуш плаксиво прогундел:

- Хлопуш… пришел… к тебе… ты сам просил… Хлопуш…

Глаза атамана расширились еще больше… Он посмотрел на блаженного еще раз в Поле Сил и оторопел от увиденного. Сон как рукой сняло. Вокруг ущербного ранее брата девушки сияло поле насыщенных до предела Сил тонких тел великого Витязя или даже чародея…

- Ты..!? Ты..?

- Я – Мстигой-Завоеватель, наставник Прасковьи, которую на самом деле зовут Росинка. Ты хотел поговорить со мной – я пришел. Не теряй наше время даром, тайный атаман. На рассвете перед тобой будет опять только юродивый Хлопуш…

Атаман повел рукой, приглашая Мстигоя за стол, на котором стояли кубки и сбитень и, понизив голос, сказал, вставая с постели:

- Ты еще – и скоморох Великий, Витязь. Даже меня обманул своей личиной блаженного.

- Я – давно уже не только Витязь, атаман. Так что говори свободно. Ни один звук за пределы терема не выйдет, и ни один взгляд сюда не проникнет, пока беседуем. Только богам и их аватарам такое под силу… Ито не всем… Громобой – вполне разумен и очень стар… ему впору с полубогами на одном поле бодаться… да не с руки пока…

Атаман даже дыхание затаил, всматриваясь в оголовок рукояти легендарного меча, выглядывающий вместо дубины из-за плеча Мстигоя… Тот продолжил, усаживаясь напротив атамана за стол и разливая напиток по кубкам:

- Давай сначала обсудим Устав нового Ордена Медали. Едва вы о нем объявите и включите Новый Покон Триглава в Устав Ордена – Орденъ Золотых поясов сразу станет вашим союзником и побратимом… Или я вовсе не знаю моего деда, Главу Ордена, моего отца и Великого Друида Звенигора…

- Так это ты про Орденъ новый придумал..?

Мстигой весело рассмеялся во весь голос и покачал головой:

- Самое смешное – нет. Она сама. Тот самый случай, когда «устами младенца, в нашем случае - девы, глаголет Истина». Представляешь себе – кто-то когда-то узнает: что с походного разговора одной-единственной девы-послуха, тысячи взрослых мужиков с места двинутся и Дела Великие вершить спочнут… Впору - всерьез на неё, как на аватару какой Богини нашей, смотреть начинать…

Они дружно расхохотались…

В начале дня Погожа воспользовался благовидным предлогом и зазвал к себе в терем Прасковью. Один из его казаков покалечился во время потешного учебного поединка на саблях – у него оказалась сломана рука в правом предплечье… Его принесли в терем, и местные целители и лекари хлопотали над ним и его рукой, сращивая раздробленные кости, мышцы и кожу…

- Твой Наставник стал Великим Мимом…

- Что за слово?

- Так именуют Великих Жрецов, Чародеев или Кудесников, достигших известных уровней совершенства в своем искусстве…

Девушка вздохнула и пожала плечами:

- Видел бы ты – какой он Витязь… А в этом я мало понимаю… Чево звал, друже..?

- Благодарю тебя… за всё… Мы побеседовали… хоть и не все успели обсудить… Он, как нежить, с первым криком петуха исчез…

Они хохотнули над шуткой атамана и девушка посмотрела прямо ему в глаза, давая понять – что пора от шуток к делу переходить.

- По Ордену всё успели обсудить… Но у меня остались вопросы… Чем я и наши все можем помочь вам в вашем походе?

Девушка пожала плечами и призналась откровенно:

- Я не знаю, друже атаман. Никаких просьб и поручений от наставника у меня нету… По этому поводу… Мне кажется: он и сам ни на кого не рассчитывает… ни на чью помощь…

Атаман вздохнул и кивнул:

- И у меня такое впечатление сложилось…

- Ты считаешь это не правильным? Есть конкретные предложения?

Атаман помедлил и сказал раздумчиво:

- Я не берусь ни судить, ни выносить суждения по этому поводу… Он во всем превосходит меня. И потому у меня нет никаких предложений. Я просто подумал… что и ты – не пустое место… не потешная кукла в руках невидимого кукловода… Может - у тебя самой есть какие-то предложения..?

Девушка надолго задумалась… Атаман терпеливо ждал какое-то время, потом раздумчиво начал:

- Он и сам не хочет быть эдаким «героем без страха и упрека»… Не примеряет, а скорей демонстративно отбрасывает от себя Личину избранности или даже богоподобности некого аватара… Скорей - он понуждает людей самим совершать Дела и Поступки, брать свою жизнь и порядок в ней – в свои руки…

- Это верно. Так и есть. И даже часто злится, когда люди начинают восхвалять его и его Дела… У него даже глаза темнеют от речей таких… как перед битвой… Ой, прости…

- Я благодарен тебе за такую откровенность. Это – честь для меня… И я грешен любопытством к нему и тебе… - улыбнулся атаман: Можно мне еще пораспрошать тебя..? Или лучше дождаться его опять в гости..?

- Можно. Я – вольна в выборе пути к цели. Он говорит – что даже любые мои ошибки – предсказуемы для него и служат цели носимых мною и братьями-скоморохами личин.

- Он мудр не по летам.

- И подсказчик у него – ого-го какой…

Они дружно рассмеялись, потом атаман опять посерьезнел:

- Можно мне тода спросить о цели вашего похода..? Или это перебор уже..?

- Я расскажу все, что понимаю сама… Прости заранее – многое вне моего разумения и осознания… Я еще молода все же… Мы ищем основной лагерь-стоянку иноземцев. «Город богов» в той горной стране оказался не главным… Главная стоянка находится где-то на юге на берегу Лемурийского моря-окияна… Инородцы те уже много тыщ лет вносят смуту у нас здесь… Все эти инородные и чуждые нам религии и веры – их рук и голов дело… Они проводят здесь эксперименты и ученые исследования над нашими изгоями… А последние тыщи лет - и над нами уже… Пора им окорот делать… Иначе сгибнем, как Раса… Так Наставник думает… и я согласна с ним. Иноземцы не превосходят нас ни в чем… Скорей - значительно уступают… Но у нас тут – Ночь Сварога со всеми сопутствующими ей Великими Изломами и Бедами… Вот они и воспользовались нашей временной слабостью… Их звездные корабли, да и все поменьше которые – уступают нашим во всем… И в скорости и в вооружении… Путь сюда от их земли – не близок… Но они все равно летают, прилетая сюда уже стариками по сути… Таков их фанатизм в проповедовании своей веры… А тут они искренне желая нам лучшего и Просвещения в своей вере – совершают неисчислимое количество ошибок… А для нас их ошибки Бедами Великими оборачиваются… Самое же мерзкое, что они сдеяли над нами всеми – поставили во всему Мидгарду излучатели тонких гармоний и тем самым сократили срок жизни для нас на целый порядок… Мы теперь – как бабочки-однодневки примерно… Век жизни в человечьем теле – только метод повзросления для нас… Только-только вырос, только начал набирать мудрость – а жизнь уже кончилась и нужно менять мерность тела и начинать все сначала… Волхвов, жрецов и прочих кудесников это как бы не касается, но они не могут переломить ситуацию для всех остальных и потому мы неуклонно деградируем в целом, как Раса…

Девушка сделал перерыв и молча спросила взглядом атамана – не хочет ли он что-то уточнить или спросить. Он благодарно кивнул и спросил:

- А что же наши родичи и сами Высшие..? Разве подобное – не нарушение Извечных Конов Творца и основного о Свободе Воли..? Почему не помогут и не вмешаются..?

- Они как-то обошли Кон о Свободе Воли… - пожала плечами девушка: Это мы тоже хотим уяснить для себя - как… Но ответов пока нет. Нет и Сил – чтоб вышвырнуть с Мидгарда сих не званых гостей… Полагаем – это инвольтация Сил и Намерений их Господа Чернобога. А ему, как известно, покровительствуют даже некие Боги Познания… Великая Асса не на пустом месте возникла… А сейчас, говорят, уже и Вторая идет… Межзвездные войны и гибель целых Земель и не только на окраинах нашей Свати, а и ближе к центру Галактики… И у нас тут в системе Ярилы-солнца – Землю Дею уничтожили, а у Мидгарда - две луны… Прости – большего я ничего не знаю пока…

- Благодарю и за это, Росинка. Теперь общий расклад мне куда ясней стал… Получается, говоря нашим воинским языком – что вы проводите эдакую разведку боем на их основной лагерь-стоянку… Но по Уставу боевому вслед за группой прорыва должны основные полки идти… иначе победы не будет. Может мне подготовить наши казачьи полки? Они могут быть везде на трактах и пройти быстро «короткими путями» туда, куда вы укажете нам потом..?

- Не так. – задумчиво покачала головой отрицательно девушка: Как вы воевать будете супротив их небесных виман с излучателями на бортах..? Боевых кудесников и чародеев ведь у вас нет… и ни у кого нет ноне… Вас просто сожгут всех. Против какой орды-войска выступать? Кого в честном бою крушить? Против нас нет никакого войска-рати… Наш поход – это, скорей, диверсионный рейд на основной лагерь супостатов. Не боле…

- Согласен. И у вас хорошо получается… Он – велик, мудр и личина его безупречна. Прячется прямо на виду под солнцем ясным… По всей стране самые искусные могуи с ног сбиваются – разыскивая его, а он – на виду у всех так искусно спрятался… Я восхищен.

Девушка неопределенно покачала головой, не разделяя его радости, и он тут же спросил:

- Я что-то не то сказал? Или ты тоже не любишь – когда ему Честь и хвалу возносят?

- Не в этом дело… Просто… Не все так просто, как тебе видится, друже… Я мало что понимаю в этих делах… так что прости – объясню, как умею… Вот ты и сам умеешь видеть тонкие тела людей… А умеешь ли ты смотреть не только тут, но и вверх..? Над нашими головами начинается тонкий мир Эфира и это тебе ведомо. Так? А знаешь ли ты, что любая сильная Личность имеет в этом тонком мире эфира свой эгергор? Особенно когда вокруг сей сильной личности сбираются и другие люди… Поле сего эгрегора усиливается многократно… Он там сверкает объединенными Силами всех этих людей, что созидают его своими Силами и энергиями своих желаний и устремлений… И эгрегор сей привязан к этой сильной личности крепко-накрепко и служит в первую очередь ему одному. И следует за своим хозяином везде, ибо привязан к нему мощными жгутами скрученных в канат Сил… А теперь представь себе – как это выглядит со стороны… На взгляд любого способного видеть Поле Сил выше нашего уровня… Можно ли такому вождю скрыться под любой личиной от такого своего же эгрегора и от взглядов умеющих видеть в Поле Сил? Для любого видящего – такой лидер-герой - как на ладони виден, под любой личиной скрывающийся…

- Как же вы… ой, то есть, он сумел..!? Или это – тайна..?

- Тайна – не тайна… Нет у нас от тебя тайн, друже атаман… А потом сие Знание может еще кому из наших сгодиться… Жаль – только на пальцах и по-простому объяснить умею… Дева-воин я, а не чародейка какая… Мы раньше в трех мирах жили… и свободно перемещались через барьер-границу, что их разделяет… Барьером меж ними служит иное течение времени в них… Чуть быстрей - во втором промежуточном, чуть медленней - в третьем… Ему пришлось саму свою Суть Души этого своего тела во второй мир отправить… Там она и пребывает. Иначе его эгрегор давно нашел бы его и сюда переместился, выдав его всем видящим… Потому он и может в свое тело совсем ненадолго Суть своей Души возвращать и только по ночам, да еще и защиты чародейные ставит самые мощные… И даже в этом случае и с помощью Громобоя, меча-кладенца его чудесного и разумного – едва-едва получается скрываться от эгрегора своего… Он сейчас пока с казачьим войском в Тмутаракани пребывает… Но ищет своего главного Хозяина-породителя неустанно… и Силы его и Умения растут с каждым днем… Частичка стремится слиться-соединиться с породившим её Целым…

Атаман был так взволнован этими откровениями девушки, что теребил ладонью свою бороду почти что яростно и неосознанно… Потом спохватился и привел себя и свои чувства в порядок.

- Значит… для всех ищущих его сейчас...?

- Он либо умер, либо ушел в иной какой-то мир, либо покинул поверхность Мидгард-земли. – кивнула девушка.

- Ты сказала: мы в трех мирах могли жить…

- Прости. Оговорилась. Не в буквальном смысле слова – «жить»… Второй мир – не для жизни людской.. Он Силы из человека вытягивает почему-то… Чем дольше – тем больше. Это мир – переходный какой-то… Перепутье Дорог. Оттуда можно в любое место нашего мира перейти назад. Владеющие «короткими путями», «легкоступом» по вашему казачьему, переходят в этот второй мир, оттуда – в третий, а потом назад через второй – в наш… Потому им и кажется - что они все время по нашему миру передвигаются, привычному их сознаниям… просто некими «короткими путями»… на самом же деле – они просто не замечают моментов перехода из мира в мир… Есть и иные еще «короткие пути», но они доступны лишь кудесникам и чародеям разным…

- Значит этот третий мир схож с нашим во всем..?

- Не во всем. Там живы еще наши бывшие Мировые Древа Богов-Прародителей. Просто не все к ним ходят… Большинство просто перемещаются в той среде, к которой их сознание привычно… то есть – лесом. Ты задумывался – почему северные рода ласково тайгу и леса свои «пармой» величают..? «Пращуров земных матерью»..? Вы, казаки, степь вот любите… но «матерью» её не величаете все же… потому что внутри души осознаете – что чего-то в степи не хватает. Деревьев. Одни травы – не сама Природа-мать все же…

- А люди в том третьем мире живут..?

- Само собой. И ваши казаки, бывает, в гости туда ходят… Просто мало говорят о том… Тяжко сравнивать тот мир с нашим потому что…

- Я слышал сии рассказы… - признался атаман: И теперь понимаю – почему они с такой неохотой рассказывали… Благодарю тебя душевно, Росинка. А ты сама владеешь сим искусством..?

- Наставник говорит – что уже владею… Но не пробовала ни разу… пока… не успела… Поход вот этот случился… А без него и одна – не хочу рисковать… Вдруг выйду назад где-то далеко от цирка нашего…

Атаман со вздохом кивнул, соглашаясь с её резонами.

Вечером атаман сам пришел к костру девушки с важными известиями…

- Прасковья, ты помнишь князя Клиновита и его сынка, которые подговорили своих слуг стрелять в тебя из самострелов на вашем представлении в их станице..?

- Помню. Как не помнить – мне же стрела одна ихая плечо пробила тогда…

- По тракту сюда двигалась большая банда нанятых ими разбойников одного степного клана… И мои… хм… казаки переодетые… в общем, спровоцировали их… а потом порубили около сотни и столько же примерно в плен захватили… Во время дознания и выяснилось – что князь тот со своим сынком нанял их – вас порубить всех насмерть… И казну немалую на это положил им… часть вперед отдал, а большую часть – когда злодейство своё справят и головы ваши им привезут… По Покону Тракта мы обязаны схватить князя с сынком и на твой суд отдать личный… А если твой суд не будет смертным для них – сами можем осудить их потом… Что скажешь, хозяйка Прасковья..?

- Отрубите им головы сами сразу. Зачем сюда тащить за тридевять земель..? Вот, ведь, гады какие! Воробьи ощипанные с бугра! Не ймется им… Знаешь прибаутку про воробья, есаул? Спрашивают воробья «– Ты кто? - Орёл. – А чего такой маленький? – Болел сильно.»

Все дружно грохнули смехом. Потом Погожа опять посерьезнел:

- Там еще одно выяснилось, хозяйка… С ними слуга один княжий был - для пригляду и как видок… Вот он под каленым железом и признался… Это князь с сынком своим весь клан двуликих на вас отправили и жреца-кудесника одного сильного… отходчика и изгоя из самого Белого Соведа - тако же… Чародея сего мы уже ищем… Имя ему Истислав…

- Знакомое имя. – задумчиво произнесла девушка: Он не только нам навредить пытался… А всему Ордену Золотых Поясов даже… Этого, если спымаете – покалечьте, но не казните сразу… Очень мне хочется узнать – кто и за что ему еще платит…

Есаул только понимающе кинул и начал отдавать распоряжения своим казакам-вестовым…

Они поужинали вместе… Девушка почему-то откровенно грустила весь вечер… Егор ушел по своим старшинским делам, а Хлопуш улегся спать в обнимку с Мурлыкой на её персональной телеге. Атаман молчал и даже не звал девушку в свой терем пообщаться… Наконец Прасковья тихо начала говорить сама:

- Мне очень не хватает моего наставника, друже есаул. Я скучаю по нему. Зверски просто… хоть волчицей на луну вой…

Он вздохнул и кивнул понимающе. Потом негромко сказал:

- Но он же всегда – с тобой… Образ его в твоем сердце, дева… и в сознании твоем… Когда-то вы воссоединитесь всё одно…

Она согласно покивала, но грусть её не развеялась…

- Я вот еще об одном часто думаю… Он мне сказывал однажды… Что в нашем женском теле и сознании даже - изначально измена заложена… Нельзя нам полностью и во всем доверять… Милосердие внутри нас - превыше любого Долга, мол… Так ли это? Не подумай – что я сомневаюсь в его словах этих… Просто… Просто хочу разобраться сама… Не в себе… в себе я измены не чувствую и не вижу никакой… Но я привыкла доверять его словам любым… и значит - измена сия есть в нас…

Атаман молчал довольно долго, потом кивнул:

- Я уже много повидал на своем веку, дева… Есть резон прямой в этих его словах… Хоть я и не мудр, как твой наставник… но могу кое-что тебе поведать по этому делу… Видел я и не раз, не два даже… как женщины… любят своего насильника и похитителя… Мы их из плена, от унижений и истязаний всяких демонических освобождаем, а они просят нас о милости к своим изуверским похитителям и хозяевам… Не просто просят, а молят нас даже… с оружием на защиту их супротив нас кидаются, а то и жизни себя лишают вслед за своими хозяевами…

- Так это любовь ими движет и верность… пусть и странная такая на вид со стороны…

Атаман покачал головой:

- А куда их любовь к своим бывшим мужьям и детям девается..? Ведь и такое было…

Девушка помолчала, потом сказала:

- Душевный слом какой-то..? Не в себе были..?

Атаман вздохнул и опять отрицательно покачал головой:

- Если бы все так просто было… но оно не так… Была одна… мы её домой в семью вернули… а похитителя так и спымали тогда… она же нас по ложному следу и пустила… А через лето он вернулся, и она с ним из семьи ушла… детей пятерых и мужа бросила… а вроде бы уже почти прежней к тому стала… Мы их поймали… так она и на нас и на мужа бросалась, разбойника своего защищая… Мужа прирезать ночью ножом попыталась, когда он спал… а он ведь даже не пытался силой её удерживать в семье… наоборот совсем… согласился – чтобы она к родичам в другое селение уехала жить даже… хоть на время какое, хоть на совсем… Когда её спросили – зачем она хотела мужа убить – сказала: чтоб соблазна у неё больше не было - в семью вернуться… про детей даже не вспомнила ни разу… Мать её и иху…

Девушка долго думала… Тогда атаман добавил тихо:

- Мужем правит рассудок, а там на первом месте Долг… женой правит сердце, а там на первом месте Любовь и чувства… Наверно - в этом все дело…

- Кака ж это любовь, ежли направлена на насильника и отвергает любовь к своему мужу и детям..? – возмутилась девушка.

- «Любовь зла – полюбишь и козла».

Девушка возмущенно фыркнула, но почти тут же кивнула, соглашаясь с этой народной мудростью поговорки…

- Но есть же и другие примеры… когда совсем наоборот жены в битву смертную шли… и жизни себя лишают, чтоб не быть оскверненными гадами всякими…

- Кто ж спорит? Само собой… И от голода самовольного умирают и от жажды даже… Но если в плену долго пробудут и им не позволят умереть… то… опять же то и будет… Не любовь пусть – так смирение со своей участью… и это – факт неоспоримый уже…

Девушка кивнула, соглашаясь с его утверждением, потом спросила заинтересованно:

- А сколь тебе лет, друже есаул?

- Пять кругов с небольшим.

- А выглядишь на половину того… примерно на сорок лет всего… если б не седина в волосах…

- На том стоим. – ухмыльнулся в бороду есаул.

- А семья и дети у тебя есть..?

- Жена умерла от моровой болезни… а дети – взрослые давно… я - уже не дед, а прадед даже…

Девушка вздохнула, задумавшись о чем-то своем… А потом неожиданно сказала ему:

- А теперь, будь ласка, скажи мне то, что сказал бы ему…

Атаман вздохнул тяжело, склонил кудлатую седую голову и сказал несколько глухим голосом:

- Уж очень ты проницательна, дева… И умеешь – «загнать в угол» своими просьбами… Придется уважить… Ты вот помянула волков в начале беседы нашей… А когда волк в стае вожаком становится, то он всех и любых самок кроет потом… Закон Природы… и волчицы не рвут ему горло за это… Вот и у жен что-то подобное происходит внутри… Не сумел муж уберечь жену от насилия – она от насильника рожает… ну, или отдается ему без особого сопротивления… Вот така - «правда жизни», дева… И делай с ней – что хошь теперь… Ты спросила – я ответил.

Она подумала некоторое время потом, раздумчиво и медленно выговаривая слова, сказала:

- Получается… что в нас животные инстинкты довлеют над разумом и умом… ну, то есть, часто верх берут… Ведь инстинкт не рассуждает, а только диктует свою волю… это рассудок играет понятиями Долга, Чести, Справедливости, Правды… Конами и Поконами Бытия…

Атаман заинтересованно поглядел на неё:

- Верно рассуждаешь… С правильной стороны…

- Не со стороны уже, друже… - качнула головой девушка: Толковала уже тебе про то… Я щас сверху уже глядеть пытаюсь правильно… Отстраненно от себя и от всего тут на земле… Муж – смотрит на Небеса и Правь, жена – на Землю и Природу… Две почти противоположности единятся и получается Творение… и дети и любое иное… эволюция и развитие…

Атаман подумал и возразил:

- Ты так щас договоришься до того, что жена – спланированный Богами-Прародителями «порок и грех изначальный»…

- Может и так. – по-прежнему погруженная в глубокие размышления проговорила девушка.

- Да ты что..!? Как это!?

- А так, муж любезный… Не умеете обустроить жизнь без насилия над нами – получайте выблядков вместо детей… и вырождение родов… Миром кто правит? Мужи. С них - и спрос.

Атаман крякнул от досады, покрутил головой, а потом и сам задумался надолго… Девушка сказала через некоторое время:

- Наставник говорит – «в любой беде-раздоре всегда не прав тот, кто умнее»…

Поздно вечером следующего дня Погожа пригласил девушку с её братом к себе в терем…

- Пришли вести, хозяйка. Хочу обсказать тебе их…

- Я слушаю, друже. – девушка спокойно уселась за стол и отпила напитка из предложенного ей атаманом. Хлопуш сел на пол возле её ног и принялся расчесывать пальцами загривок снежного барса, которого привел с собой. Кошка замурлыкала.

- Князь Клиновит закрылся в своем замке и отказался впустить казаков стражи тракта. Мы взяли его замок в осаду. Но возникли трудности сразу. Там дорога весьма узка и она есть единственный подход к замку… Гора находится в стороне и оттуда только из катапульт и балист можно поверх замковой стены стрелять… Пока доставляли туда артиллерию, пластуны попытались ночью сами взять замок… И наткнулись на засаду… Какие-то очень умелые воины малым числом отбили нападение сие… Потом там и чародей какой-то объявился… магией, похожей на водную, еще дальше казаков наших выбил уже и с дороги той… Вызвал потом каких-то тварей демонических и с крыльями, так те урон большой казакам нашим ночью уже следующей устроили… Больше сотни казаков сгибли во всех сих стычках… А на следующий день туда прибыл мой собрат из малого круга и дело сразу наладилось. Под его началом соорудили мощную катапульту, его алхимик изготовил множество огнебомб и замок запылал, как факел, от эллинского огня… Удача и в другом к нам обернулась лицом – пару тех умелых воинов скинуло взрывами со стены и они попали в плен к нам. А один пластун все же сумел заарканить чародея, и тот тоже в плен попал… Когда входные ворота взорвали и обыскали обугленный замок, кроме мертвяков немногочисленной стражи и слуг никого не нашли больше… Там оказался подземный ход, уходящий сначала под гору, а потом в катакомбы, которым конца нет… ушел князь с сынком своим и дружиной… Заранее ушел, потому погоня подземная хоть и идет по следу, но надежды мало…

Девушка молча и внимательно выслушала атамана и вопросительно приподняла свою соболиную бровь, указав взглядом на своего брата – мол, понятно все, но в чем подвох? Зачем брат здесь? Обычные воинские вести…

Атаман правильно понял её невысказанный вслух вопрос и кивнул:

- Хочу вам и иные вести рассказать, которые у пленных выпытали. Может это – важно для вас будет…

Воины те, что казаков наших почем зря рубили на стенах замка, оказались некими «тамплиерами»… То ли «храмовники», то ли «башенники» какие-то… Из новоявленного Ордена их новой веры… Их главный Храм в Галлии где-то… но они же почитают их мессию Христа и на его горе той свои богослужения ведут и походами туда постоянно ходят… Чародей тот «катаром» и еще «вольным каменщиком» каким-то себя именует и тоже с ними во всем заодно… Под каленым железом впрочем признался: что он – рядовой брат из другого тайного Ордена, который какому-то архангелу Бафомету поклоняется, а вовсе не сыну божьему Христу и его отцу небесному Творцу…

Девушка наморщила чело, потерла его пальцами и уточнила:

- Получается… в замке оказались люди аж из двух новых каких-то Орденов западных изгоев..? Орденъ Храма(он же Башни) и Орденъ – какой..?

- Они зовут его Орденъ Нашей Девы. По-ихнему по-немецки – «нотрдам» звучит дословно…

- И это он от ихой Девы каких-то демонов вызвал..? Откуда они взялись..?

- Из-под земли, из Пекла, которое они именуют «кругами Ада»… Но демоны - не от Девы ихой… Дева – типа: светлая и непорочная, хоть и богородица как-то при всем этом…

- Как все загадочно и запутанно… Служат непорочной Деве, а знаются с подземными демонами при этом… Как он демонов сих именует..?

- Горгульями.

- Слышала про таких… Хоть и не видела ни разу пока… Это про них говорят – что они - как каменные почти и стрелы их не берут..?

- Верно молвишь. Хоть и мне не довелось с такими в битве переведаться ни разу…

- Достань карту, друже. Я хочу взглянуть – где эти ордена располагаются… Не понимаю – почему они так далеко на наши земли забрались и что им тут надо…

- На этот вопрос никто из пленных ответить не успел. Как только их спрашивали про сие, они тут же умирали в страшных мучениях… То ли заклятье какое, то ли проклятье… Как ты догадалась..?

Атаман достал большую карту и расправил её, так что она весь стол заняла и края за столешницу свесились… Девушка, держа в руках кувшин со сбитнем и кубки, пожала плечами:

- Ты же ничего про то не сказал мне… А то сразу и выложил бы всё… Где эта Галлия..?

- Вот здесь… А вот здесь - главные святыни новой веры в Христа-спасителя… а вот тут мы сейчас… а вот тут замок Клиновита… а вот сюда примерно ты идешь по пути своему к Лемурийскому морю-окияну…

Девушка внимательно изучила всю карту и куда показывал пальцем атаман и пожала плечами:

- Велик разброс… очень велик…и что бы им тут у нас спонадобилось..? Я же ничего не знаю по сути… даже про новую веру эту… дичкой жила больше всего в своей жизни… Хлопуш, ткни пальцем в карту, может ты найдешь случайно – куда князь с челядью своей бежит от погони подземной…

Её брат встал на ноги, шагнул к столу и воздух вокруг него замерцал, потом потек искажениями какими-то, сверкнул всеми цветами радуги и перед столом оказался Мстигой со своим мечом-кладенцом за спиной.

- Здравия, други мои. – он обменялся рукопожатием воинским с атаманом, а потом и с Росинкой. Склонился к карте, поизучал её некоторое время, не спрашивая пояснений у атамана, потому что куда лучше девушки владел географией карт… Потом медленно провел пальцем по карте, показывая атаману:

- Вот здесь растяни казачий полк. Пусть оставят лошадей и базовый лагерь в центре, а сами двумя пешими линиями скрытно движутся в разные стороны… сюда и сюда соответственно… Одна из линий наткнется на беглецов сих… Месть меня не интересует, а вот зачем орденские воины к князю приехали и что там мыкали – князь наверняка знает… И заклятья на нем скорей всего нет… Или на худой конец сынок его поведает нам о том…

Атаман кивнул и опрометью выскочил из терема, отдать распоряжение и послать вестовых по тракту… Когда он вернулся в терем, то застал Мстигоя в объятиях Росинки. Они целовались… Атаман смутился слегка, но подошел к ним… Мстигой же перестал целовать девушку и, не размыкая объятий с ней, взглянул на атамана, поясняя свое решение:

- Орденские воины и чародей прибыли с запада. На востоке им, если что и надобно – то туда они и шли, используя замок князя, как опорный лагерь… А князю щас потребно к союзникам добраться… Потому дорога ему – на запад… И долго он под землей не пойдет… Следы там не спрячешь никак, а погоня идет по следу настойчиво… значит: он выскочит на поверхность и заячьи скидки делать начнет… но не успеет, потому что казачий полк, даже разделенный надвое, перекроет все пути ему…

- Верная тактика. – уважительно кивнул атаман: Все с этим пока? Надо иные вести обсудить… с севера пришли…

- Давай.

- Твой батюшка Зведобор вступил в беседы с нашими тайными атаманами уже… Там у него в гостях наш человек Вышата - в послушниках со своей полусотней… Идею создания нового Ордена одобрил сразу, но предложил именовать его не Орденом Медали, а Орденом Триглава… Резон простой озвучил – что за Медаль – объяснять надо всегда, а Триглав – всем сразу понятен будет.

- Батя у меня – мудрый. - улыбнулся Мстигой: Я согласен с ним. Теперь дело за вашим согласием, атаман.

- Мы хороших преспектив – никогда не супротив. – ответно улыбнулся атаман и сразу посерьезнел: Поклон тебе передавал от всех родичей и от себя… говорит – что гордится своим сыном, тобой значь… и во всем одобряет… во всем содеянном тобой уже… Дед ваш, уважаемый Сведослав вернул ему имя Полного Витязя Ордена Зведобора и объявил его своим преемником на будущее. Сначала Малый Круг Ордена, а потом и Большой Круг Ордена единогласно в обоих случаях одобрили такое Деяние… Теперь все отношения между нами и новым Орденом Триглава - будет вести именно батюшка твой Зведобор, как правая рука Сведослава, Главы Отцов Ратных Ордена Золотых Поясов. И еще одно просил передать батюшка твой со Слова Сведослава. Тебе вернут имя, когда вернешься… Твое преступление прощено Малым Кругом Ордена, а приговор снят с тебя. Опять же единогласно…

Мстигой покивал несколько рассеянно и пробормотал в ответ:

- Дело за малым – чтобы сам я себя простил… а потом сумел вернуться домой…

Росинка поплотней обвила рукой Наставника за талию и тихо вздохнула… Мурлыка встала с пола и толкнула головой в бедро Мстигоя… Он так же рассеянно начал гладить и теребить её загривок и голову меж ушами… Кошка заурчала от удовольствия… Росинка – шутливо вслед за ней. Атаман даже рассмеялся от такой идиллической картины происходящего…

Мстигой тоже улыбнулся, рассмеялся и, шутливо хлопнув девушку по выпуклой нижней части спины, сел на лавку, поднял с пола кувшин с бокалами и принялся разливать напиток. Атаман подал ему еще один кубок с другого столика и частично сложил карту, освобождая часть стола для кувшина и кубков… Они уселись все вместе за стол, а кошка привалилась боком слева от Мстигоя, положив ему голову на колени…

- Вернемся к нашей задаче, друже атаман…

Атаман кивнул и начал рассказывать:

- Пришли первые вести от моих разведчиков, которые добрались по трактам до берега моря… Ничего определенного и однозначного пока нет… Поиск вширь пошел… Якобы ловим каких-то разбойников с тракта… Чтоб подозрений ни у кого не было – мы действительно намеренно упустили пару шаек разбойного люда, и те очень удачно рассеялись там во все стороны, спасаясь от нашей погони… А еще сегодня прилетел почтовый сокол… одна из групп загона пропала… в песках пустыни, что выходят к самому океану… Может, за разбойниками гонятся, конечно… всякое бывает… но в положенное время она сигнал дымами не подала, и птицу почтовую не послала в базовый лагерь… пять казаков в той группе было… все опытные и бывалые…

- Вот значит как… - задумчиво протянул витязь: Покажи на карте – где они в поиске были… Ага. Может и там…

- Думаешь нам удача така подвернулась..?

- А почему – нет..? Я ни Конов ни Поконов не нарушаю… а Леги и предки в Светлой Нави и сами в моем походе этом заинтересованы весьма… Хоть и не обращался пока ни к кому наверх за подмогой… Смотри… вот здесь подальше – бухта очень подходящая… если там еще пару волнорезов под водой поставить – то бухте никакие штормы не страшны будут…

- Погоди… а при чем здесь это..? Иноземцы же на виманах своих летают… зачем им спокойные воды бухты-то..?

- А ты сам подумай… Они тут не одну тысячу лет уже базовый лагерь держат… Полеты на родину у них долгие… как свои механизмы в порядке содержать всегда..? Правильно. Самим добывать редкие металлы и минералы, и на своей базе основной ремонтировать и строить при нужде все свои механизмы… Добыча в недрах земли ведется и на суше, конечно… и про то ты сам знаешь… странные города со странной верой и населением в них… странно и гибнут потом… то кочевники их вырезают начисто… а то сами как-то вымирают, что ни одного выжившего потом не найти «днем с огнем»… А в морском дне они всегда невозбранно копаться могут… Сам подумай и представь себя на их месте… Не построил бы плавучие суда и подводные для нужд таких..?

- Построил бы. – признал атаман.

- Вот для них и нужна спокойная бухта… Скажи – а летающие корабли там местные люди не видят случаем..? Или ты не давал такого приказа своим доглядчикам на такие расспросы..?

- Давал. Но чтобы не впрямую спрашивали про то, а только слушали местные байки… Нет, не видно там никаких колесниц летающих… Только про чудищ морских байки все местные… Оно и понятно… на берегу-то… рыбным промыслом да торговлей живут морской… Землю почти и не возделывают…

- Угу. – задумчиво промычал Мстигой: А вот этот город портовый большой тут вот… Там твои люди есть? Ага. Хорошо. А торговые пути водные какие из этого города? Как идут вдоль побережья? Не огибают ли за много миль водных эту бухту, что мы с тобой присмотрели щас..?

Атаман вскочил из-за стола и бросился к своему сундуку в углу комнаты, откинул крышку и начал искать что-то, перебирая по секциям разложенные всякие свитки и донесения и что-то бормоча себе под нос… Потом развернул один большой свиток и почитал его недолго… Встал на ноги и принес его к столу:

- А ведь и правда твоя опять… Там считается - живет морской дракон какой-то… Жутко злобный, потому что топит вообще все корабли, которые близко к берегу подходят там… Караванный морской путь проложен такой петлей – чтобы берег едва виден был… Якобы у него под скалистым берегом - подводная пещера там и слух такой тонкий, что любой корабль за многие мили слышит… и топит потом безпощадно… Вот картинка древняя даже есть…

Мстигой с интересом рассмотрел картинку дракона и пожал плечами:

- Почти ничего в морском не ведаю… Надо будет Акуше показать… мож, он таку зверюгу знает… Тогда и поймем – живое чудище или механическое, но под личиной живого… может быть…

Атаман продолжал вычитывать свой свиток с донесениями старыми:

- Так… А дальше и севернее по берегу – опять чудище… неподалеку совсем… На сей раз огромный кракен… Потому морской путь на десятки миль всю часть берега этого далеко огибает… Наверно, поэтому тут ни дорог нет, ни рыбацких селений приморских никаких… Смотри… тут вообще пустыня примыкает и огибает весь этот участок берега… Хм… да и пустыня сия – проклятой считается… рядом с ней только по краю караванные пути проложены… Там типа в сердце пустыни – мертвый город под вечным проклятьем пребывающий до конца времен… Типа богоборцы какие-то жили… Боги тот город сожгли до основания и прокляли саму землю там… потому пустыня и образовалась потом… и ничего там не растет… Только демоно-черви какие-то там в вечной спячке под песками лежат – ждут любой добычи себе… Их голодный вой, когда они просыпаются иногда, слышен далеко за пределами песков той пустыни…

- Ну, вот… а ты говоришь – повезло с удачей… В любом самом глухом медвежьем углу по всему миру хоть раз в лето да видят их виманы… а тут не видят почему-то вовсе… и по суше туда никто не ходит и по морю не проплывает рядом…

- Ну, да… одно к одному как-то все получается… Но если бы не твои поиски намеренные…

- Ну, да… кто жи прячет свое укрывище-становище на чистом пустом берегу, просматриваемом со всех сторон..? А что к месту этому не подойти даже на далекий погляд - ни с суши, ни с моря – дак, про то люди токо по отдельности и знают… Моряки – про свое, на суше – про свое… Хорошо обставились иноземцы…

Атаман кивнул, соглашаясь с выводами Мстигоя. То помолчал и потом спросил:

- Слушай, ты сказал сначала – что пришли вести с побережья, потом сказал – что сокол почтовый еще прилетел… Два раза про вести оттуда получилось… А первые вести кто принес тебе? Не вестовой случаем..?

- Точно. Он легкоступом владеет и короткими путями прискакал…

- Угу. Значит… ты теперь поисковый отряд пошлешь – своих пропавших следопытов погони искать… Каким числом обычно?

- Сотню.

- Превосходно. Послух – бегом к казакам нашим – и чтоб к утру своими скоморошьими одежами с местными поменялись… Утром объединимся с полусотней атамана и пойдем туда… Обоз здесь оставим.

- А ты, значит..? - немного оробев почему-то, спросила и не закончила вопрос девушка.

- Скидываю личину блаженного. – кивнул Мстигой: Без надобности больше она… Завтра я уже к ним на подступах окажусь… Пусть даже и поймут – кто к ним заявился… Громобой все одно им во мне покажет ровно столько, сколь сам захочет… Да и сам я – уже чародей, хоть и «мелкой руки» пока…

Девушка убежала за порог терема, только дверь хлопнула… Мурлыка подумала немного и тоже убежала на улицу…

- Можно мне пойти завтра с вами..?

Мстигой посмотрел на атамана удивленно:

- А кто я такой, чтобы разрешать или запрещать тебе такое, тайный атаман Погожа..? Мы с тобой - союзники и можем стать друзьями… Но клятвы служения мне ты не давал, как Светополк, например…

Атаман улыбнулся и кивнул:

- Это верно. Не давал. Но дам. Позволь сообщить тебе, Мстигой-Завоеватель, что единогласным решением всех наших Малых Кругов - Главой Отцов Ратных Ордена Триглава выбран именно ты, Витязь Ордена Золотых Поясов, пусть и не восстановленный пока в своем Праве и Чести в своем родовом Ордене. Если позволишь – я прямо сейчас совершу Свещенный Ритуал Присяги на Верность Ордену и тебе, как Главе Отцов Ратных… Это будет Честь для меня – присягнуть тебе самым первым из братьев…

- Хорошо. – спокойно ответил Мстигой и встал на ноги из-за стола.

Когда Росинка впорхнула с улицы, то так и замерла у двери. Атаман стоял на одном колене, воздев правую длань, с зажатым в ней обоюдоострым мечом и чеканил древние слова Присяги на верность Ордену Триглава и его Главе Мстигою… Потом он встал, убрал меч в ножны и обменялся воинским рукопожатием с Мстигоем. И едва он успел отступить опять к столу, как на его месте так же на одном колене оказалась Росинка. Атаман вопросительно посмотрел на Мстигоя, тот пожал плечами:

- А почему нет, брат Погожа? Вот у тебя есть хоть одно возражение против принятия в наш Орденъ сей девы и моего послуха..? Ты сходился с ней в учебном поединке уже? И как..?

- Едва не проиграл ей битву. – признался атаман: Нет у меня лично - возражений против неё лично… А когда все жены по всей стране узнают – что второй, принявшей присягу на верность Ордену была дева… Жуть что будет… По всей стране… Не одна мужская рожа синяками от женских кулаков украсится… а то и похуже… Но мужикам спасу воще не будет… «Ночная кукушка дневную перекукует», как известно… а тут закукует вовсе… любую… Это как «Великий Набат» будет для всех жен… Понимаешь? Про неё уже завтра песни и легенды слагать начнут…

Мстигой фыркнул от смеха и, увидев легкое недоумение на лице атамана, пояснил:

- Уже слагают… особенно в Тмутаракани и в моем войске… Богиней величают лесной…

Мстигой, приобняв опять девушку за тонкую талию, вышел с ней на крыльцо терема, оглядел суету стана и свистнул пронзительно. Потом зычно крикнул в темноту, освещаемую факелами и кострами повсюду:

- Старшина Егор – ко мне!

Егор примчался откуда-то и стукнул себя по груди сжатым кулаком. Мстигой ответил ему тем же салютом и скомандовал:

- Доставь вон к тому костру сухой ствол дуба в обхват или около того толщиной. Высота должна быть семь локтей и семь вершков… Выполняй.

Возле огромного костра вскоре стоял торчком обрубок дуба. Мстигой подошел к нему и обнял ствол дерева. Когда он шагнул назад - со ствола осыпалась вся кора. Он опять подшагнул к обрубку и начал водить по нему ладонями, то поглаживая, то похлопывая ими по гладкой древесине… Вокруг в толпе стоящих стеной сотен казаков пронесся тихий вздох удивления, когда древесина как будто потекла, как воск, и из ствола начала формироваться фигура могучего воина с мечом перед ним… обе длани рук воин покоил на оголовке большого двуручного меча перед собой… Когда Мстигой закончил, отступил и обошел кругом получившегося кумира, он сказал:

- Это – Кумир Нового Ордена Триглава. Перунов Мъротворец - это.

Он отступил еще на шаг от Кумира и окутался разноцветным ореолом Поля Сил. Потом из верха этого поля вверх ударил луч слепящего света и замер на какое-то время… А потом откуда-то с севера потянулся светящийся шлейф по небу… Он притянулся к кумиру и начал наматываться вокруг него, как тенета, но не только обвивающие скульптуру воина-мъротворца, но и проникающие внутрь неё… Потом шлейф закончился… вокруг кумира сформировалось поле Сил, ярко вспыхнуло в последний раз, мигнуло и исчезло…

- Это я призвал моего эгрегора… Пусть теперь станет эгрегором всего нашего Ордена Триглава. «Старый друг – лучше новых двух», как известно… А любая защита и мощь нам уже завтра лишней не будет…

Главный Навигатор Крисос был срочно вызван в Центр Управления Базой… Едва он вошел, как сразу увидел красные сигналы дублирующей системы оповещения нарушения охранного периметра. Он подошел к экрану и всмотрелся в фигуру одиноко шагающего недалеко от обрыва берега местного воина. Высокий, мощный телом атлет с мечом за спиной, светлые волосы, красивое вытянутое лицо, большие глаза серого цвета, мужественный подбородок и упрямая складка возле губ…

- Зачем меня вызвали, как на пожар..? – недовольно спросил он, обращаясь разом ко всем операторам у экранов.

- Главный Навигатор. Этот абориген не поддается никакому виду внушения и психотронного воздействия. Мы фактически не можем сканировать даже его сознание мозга почему-то… Никакой силовой защиты вокруг него нет, никаких амулетов и иных артефактов, но сканирование мозга и поля сознания вокруг него дает необычные и поразительные результаты… Взгляните сами, Главный Навигатор…

Крисос повернул голову и всмотрелся в другой экран, расцвеченный всеми цветами… Там действительно была странная картинка… Биополе вокруг воина светилось привычными цветами и показывало очень развитого и здорового человека, но ничего необычного в нем не было… Встречались и более сильные экземпляры иногда… А потом Крисос увидел диаграмму Силового потенциала психотронных излучателей, залп из которых уже три раза достигал воина, о чем и свидетельствовали три полоски с цифрами над ними… Такой мощностью можно было снести с берега целое войско, а не одного всего лишь воина… А последняя диаграмма была вообще смертельной по мощности используемого заряда… Даже не каждый из самих прогрессоров-работников базы выдержал бы такую интенсивность и мощь излучателя. Разве что он сам, да еще десяток глав отделов и групп экспедиции…

В голове Крисоса мелькнула мысль – не один ли из Великих Архонтов прибыл на эту Землю..? Чтобы проверить их работу в полевых условиях, скажем..? И принял облик одного из аборигенов… Но нет. Немыслимо. О таком визите их бы предупредили заранее… Очень заранее… Местный колдун..? Тоже нет… Его биополе было бы совсем другой конфигурации и наполнения Силами… да и кто-то из местных аморфов-стихиалий крутился бы рядом с ним… Иных колдунов тут не бывает… Всегда с помощниками стихийными…

- Дайте еще один залп с мощностью, как при последнем… - скомандовал Крисос.

Одни из операторов щелкнул тумблером и нажал на кнопку. Перед ним на экране воин был в перекрестье прицела самонаводящегося излучателя. Крисос мельком скользнул взглядом по показателям на экране стрелка, чтобы убедиться в точности выполняемого приказа и сразу посмотрел на центральный большой экран, где воин был виден в максимальном приближении и казалось, что он фактически идет прямо на них тут в операторской… Изображение воина было едва не полностью объемным…

Воин, казалось, даже не заметил настигшей его волны излучения. Как шел, так и шел прямо, иногда поглядывая на море и щурясь от лучей солнца…

- Что происходит с волнами излучения? – резко спросил Главный навигатор: Есть интерференция хоть по одному из показателей? Что с волной излучения позади него?

- Интерференция полная. Излучение проходит через его биополе… Картина за его спиной – как при обычном попадании в цель… Ничего необычного… Кроме самой мощности излучения сейчас… Мы редко такую мощность используем… - торопливо ответил старший оператор-аналитик группы…

- Проверку на сгущенный фантом провели?

- Так точно Главный Навигатор. Это – человек. Он потеет на солнце, все остальные физиологические процессы идут в его организме также. Это – не сгущенный фантом его энергетического тела, это – он сам.

- Мистика какая-то. – недовольно буркнул раздраженный Крисос и операторы вжали головы в плечи. Они хорошо знали – что может последовать за такими его словами. Он разберется в ситуации, а потом строго накажет почти всех в этой смене, за то, что сами не додумались до такого простого решения проблемы…

- Тепловой излучатель – к бою. Сто единиц. Цель – валун перед ним. Огонь.

Огромный валун весом в несколько тонн взорвался в десяти шагах перед шагающим воином. Осколки полетели и в его сторону, но ни один в него не попал почему-то…

- Кто зафиксировал хоть какие-то защиты у него сейчас? – резко спросил Крисос: Хоть несколько мелких обломков, но должно было попасть по его телу.

Операторы молчали и только еще больше втягивали головы в плечи. Крисос шагнул вперед и сам начал оглядывать экраны мониторов с различными шкалами и графиками на них… И сразу увидел… ничего… Даже показатели внутреннего состояния организма воина не изменились… У него не повысилось давление, не участилось сердцебиение, он даже не вздрогнул от оглушающего шума взрыва валуна… Значит все же – сгущенный фантом. Иметь такие железные нервы человеку местному – просто не мыслимо…

Но воин остановился возле груды щебенки, оставшейся после взрыва валуна, отстегнул клапан своих штанов, достал свой орган и помочился на огоньки пламени тлеющего после взрыва моха и каких-то сухих былинок травы, что скрывалась ранее в тени валуна…

- Анализ мочи..? – резко спросил Крисос.

- В пределах обычной нормы. – сухо и четко ответил один из операторов: Это – просто моча этого человека.

Крисос сжал зубы. Не фантом. Но что тогда..? Сверхчеловек? Почему тогда у него поле обычного воина? Фантом поверх биополя? Личина, как они тут говорят..? Он взглянул на экран сканирования биополя и посозерцал его некоторое время… Ерунда какая-то… Обычное биополе воина… хорошего воина… но и только…

- Излучатель трансгенной мутации – к бою… Девятьсот единиц. Огонь.

И опять ничего не произошло. Вообще ничего…

- Атмосферный излучатель - к бою… Сфера радиусом в пять метров. Понижение температуры на шестьдесят единиц одним импульсом. Огонь.

Воин на мгновение скрылся в ледяном шаре, но как оказалось даже не замедлил шага опять и вышел из осыпающегося льдинками шара температурного удара, стряхивая с предплечий замороженные льдинки воды, мгновенно сконденсировавшейся из воздуха во время выстрела…

- Показатели? – резко бросил Крисос: На сей раз куда ушла энергия излучателя?

Ответом ему было полное молчание лихорадочно работающих за своими пультами операторов… Они пытались всеми способами сканирования и измерения найти хоть что-то в ответ на требование Главного Навигатора… Наконец старший аналитик выдавил из себя:

- Вся энергия израсходована по назначению. Никакого отвода или оттока энергии не зафиксировано, Главный Навигатор.

- Группа контроля пространства?

Из-за отгороженной сферы особого контроля пространства встал оператор, чтобы Главный Навигатор мог видеть его лицо и ответил:

- Никаких изменений в многомерных пространствах, Главный Навигатор. Только естественные флуктуации после наших выстрелов. Остаточное просачивание энергий…

- Аналитик, твои выводы?

- Перед нами не известный нам и нашей науке артефакт неизвестного происхождения. Или один из Высших архонтов - с проверкой экспедиции.

- Меня предупредили бы. – отрезал Крисос и язвительно добавил: Скажи еще - сам Создатель…

Аналитик вздохнул и потупил голову. Наказания ему не избежать точно теперь…

- Базе – полный аврал! Защиту – на максимум.

Операторы, не раздумывая, защелкали тумблерами и кнопками. Внутри операторской и по всей огромной территории базы завыли сирены…

- Дайте изображение, наконец! – рыкнул Крисос, и на экранах появилась опять фигура воина, но уже с бортов летающих вокруг базы невидимых микророботов.

Вся огромная база оказалась накрыта черной, как ночь сферой абсолютной защиты. Ни один вид излучения не мог проникнуть сейчас сквозь не отсвечивающую даже на ярком солнце сферу защиты. Она поглощала все виды энергии и любого излучения…

Воин же не замедлил даже свой шаг и шел прямо на защиту… И вот он не замедлившись вообще шагнул прямо на черную матовую стену и скрылся за ней, как сквозь клуб дыма прошел…

- Картинку! – рявкнул Крисос, и перед ним опять возникло изображение воина с внутренних мониторов слежения базы…

Единственное изменение с воином и его безмятежной прогулкой заключалось в том, что теперь он больше не поглядывал на море. Там была непроницаемая черная стена. Внутри же сферы абсолютной защиты по всей базе сверкали яркие светильники, лампы и прожектора. И теперь он с интересом вглядывался во все строения базы… дальние и ближние…

- Транслятор звука моего голоса - на него… Границу защиты после того, как я поговорю с ним - перенести на сто метров. Всей базе – полная консервация. После включения Защиты Степени Ноль всему персоналу покинуть Базу по аварийному графику…

Крисос дождался кивка оператора, и начал говорить:

- Остановись, чужак. Я выйду к тебе - чтобы поговорить.

Воин остановился и стал рассматривать свои ногти на пальцах. Один из операторов не выдержал и фыркнул от нервного смешка… Все остальные лихорадочно совершали множество манипуляций с красными кнопками, откидывая их защищающие колпачки и нажимающими их в определенной последовательности. Некоторые бубнили в микрофоны пояснения, передавая приказы персоналу базы об аварийной полной консервации и последующей эвакуации…

- Что тебя рассмешило, гражданин?

Тот встал с побелевшим от страха лицом, но все же ответил Главному Навигатору честно и искренне:

- Мы так старались его остановить, что много раз убили бы любого иного аборигена на его месте. А нужно было – всего лишь попросить его остановиться. Это показалось мне смешным, Главный Навигатор.

Крисос напряженно смотрел в лицо молодого еще оператора, из поколения родившихся уже здесь… И ста лет нет ему, кажется… И зовут его… Супинон. Из личного дела..? Нарушения и нарекания? Да, замечен в излишних симпатиях к аборигенам-язычникам, живущим на севере этого континента…

- Посмотрим – кто будет смеяться последним, Супинон. У того смех веселей будет…

И тут Крисос неожиданно понял – как воин все это чудо сотворил…

- Внимание всем. Абориген имеет при себе артефакт древней и великой мощи. Все энергии поглощаются этим артефактом и аккумулируются именно в нем. Защита стоит, но по уровню первой прослойки биополя от тела чужака… Неучи.

Он повернулся, чтобы выйти из операторской, но его неожиданно нагнал голос Супинона. Тот видимо решил – что ему все равно наказания не избежать – так почему бы и еще раз не провиниться?

- Главный Навигатор, позвольте спросить… А что за артефакт у воина этого? Мы проверили все вещи, что есть при нем и ничего такого не обнаружили…

Крисос остановился, повернулся лицом к наглецу, но голос его звучал спокойно:

- Вы и не могли его обнаружить. Потому что он очень древний и обладает сознанием, опытом и мощью, неизмеримой с нами всеми… Это так называемый меч-кладенец. Оружие богов местных язычников. Внутри его кристалла, как правило, заключен стихийный аморф, плененный в древние времена и обязанный служить владельцам меча, пока они живы. Я сам про такие только читал и слышал в их легендах и сказаниях. Ему сотни тысяч лет по местному времени. А теперь представь себе – его интеллект. Он сам разумен и почти вечен, да еще обладает всей памятью и навыками всех предыдущих владельцев этого меча… У тебя всё?

- Спасибо, Главный Навигатор. Еще один вопрос – если он такой могучий и развитый… означает ли это, что он – необоримая мощь для нас всех? То есть, сможем ли мы выстоять против него и его нового владельца, этого воина?

- Это – хороший вопрос, юноша. – медленно сказал Крисос: Но у меня нет на него пока ответа… Ты правильно сказал – мощь его может быть необорима даже для нас. Он сам – стихийный аморф и может призвать, склонить к повиновению иных аморфов Стихий… Фактически он может при известных условиях уничтожить все на поверхности этого материка и даже утопить большую часть его под водами океанов… и многое другое… если это другое придет в голову его нового владельца… Посмотрим.

И Крисос вышел из операторской. Все операторы, не отвлекаясь от своих занятий, тихо и дружно проскандировали «славу» Супинону…

Черная сфера защиты исчезла на время, пока какой-то мужик в серебристом и гладком, как бы обтекающем тело, костюме подходил к Мстигою. Потом сфера опять возникла уже за спиной мужика…

- Кто ты и зачем пришел к нам?

Мстигой внимательно смотрел на здорового мужика… На полголовы выше него, лицо гладко выбрито, волосы на голове короткие и все равно собраны где-то сзади головы как-то… Черты лица правильные и ничем от его собственных не отличающиеся. Переодеть – от него самого не отличить ничем… Глаза только какого-то неопределенного цвета, то ли карие, то ли зеленые…

- Я – Мстигой-Завоеватель. Гуляю тут по берегу. Знаний ищу новых. А ты кто?

- Крисос. Глава местного лагеря. Тут – наши земли и чужакам сюда нет хода.

- То есть ты – самый главный из иноземельцев на нашем Мидгарде?

Крисос оценил ловкость Мстигоя. Тот шел к своей цели прямо и неотступно, и спокойно обошел «острый угол» в их отношениях, связанный с правом экстерриториальности их базы. И в то же время мягко подчеркнул – кто тут хозяин, а кто – гость незванный…

- Нет. Не самый. Второй после командира всех наших людей. Но он сейчас отсутствует, потому я – за главного.

- А главный когда вернется?

- Через месяц… а может через год… Его нет на поверхности вашего Мидгарда… он – на другой планете вашей солнечной системы… - Крисос пожал плечами.

- Ну, хорошо. Буду с тобой общаться тогда. – покладисто как бы согласился с собеседником Мстигой: Некоторые вопросы обсуждения нашего с тобой таких долгих отлагательств не терпят.

- Что ты хочешь? Какие вопросы есть у тебя?

- Я хочу - чтобы сейчас вы убрались с Мидгарда вообще. И в следующий раз, когда прилетите – спрашивали нашего разрешения на посадку. А потом спрашивали нашего разрешения на любые свои действия тут. Это вполне понятно? Как позиция?

- Вполне. – хмуро посмотрел в его глаза Крисос.

- И..?

- Не «и», а «но»… твои требования не выполнимы по определению. Есть Кон Свободы Воли. Есть Конфедерация наших цивилизаций и Земель, и есть Создатель, которые послали нас сюда – помочь вам в вашем Развитии. Пока вы не самоуничтожились или не уничтожили вообще все живое на Мидгарде. Или сам Мидгард. На других Землях вашей системы это уже произошло. Ваших колоний там больше нет. И одна из планет вашей системы разрушена и больше не существует.

Мстигой думал некоторое время над словами Крисоса, оставаясь внешне и внутренне спокойным и невозмутимым. Затем ироничная улыбка скользнула на пару мгновений по его губам и он начал медленно говорить:

- Красивые словоблудные речения, Крисос. У нас с тобой есть всего два пути. Либо мы ведем переговоры и идем на уступки взаимные, либо не ведем никаких переговоров вовсе и мы объявляем вам войну и битву на ваше полное истребление.

- Амбициозное заявление. У тебя есть полномочия на такое? Позволь спросить – кто тебе эти полномочия дал? Ваш Белый Совед, склонившийся перед твоими угрозами? Ваш северный Орденъ Витязей, который изгнал тебя из своих рядов и объявил изгоем за смертное преступление, тобой совершенное?

- Хороший ход. – усмехнулся воин: Но исключительно защитный. Успеха он не принесет тебе и не позволит развить наступление ответное. Не важно – тиран я самоправный, или Волю иных сильных мира сего за спиной имею. Сейчас важно только одно. Мы с тобой – два полководца, пока мирно беседующих и расставляющих акценты наших позиций по ключевым вопросам будущего развития этого мира. Либо мы научимся разговаривать между собой, либо переговоров больше не будет, а будет одна война. Для вас – на ваше полное истребление. Это понятно, Крисос?

На сей раз Главный Навигатор задумался на некоторое время. Потом медленно начал:

- Меня условно можно назвать таким полководцем… А вот можно ли таковым назвать тебя, Мстигой-Завоеватель? Наличие у тебя во владении вашего древнего артефакта не делает тебя автоматически главным полководцем даже вашей деградирующей страны.

- Опять словоблудие. Ты не вынудишь меня оправдываться и доказывать тебе мои полномочия, Крисос. Оставь эти уловки для иных собеседников. Я не буду обсуждать с тобой Коны Мироздания и отличия вашей и нашей Веры. Ибо наша – чиста и основывается на Ведах.

- Почему тогда она привела вас к деградации и утере основных Знаний о Вселенной?

- Потому что есть такие, как вы, и иные… Вы воспользовались нашей временной слабостью и фактически оккупировали Мидгард. Мидгард же – наша погранзастава на краю Галактики и такие ваши и не только временные победы над нами – ожидаемы и предсказуемы даже…

- Я понимаю тебя и твою позицию. – медленно сказал Крисос и продолжил уже быстрей и настойчивей: И вот появляется герой с чудо-мечом и поднимает народы на освободительную войну против захватчиков? Так?

- Не так. Я – не герой. Я – Побуд.

- Терминологическая разница в данном случае не существенна и не важна.

- Ты не прав, иноземец. И скоро это осознаешь вполне. Я не буду сигать следом за вами всякий раз, когда вы будете менять свое месторасположение основное. Я просто объявлю вам войну на полное уничтожение. Вам и всем предателям, кто к вам примкнул. И у людей нашего мира будет выбор – на чью сторону встать. Один единственный выбор. Как «да» и «нет». Мы начнем уничтожать все ваши базы и всех ваших «посвещенных»… и вскоре вы будете окружены пространствами безлюдной земли. Вас никто не будет слушать даже, не то что сотрудничать с вами… Под угрозой неминуемой смерти. Ваши же запасные базы мы уничтожим вместе с вами одну за другой… Полеты вашего небесного флота станут не безопасны для вас уже сразу… Так что роль загоняемой повсюду добычи - вам гарантирована.

- Речь невежественного и кровожадного дикаря, полная угроз и корыстного властолюбия. – сухо заметил Крисос.

- Это – твое и так же невежественное умозаключение. Пусть таким и останется.

- Ты сам предложил беседовать, Завоеватель.

Мстигой вздохнул, но кивнул и начал медленно ронять слова:

- Великую межзвездную Ассу начал ваш Создатель арлег Денница, ставший в последствии Чернобогом. Это он, алкая большего и раньше положенного, открыл закрома высших Знаний для всех низших на ступенях Развития и Эволюции. Потому из-за него и его действий наш торговый и карантинный для вас, иноземцев, остров Антлань взбунтовался и начал междоусобную войну с нами. Часть взбунтовалась против целого. В результате по их вине произошла планетарная катастрофа и мы лишились второй луны Фаты… Мир подвергся едва не тотальному разрушению и наступили века упадка… Тут то вы и прилетели сюда… все ваши попытки навязать нам свою веру провалились и проваливаются раз за разом… Ваши социальные конструкции мироустройства для нас – провальны и невежественны. Вы не учитываете инородность состава местного населения. Тут еще три великих народа живут вместе с нами в качестве гостей и сожителей… Вы вывели еще и четвертый ущербный народ, который вообще только разрушает все вокруг себя и паразитирует на остальных народах…

Образно говоря вы – как не званный гость, что суетится вокруг хозяина и постоянно толкает его под руку, пока тот пытается восстановить свое хозяйство, разрушенное бурей…

А кроме того сей гость постоянно дает самое совершенное оружие всем одичавшим соседям оного хозяина, и те по любым причинам нападают на него постоянно, пытаясь уничтожить и хозяина, и все его хозяйство.

Что делать сему хозяину? Не трогать не званного гостя и постоянно отбивать атаки озверевших соседей? Свое-то совершенное оружие он давно закопал и спрятал… От соблазна любого и предвидя такие события вокруг себя…

Вы считаете нас деградирующими дикарями. Пусть так. Но вы мешаете нам развиваться и восстанавливать наши Знания. И вас сюда на помощь нам никто не звал никогда. Вы нарушаете Кон Свободы Воли, который ты упомянул вначале.

Крисос долго обдумывал слова Мстигоя… Потом горячо высказался:

- Мы соблюдаем Кон Свободы Воли. Но и у нас по этому же Кону есть такое же право находится здесь и пытаться помочь вашим народам местным восстановить свою культуру.

- Право есть. Но вы не помогаете восстановить культуры сих народов, а навязываете им свою собственную. В самых разных вариантах своей интерпретации вашей веры в своего Создателя. Раздавая свой небесный флот с мощным оружием на борту нашим изгоям западным, вы тем самым, пусть и не своими руками, вызвали глобальное уничтожение природы, великие оледенения и потопы уже несколько раз. Эти последствия применения вашего лучевого и иного оружия сравнимы с планетарной катастрофой, о которой я уже упоминал… Есть что возразить по существу этого обвинения?

- Есть. Мы ведем войну против иных врагов, которые враги - и вам и нам… Последователи Сатаны, что скрываются и среди вас и под землей у вас тут… и Оружие мы давали для противостояния ваших западных родов именно против приспешников Сатаны…

- Ты лукавишь, иноземец. Или просто не ведаешь истины. С подземельцами мы справились бы и без такого летального для природы и мощного оружия. Ты давно здесь у нас?

- Чуть более тысячи ваших лет.

- А где ваш предыдущий командир?

- В ссылке. Его наказали.

- Вот. Любые слова последующие неуместны. Даже ваши набольшие отметили его ошибки. Обсуждать нечего. Я высказал тебе нашу позицию. Уходите из нашего мира. Иначе будете уничтожены. А потом мы пошлем уже наш небесный флот на вашу родную Землю и вы получите от нас то же, чем нас тут потчевали. Кон Воздаяния Богини Карны.

- Служители и великие Силы Кона Воздаяния не трогают нас. – заметил Крисос, но как-то неубедительно.

- Зато мы тронем. Возвращаемся к началу нашего разговора с тобой. Как мужик с мужиком. У тебя за спиной – Сила, у меня за спиной - Сила. Или мы идем на взаимные уступки, или воюем на ваше полное истребление здесь.

- Какие уступки ты мне предлагаешь?

- Уступки во времени. Вы все равно покинете наш Мидгард и больше не будете вмешиваться в нашу жизнь никак. Но я могу не торопить лично тебя с немедленным сворачиванием всех ваших баз и вашим отлетом отсюда на родину вашу.

- Слабое предложение. – заметил Крисос: Я все равно понесу наказание. И ссылка в одиночное заключение на безлюдной планете – самое меньшее, что мне за такое предательство положено…

- Не я создал эту ситуацию. – пожал плечами Мсигой: Подумай, прежде чем давать свой ответ мне. Хорошо подумай. Ведь альтернативой твоей ссылке является ваше истребление полное. И полет нашего флота к вашей родной Земле. Ваша культура и техническое развитие вовсе не превосходят наши. Даже первопоселенцы наши, а это было 800 тысяч лет назад, обладали неоспоримым преимуществом во всем в сравнении с вами. И вы это скоро осознаете, или уже осознаёте. Ведь не пытаетесь же вы нести свою культуру на Земли Круга Сварога в центре Галактики…

- Пытаемся. – возразил Крисос, но опять весьма неубедительно…

- И сколь велико ваше содружество в сравнении с количеством Земель в Круге Сварога?

- Капля в море. – сухо признал Крисос.

- Значит, возвращаемся к здесь и сейчас. Есть ты и есть я. За мной – право жить свободно от вас и всех прочих. За тобой – твоя вера и приказы набольших ваших. Хочешь честного и не чародейного поединка со мной здесь и сейчас?

Крисос задумался. Потом медленно сказал:

- Он ничего не решит. Ни для вас, ни для нас.

Мстигой кивнул и пожал плечами:

- По нашей Традиции я должен был тебе его предложить… Перед Сечей насмерть между нами всеми. Можешь обсудить это мое предложение со своим командиром, когда будет очередной срок связи с ним… Или с другими набольшими вашими. Мы все обсудили, теперь время твоего ответа мне. Разговоры или битва?

Крисос нахмурился и несколько резко сказал:

- Да не торопись ты так. Неужели не понимаешь – насколько серьезный выбор совершаешь сам и к чему принуждаешь меня? Ты даже представить себе не можешь – к каким ужасным последствиям привело бы, если бы я согласился с твоими требованиями и угрозами… Весь континент на западе рухнул бы в пропасть глобальной катастрофы, образно говоря… Хоть ты и скептически воспринимаешь угрозы приспешников Сатаны, но только мы сейчас сдерживаем их тотальную атаку на ваш мир…

- Вы не сдерживаете, а готовите сию атаку, закапывая трупы людей в землю и подкармливая демонов подземных этим. А те уже целые погосты мертвяков на ноги против вас подымают. А ваши последователи и фанатики новой веры планомерно уничтожают всех учеников волхвов и прочих развитых людей в тех родах изгоев западных. Останется только серая и бездарная биомасса вырожденцев полных… Ты сейчас себя или меня обмануть пытаешься?

Крисос не сдержался и так сжал челюсти, что его зубы скрежетнули…

- Не будем о наших сложностях… и возможных ошибках… Сам же предлагал вопросы веры не обсуждать.

- Не будем. – легко согласился Мстигой: Это – уже не важно ни разу… У вас – свое, у нас – свое.

Крисос скривился, как от зубной боли и выдавил буквально из себя:

- У меня нет таких полномочий… чтобы принимать единолично такие решения за всех нас…

- Мне легче. – кивнул Мстигой: Я их имею в отличие от тебя. Ты скоро сам в этом убедишься. Очень скоро.

- Используешь свое влияние в Белом Соведе? – улыбнулся иронично Крисос.

- Белый Совед – царь без власти. «Голый король». Ему даже Орда уже не подчиняется полностью. Ваше влияние. Разновидность вашей веры разложила Орду, как регулярное войско нашей страны Расеи.

Крисос хмыкнул, но отрицать ничего не стал. Потом спросил:

- Положим - мы с тобой разговариваем и ведем переговоры. Что конкретно ты хочешь лично от меня и что есть в моей компетенции..?

В это время как раз купол абсолютной защиты исчез неожиданно, и на месте базы оказалась только пустая каменистая почва. Одна тарелка виманы одиноко торчала в полуверсте от собеседников, оставленная для Крисоса по регламенту срочной эвакуации и аварийной полной консервации базы…

Мстигой иронично прищурился, созерцая пустынный берег за спиной Крисоса. Покачал осуждающе головой и сказал собеседнику:

- Выдай мне некого чародея Истислава, бывшего жреца из Белого Соведа. Он совершил несколько смертных преступлений и совсем обнаглел уже…

Крисос нахмурился, потом оглянулся назад и осмотрел пустой берег. Потом повернулся и пожал плечами:

- Его нет… не было на нашей базе здесь… И мы не контролируем его поведение и перемещения по вашему миру.

Мстигой молча и внимательно смотрел в глаза Крисоса. И тот неожиданно отвел свои глаза от его твердого взгляда.

- Забавно получается… В атаках на нас с применением фаш-разрушителя вы не повинны… это изгои западные повинны… Чародей местный, похитивший мою мать с братьями и сестрой и многажды пытавшийся убить меня и близких мне соратников моих – тоже вам не подконтролен… Вы расставили по всему миру излучатели, которые снижают срок нашей жизни в теле в десять раз… Как животных нас тут пасете неразумных и не успевающих повзрослеть, чтобы хотя бы осознать происходящее с нами… Получается – что не получается у нас с тобой никаких разговоров-переговоров, Главный Навигатор Крисос. Даже моего личного врага уберечь пытаешься от возмездия. Что ж… настала пора демонстрации реальной Силы, с которой я научу вас считаться. Тоже Просвещение своего рода. Ты эвакуировал вашу базу быстро. Но оставил много чего в подземельях и гротах. Больше сюда вам не за чем будет возвращаться…

И Мстигой повернулся лицом и телом в сторону виманы и территории базы.

- Постой!! – закричал Крисос, но его руки что-то прижало к телу с неодолимой хоть и мягкой силой, само его отнесло чуть в сторону и развернуло лицом туда же, куда смотрел и Мстигой.

Над всей огромной по площади территорией бывшей базы высоко в воздухе появилось некое изображение человеческой стопы. И стопа эта начала опускаться вниз. Тарелка виманы попыталась взлететь в воздух, но почему-то упала назад на землю и как бы присела на своих опорах… Стопа тем временем ускорилась в своем движении вниз и каменистая почва вслед за её движением начала проседать вниз с ужасающим оглушительным скрежетом и треском… Виману же просто расплющило в тонкий блин, и Крисос даже глаза прикрыл на мгновение, ожидая взрыва… Но взрыва почему-то не произошло…

А потом сей ужасный катаклизм неожиданно кончился. Тело Крисоса опять оказалось свободно. Мстигой кивнул ему приглашающе и Крисос пошел вслед за ним на слегка ватных ногах к краю обрыва, над которым легкий ветерок споро развеивал поднимающиеся оттуда снизу клубы пыли…

Когда Крисос остановился рядом с воином и обозрел ужасающие последствия гравитационного удара воздушной стопы по территории бывшей базы, Мстигой тихо сказал:

- Не пытайтесь отрыть там что-то. Вся материя всех ваших веществ перемешана с камнем на молекулярном уровне…

- Что ты наделал… - с тихим отчаянием в голосе и интонациях произнес Крисос.

- Нанес первый удар по вам, иноземцы. Тут у вас погибло всего пятеро ваших, следующий мой удар будет более удачным и счет пойдет уже на сотни. Обещаю…

- Ты понесешь кару за это злодейство…

- В посмертии? А как же. Но оно того стоит, знаешь ли… Слишком великое по вашим понятиям самопожертвование своей Душой и её Развитием? Если скоро не погибнешь – еще не раз с таким встретишься и не только от меня. Будет возможность оценить Силу нашего Духа, иноземец и иноверец.

- А меня ты пощадил… почему..?

- Только потому, что до этого удостоил тебя своей беседой. Наша Традиция така. Прощай, иноземец, хоть твое прощение мне и без надобности…

Мстигой развернулся и так же спокойно, как до этого, неторопливо пошел в сторону ожидающих его товарищей в версте от этого места.

- Постой, Мстигой. – вдруг крикнул ему вслед Крисос: У Истислава есть свой дом в Богдаде. А больше мне нечего сказать…

Мстигой только на пару шагов замедлил своё продвижение и приподнял правую руку, давая понять: что услышал его, но не обернулся даже…

Крисос потер лицо ладонями и устало опустился, прямо где стоял, на землю… По регламенту аварийной эвакуации никаких дополнительных наблюдателей на виманах не предполагалось… Остается ждать – когда они подождут его возвращения какое-то время и только после этого вышлют виманы поиска и слежения… Сам же он оставил все средства связи и оружие, перед тем как вышел сюда на встречу с Мстигоем…

И тут его прошиб холодный пот по всему телу… Он вспомнил – что Мстигой именовал его «Главным Навигатором», а он ему такого не говорил за все время их беседы… Он лихорадочно вспоминал все записанные подслушанные разговоры Мстигоя со всеми и постепенно пришел к однозначному выводу – что Мстигой слышал все переговоры в операторской, пока шел сюда… а это было просто немыслимо… до сей поры немыслимо…

Демон – «сие монада осознающая настоящее».

Зороастр – «знания отцовского разума окруженного звездами».