****

**(рисунок – Леры Морозовой)**

**Катерина Карансулова часть III**

**Автор: Пестряков Кирилл.**

**Часть Третья.**

**Глава Восьмая.**

- Эх! Веселись душа! – крикнул Яромир.

 Гармонь запела громче. Бубны забили чаще. Молодой танцор бешено отплясывал ногами. Ложечники виртуозно отбивали ему ритм. Бабка у стола уже начинала заводить частушку. Бойкие домашние служанки уже подхватывали слова, одновременно заводя хоровод и махая платочками охранникам, стоявшими с каменными лицами.

 Яромир рассмеялся и залпом опустошил кружку пива.

 - Ещё! – потребовал он.

 Шустрый слуга уже спешил обновить тару.

 - Жизнь-то, Катерина, жизнь-то налаживается, - рассмеялся он.

 Я улыбнулась. Настроение братца за последний месяц определенно улучшилось. Первый же отчет сильно порадовал Карансулова. А первый же мешок золота с его долей прибыли, вообще, привел брата в неописуемый восторг. Теперь про эльфов от Яромира я слышала только хорошее.

 - За наш успех, брат, - улыбнулась я, подняв фужер с вином.

 Яромир уже не вполне трезвой рукой чокнулся со мной своей кружкой. Удар вышел сильный. Фужер треснул, и часть вина выплеснулось в его пиво. Брат не обратил на это ни малейшего внимания.

 - Род расплатился со всеми долгами, - проговорил он, отхлебнув из кружки, - отец очень доволен. Говорит, что теперь-то он может умереть со спокойной душой. Ещё он просил передать, что очень тобой гордится.

 Я улыбнулась.

 - А почему не сказал сам?

 Яромир хмыкнул.

 - Возможно, ему тяжело обсуждать с дочерью дела, даже если она взяла их в свои руки.

 Я кивнула.

 - Что же с него взять? Бывает.

 - Да уж. Ну, да ладно.

 Я встала из-за стола.

 - Уже пошла? – удивился Яромир.

 - Дела не ждут.

 - Да брось! Какие тут сейчас дела? Деньга идет и хорошо.

 - Надо, чтобы лучше шла.

 - То-то оно и верно, но ты, всё равно, смотри не перетрудись. Я сужу так, для чего деньги, коли так просто в сундуке лежат и ничего не дают, удовольствия не доставляют. Верно, Маруся?

 Жена Яромира кивнула, погладив мужа по голове. Вообще, Маруся не любила много говорить, этим, несмотря на склонность к полноте, она завоевывала себе обожание со стороны мужского населения Ингоса. Брата особенно. Хлебосольная хозяйка, Маруся безмерно чтила супруга, никогда не лезла в его дела, не встревала с разговорами и старалась вести себя, как можно скромнее, всячески угождая мужу. Этим она подкупала Яромира. Что касается её несколько распухшей талии, то здесь брат только отмахивался, говоря, что чем тоньше баба, тем она злее. И на груди у вешалки не выспишься, и слезу не смахнешь. А на груди Маруси, тут надо было отдать должное, можно было возлечь, как на пуховой подушке. Как утверждал Яромир, когда в доме пила, а не кормилица, можно и всё здоровье угробить. А без здоровья, и тут брат был готов биться об заклад, после ужина до койки ни бочку, ни вешалку не донесешь.

 - Не волнуйся за меня, - произнесла я.

 В этот момент, в комнату, где мы сидели, вбежал ещё один слуга, преклонив колени.

 - Что там, Семен? – спросил Яромир.

 - Славный Добрыня, - ответил служивый, - говорит, за барыней Катериной.

 Яромир рассмеялся.

 - Ах, вот оно что! Ба! А я уж испугался. А у тебя вон, какая работа! Ну-ну.

 В этот момент бабка, как по команде затянула частушку:

*Добрынька Катьку полюбил,*

*да сразу морду ей набил,*

*Наш мужик, не ельф какой,*

*Любит без песен под луной. ЭХ!*

 Служанки с готовностью подхватили. Я гневно стрельнула глазами, но открыто обижаться на частушки, в канийской среде было не принято. Порой это был единственный способ холопов донести до барина своё мнение. Правда, пели их в основном на ярмарках, да на праздниках. А то мог и сапог в глаз прилететь. Однако для меня подобный ответ был бы варварством.

 Яромир рассмеялся, увидев мою реакцию, однако, для приличия и уважения к родной сестре пришел мне на помощь, запустив в бабку уже пустой кружкой.

 - Уймись карга! – заявил он.

 Бабка охнула. Правда, скорее, для приличья. Кинул Яромир не сильно и не быстро, при желании, она легко могла увернуться.

 - Ну, проси гостя в дом, раз уж моя славная сестричка ждет его не дождется, - приказал брат.

 Слуга убежал. Я нахмурилась. По нашему уговору Добрыня должен был подъехать позднее, и ждать меня снаружи. Пока я не считала нужным знакомить воина с братом. Добрыня был мне другом. По крайней мере, я его воспринимала именно так, однако, сам воин и, что ещё хуже, вся округа считала иначе. При канийских дворах знатных семей господствовала чопорность, даже поцелуй руки мог считаться верхом неприличья. Не говоря уже о встречах наедине до свадьбы. Этого не мог быть никогда. Только в присутствии старших родственников, желательно нескольких представителей обеих семей. В мелких же провинциальных городках и деревнях нравы были куда мягче, во всяком случае, дух Ивана Купалы, в день которого молодежь бегала по лесам искать цветущий папоротник, считался покровителем влюбленных. Так как связь веселого праздника с обильным деторождением через девять месяцев стояла нерушимая вот уже в течение веков. Однако даже здесь приход мужчины наедине с женщиной в родовое гнездо истолковывался весьма недвусмысленно. Как правило, он говорил об уже серьезных отношениях и служил, так сказать, сверкой условий, вроде, когда лучше присылать сватов. В моем же случае, ни о каких сватах не могло идти речи. Не сейчас, да, и может, никогда.

 Дверь в комнату открылась, но вместо Добрыни снова вбежал слуга.

 - Дружинник просит вас выйти к нему, барин. И вас, барыня, - прошептал он.

 Яромир нахмурился.

 - Что он о себе возомнил, а?! Гнушаться гостеприимством Карансуловых? – спросил брат.

 - Славный Добрыня говорит, что не только от своего имени пожаловал, а люди с ним.

 - Какие ещё люди?

 - Та чернь, барин, что вокруг дома лютует. Дружинник говорит, что хочет показать вам их.

 Яромир стукнул кулаком по столу.

 - Проклятые холопы! – рявкнул он.

 - Какие ещё холопы? – удивилась я.

 - Ааа, нищебродие чертово!

 Яромир поднялся из-за стола.

 - ТИХОН! Позвать Тихона – крикнул он.

 - Здесь барин, - почти сразу выскочил из подсобки слуга.

 - А, ну, давай-ка выводи тигров!

 - Слушаюсь, барин.

 У меня глаза на лоб полезли.

 - Ты что это удумал?! При дружиннике-то!

 - Да здесь всё куплено, - отмахнулся брат.

 В последнем заявлении я сильно сомневалась, чтобы так уж прям и всё, в особенности Добрыня, но Яромир не дал мне опомниться. Набросив на плечи шубу, и натянув на голову картуз, брат двинулся на выход. Остановившись на секунду, Яромир схватил со стены старинную баллисту – разновидность арбалета, стреляющую металлическими шариками. Баллиста была заряжена. Глаза у меня полезли ещё выше. Впрочем, насколько я помнила, меткость Яромира оставляла желать лучшего, а пьяным он бы и быку в задницу с метра не попал. Однако знал ли об этом Добрыня?

 - Ты чего удумал-то?! – рявкнула я.

 - Не боись! – урезонил Яромир, - ничего не будет твоему хахалю. Так, припугну смальца.

 В некоторых случаях спорить с братом было бессмысленно. Маруся, к несчастью, не бросилась унимать мужа. Канийские женщины, воспитанные по старинной закалке, редко препятствовали пьяным выходкам благоверных.

 Открыв с ноги входную дверь, Яромир вышел на крыльцо. Я засеменила следом. Ворота усадьбы были открыты. Посреди их на любимом вороном коне восседал Добрыня, за его спиной стояло не менее двух дюжин оборванцев. В руках они держали вилы и грабли. Один даже нёс в руке зажженный факел, хотя на улице была середина дня, и солнце играло всеми лучами. Факел, видимо, должен был производить сильный драматический эффект. Однако не производил. Вообще, оборванцы выглядели подчеркнуто неряшливо, чтобы быть теми, за кого они хотели себя выдать. Я начинала понимать, что происходит. Наряды эти могли купить разве что простачка. Вроде, Добрыни. Я застонала про себя. Как бы воин из чувства гнева за обездоленных не вспорол горячку. Тогда проблем будет, не оберешься.

 - Славный дружинник Добрыня, - громко произнес Яромир, - с чем пожаловали? И от чего брезгуете моего стола!?

 Воин сурово посмотрел на брата.

 - Приветствую тебя, достопочтимый Карансулов. Никогда не обижал я милостивых хозяев дома сего. Рода твоего славного. Но делу время, а потехи час. При поездке в дом твой, увидел я людей этих, кои слово тебе сказать имеют.

 - Плевал я на слово их! Пусть проваливают по добру по здорову. Пока не огребли!

 В подкрепление своих слов. Яромир вкинул баллисту и выстрелил, целясь слева от Добрыни. Шар со свистом пролетел средь оборванцев, никого, однако, не задев. Мужики закричали. Лицо Добрыни покраснело от гнева, рука его потянулась к топору.

 Однако в этот момент, на выручку хозяину двинулась охрана дома. Из-за правого угла усадьбы вышли с полдюжины охранников. Облачены они были в кольчуги, в руках каждый держал топор или здоровую дубину. Из другого угла почти одновременно с ними показался Тихон, видя на поводке, словно ручных зверушек, двух молодых снежных тигров.

 Оборванцы попятились назад, видимо, готовясь убежать. Конь Добрыни, увидев тигров, испуганно заржал. Сам воин отбросил руку от топора, покрепче взявшись за уздечку. Видимо, оценив соотношение сил, Добрыня передумал решать вопросы силой.

 - Кышь отсюда смерды! – заорал Яромир.

 Тигры зарычали. Оборванцы, побросав вилы, бросились наутек. Добрыня еле-еле сдержал коня.

 - Не ожидал я такого от тебя, Карансулов. И от рода твоего. Что бросаете людей своих на произвол судьбы в трудный час! – сказал он.

 В этот момент я дошла до точки кипения. Оттолкнув Яромира, я вышла во двор и встала между этими драчливыми петухами.

 - Что тут вообще происходит? – закричала я.

 - А то, Катерина! – сказал Добрыня, - что братец твой, гонит людей с мастерских и вырубок. Лишает заработка. А у них жены, дети. Хозяйство домашнее, всё на их плечах. А ты не ведаешь!

 Яромир расхохотался.

 - Это она-то и не ведает! – смахнул слезу брат, - ох, уморил. Она же и придумала. Вместо этих босяков каторжные и трудятся!

 - Речь шла велась о работах с эльфами, а не по всему Ингосу! – урезонил Добрыня.

 - Эльфы и Карансуловы – это и есть весь Ингос, - хмыкнул Яромир.

 - Он прав – Добрыня, - заметила я, - ты же знаешь, что аллоду не хватало рабочих рук. Сейчас, когда мы привлекли заключенных, кого-то пришлось сократить, но они найдут новые места, работы тут навалом.

 - Отнюдь, - сказал Добрыня, - что-то работы сей я для них не замечал. У них были места. Заработок. Хлеб. А теперь вместо них каторжные спину надрывают. Лучше уж тогда каторжным, той работы, что навалом, подайте. А людей на места старые верните.

 - Ты что сдурел? – удивилась я, - каторжным не надо платить.

 - Во-во, - подтвердил Яромир, - товар в городе почему, по-твоему, дешевле стал, а? Лес. Доска. Камень. Металл. Всё подешевело. Всем доход. И нам и покупателю.

 - Акромя людей!

 - Подумаешь, вступился за отрепье чумное, прости меня Астрал, - сказал Яромир, - выгнали кого? Носильщиков, дровосеков, да камендробителей. Тех, кто акромя киркой, али топором махать, ничего не могут. Ничего с ними не станется. Пойдут куда-нибудь на рынок утварь с телег разгружать. Какие захотят, прокормятся.

 Добрыня отрицательно замотал головой.

 - Дурное вы дело затеяли.

 - Не для твоего оно ума! – рявкнул Яромир, - ты кем поставлен? В дружине! Ну, и вали в свою дружину!

 - Я за порядком следить поставлен. А это не порядок, когда они оголодают и громить всё начнут, кто ответ держать будет!?

 - Уж я-то своё добро отобью! А вы как знаете. Я со своего дохода в казну каждую двенадцатую деньгу за что даю?! Чтобы, такие как ты, на халяву хлеб казенный жрали? Али как?!

 Лицо Добрыни уже не было красным, оно просто потемнело от ярости.

 - Уж не знаю, чего вы затеяли, но к не добру оно. И его сиятельство Святополк прознает обо всех ваших делишках.

 Добрыня развернул коня и выехал со двора. Яромир расхохотался.

 - Напугал ежа голой задницей, - сказал он, - чхал я на твоего Святополка. Я с ди Веврами дела веду, под остроухими вся столица ходит. Только твой Святополк пикнет, как тут же с места вылетит. Шустро, ну, упрям понос!

 Внутри меня всё похолодело. Добрыня, разозлившись, вполне мог сообщить властям о гибберлингах. Об их секрете. И тогда конец всему. Джованни спустит с меня шкуру! И будет прав. Яромир об этом ничего не знал, и не догадывался, откуда именно растут ноги соглашения Карансуловых с Ди Вевром. Брат не знал, что дело было отнюдь не только в деньгах. Ключом была тайна! Нет тайны нет соглашения! А если Добрыня решит, что мы действуем, думая только о себе, то друг станет врагом. Понимая, что богатыря нужно остановить, я бросилась к своей лошади!

 - Да плюнь ты на него! – сказал Яромир, - нафиг тебе такой нужен! Подумаешь, сажень в плечах. Вот есть у меня один дружок…

 - Заткнись! - отрезала я, не обращая внимания на слуг, те аж обалдели от такого хамства по отношению к их барину, но мне было наплевать, - я с тобой позже поговорю!

 Вскочив на арендованную сегодня утром кобылу (а вернее, взятую за даром из конюшни Димитрия Кирилловича) я устремилась вслед за воином. Догнала я его спустя несколько минут. Добрыня не торопился гнать коня.

 - Стой! – крикнула я.

 Добрыня остановился.

 - Я знал, что ты не такая, - улыбнулся он, - что страдания людей тронут твое сердце.

 Добрыня поторопился с выводами.

 - Ты – дурак! Честный, благородный, но дурак! Такой дурак, что спасу нет! Зачем ты это сделал?!

 Добрыня и бровью не повел.

 - Я поступаю, как считаю нужным.

 - Мы уже говорили…, - начала я.

 Добрыня перебил.

 - Да говорили. О благе аллода и Лиги. Что заключенные своим трудом улучшат Ингос. Я ничего не имею против труда, считаю его честным шансом искупить вину за преступления. Но всё не так выходит. Не так, понимаешь?

 - Что именно?

 - Сотню людей по всему аллоду выгнал с рабочих мест твой братец Яромир. Ещё полсотни ди Вевры. Прибавь к этому, ещё столько же душ, которых повыгоняли купцы с вами дела имеющие, которым вы каторжан словно скот в аренду сдаете! А к ним ко всем надбавь ещё с два раза по столько, сколько вы мастерских разорили и пустили по миру, когда завалили своими дешевыми товарами весь Ингос!

 - Это рынок!

 - Это не рынок, Катерина! Это рабский базар, какие в древности по всему Хадагану стояли! Когда жизнь и труд, только за краюху хлеба. И то в Империи, хоть жрать давали, а вы просто на улицу гоните. Скольких купцов вы уже разорили, что торговли с вами не выдержали? Уж с не один десяток, а всего месяц прошел!

 - Дурные, значит, купцы были!

 - Дурные не дурные, а дело одно. Ты чего обещала мне? Что товары дешевле будут!

 - Они и стали!

 - Стать-то стали! Да как простой человек с голой задницей ходил, так и ходит. Всё дешево, но ему не платят. Рабочие трясутся за свои места. Плату им хозяева снижают, а они ни сном, ни духом возразить не смеют! Согласно последним докладам, по кабакам Ингоса пропивают последние деньги уже с полтыщи безработных! Мы ежедневно слышим о драках, разбое, воровстве.

 - Раз пьют, значит, ещё есть на что пить!

 - Так мужик канийский глуп. Все проблемы на дне стакана с водкой решает. А дома у него жена и дети. Об этом его пьяная башка пока не думает! А я думаю! И знаешь что? Я сам два дня назад отправил под суд парнишку лет шестнадцати за кражу, ты не поверишь, краюхи хлеба! Отец его был первым, кого с мастерской кожевнической твой братец турнул! И куда мальчишка, по-твоему, пошел?!

 - К нам?

 - Верно, к вам! Городской совет таких в грамоту пишет и к вам! Теперь он трудится на лесоповале.

 - Краю хлеба имеет!

 Добрыня вспыхнул.

 - Не смешно, Катерина!

 Я вздохнула и, чуть приблизившись, погладила Добрыню по щеке.

 - Я понимаю, но это жизнь – бывает!

 Добрыня отмахнулся. В этот раз мои чары не подействовали.

 - А так не должно быть! Святополк вам людишек отправляет преступных, а вам только сила рабочая прибывает. Круг замкнутый. Народ безработный растет, а чем его больше, тем больше разбоя по дорогам. А чем больше разбоя, тем больше у ди Вевров и Карансуловых преступников на рудниках и лесоповалах. Так если дальше пойдет, весь Ингос будет в каталажке сидеть! По фени болтать!

 - Всё успокоиться.

 - Не надо мне такого спокойствия! Не надо!

 Добрыня захорохорился словно ёж. Я не знала, как поступить. С одно стороны воин был прав, меня саму смущали последние донесения. Яромир и Лука твердили, что всё прекрасно. Отчеты это подтверждали. За месяц мы заработали больше золота, чем Карансуловы за весь прошлый год. Правда, многочисленные проверки ещё не успели к нам зачастить. Нам давали время встать на ноги, согласно договоренности с губернатором Святополком. Поэтому сейчас наживались только мы. Однако когда этот начальный период пройдет, казна Ингоса обогатиться на наших податях. А может, и нет. Ведь налог платили все. Конечно, сборы с нас возросли, но с разорившихся мелких купчишек и уволенных работяг город больше ничего не получит. Всё это было понятно. Не понятно было, почему Добрыня во всем винит меня, брата и эльфов. Святополк должен был знать, на что шёл! Ему стоило подготовиться, создать новые рабочие места для людей, когда мы займем свою нишу рынка. Губернатор этого не сделал. Хотя, скорее всего, мог. Ведь средства на содержание заключенных шли теперь в городскую казну, на эти деньги можно было открыть новые пекарни, возобновить добычу в брошенных шахтах, да мало ли ещё чего?! И уже без помощи новых колонистов, о необходимости которых на Ингосе твердили который год. Статью бюджета столицы, по которой Ингосу каждый год причиталась внушительная сумма на развитие горной, лесной и металлургической промышленности, никто не отменял. Конечно, большую часть этих денег разворовали, но опять же, причем тут Карансуловы и ди Вевры? Вместо всего этого, губернатор занимался чушью, вроде, государственной закупки муки для продажи дешевого хлеба. А недавно, Джованни обмолвился мне, что Святополк ещё и организовал бесплатные обеды для голодающих. То есть безработных. Причина такой осведомленности Джованни была проста, обеды организовывались не на главной площади муниципалитета, а на соседней. Из окон главной резиденции ди Вевров на эту площадь выходил отличный обзор. Я сама могла бы полюбоваться на эти обеды, если бы не утонула по макушку в бумагах. По словам Джованни, очередь за бесплатной тарелкой супа и куском черного хлеба занимали с пяти утра, нередко можно было видеть женщин с грудничками. Народ порой заполнял все свободные места, а когда бесплатная похлебка заканчивалась, очередь превращалась в политический клуб! Правда, пока дело доходило только до разговоров. И как я поняла, многие в текущем положении винили опять-таки эльфов, другими словами, «клятых остроухих чмошников!». Народ, как всегда, легко определился с виноватыми. Все поносили нас, вместо того, чтобы спрашивать с губернатора, почему власти маются дурью, играя в нелепую благотворительность, а не занимаются реальной экономикой аллода. На все новые дополнительные доходы вполне можно было трудоустроить людей! И не мы – Карансуловы или ди Вевры, должны были этим заниматься!

 Неожиданно, я поняла с холодной ясностью, что, возможно, ошиблась в губернаторе. Вероятно, эта жаба была лично заинтересована в таком развитии событий! Так сказать, чтобы закинуть удочку, а потом, вызвав гнев народа, убедить нас раскошелиться на более крупные взятки, оформленные под добровольную материальную помощь городу. Это было неприятно. Хотя я не сомневалась, что с губернатором мы в итоге договоримся, правда, уже за большую сумму. Много большую. Иначе было нельзя, направить гнев народа на городские власти мы не могли. Одним из наиболее наглядных тому примеров был Добрыня. Воин, а вместе с ним и половина аллода, считали нас повинными в нынешнем положении дел на Ингосе. Довод о том, что местные власти сами оказались не готовы к приходу крупного капитала, сейчас мало до кого дойдет. Да и смысл народу в притоке золота, если благосостояние жителей от этого не увеличилось ни на грамм. Разбогател узкий круг лиц. Остальные стали только беднее. Добрыне всё это было очень трудно объяснить, если вообще возможно. Я решила подойти с другой стороны.

 - Послушай, Добрыня, - сказала я, стараясь, как можно тщательнее подбирать слова, - понимаю твоё расстройство, но это не повод пороть горячку. Корабль уже почти достроен. Он важен для всей Лиги. Не стоит вот так сразу срывать всё дело.

 - Ты считаешь это пустяками? – спросил он.

 - Нет, - ответила я, - просто считаю, что твой гнев не по адресу, Яромир, ди Вевры и я, если на то пошло не причастны к этой ситуации. Ты ищешь защиты у губернатора, а вместе с тем, именно его действия и решения привели к нынешней ситуации, обязанность главы города…

 - Не надо, Катерина, - отрезал воин, - не хочу слушать. У всех должна быть ответственность, понимаешь? Знаешь, почему я пошел в дружину?

 - Ты говорил. Хотел защищать людей.

 Добрыня кивнул.

 - Верно, я получил положение, можно сказать, власть, - заметил он, - но суть в том, как ей распоряжаться. Чем больше власти, тем больше ответственности перед теми, кто слабее тебя. У тебя тоже есть власть, как и у Яромира, как и у ди Вевров, но как вы ей распоряжаетесь? Ищите свою выгоду. Все ищут свою выгоду, не думая, о благе народа. А потом все удивляются, почему в Кании столько нищих? И все ищут виноватых! Отказываются признать вину за собой, спрашивая только, что Лига может сделать для них, не интересуясь, а что они сами могут сделать для Лиги. Никто не думает об общем благе!

 Я хмыкнула.

 - Именно так начиналась вступительная речь Незеба перед южными варварами! С подобными фразами на устах появился Хадаган, - заметила я, - красивые слова, а что в итоге вышло? Один человек, пусть даже – Великий Маг, вдруг решил, что он – пуп земли. Что он единственный, кто знает, как и что нужно делать. Что он неповторимый лидер, который может обо всех позаботиться, и за всех всё решить, взять ответственность. Короче, Бог! А что вышло-то? Варварское обрыдлое государство, именуемое Империей, где нет воли, нет свободы, и за всех всё уже решили. Вернее, решил один человек. Так всегда и происходит, когда все начинают отвечать за всех и заботиться о благе всех и вся. Никогда не нужно решать что-то за других. Человек, эльф, да неважно кто, любой паршивый гоблин, должен жить сам, и сам за себя отвечать. Тогда он будет жить, может бедно, но жить, а не существовать, будучи винтиком сложного механизма, когда только и знаешь, что работать и не думать!

 Добрыня немного побледнел, пораженный сравнением.

 - Простым мужикам нет дела, до наших с тобой напыщенных речей, им нужно кормить семьи, - сказал Добрыня.

 - Отнюдь, - заметила я, - подобное равнодушие и рождает их положение. Они свободы, не привязаны ни к чему. Может им трудно, но те, что с головой и руками найдут себя в жизни. Равенство не подразумевает уравниловки. Равенство есть возможность и право, благодаря своему уму и таланту, возвыситься и чего-то добиться. Ты говоришь о богатстве одних и бедности других. Так бывает. Приведу тебе фразу одного мудреца, моего учителя: «Лига – зло, так как она есть неравномерное распределение благ. Но Империя – ещё большее зло, так как она есть равномерное распределение трудностей».

 Добрыня нахмурился.

 - Пустые слова, Катерина, - заметил он.

 Я покачала головой.

 - Легче всего так сказать.

 Мы замолчали, задумавшись каждый о своём. Добрыне сейчас было трудно. Я его понимала, не так просто было увидеть общее благо в полупьяной морде Яромира и охранниках с тиграми, разгонявших лишенных заработка работяг. Ещё бы, без этого жить проще. Казалось бы, как легко совершать добро, знай себе убивай разбойников, да лови жуликов, спасай сельчан от нашествий гоблинов, а ежели посильнее, да дури в башке побольше, можно и девушку из лап дракона высвободить. И всё хорошо, всё прекрасно. Типичное зло. Типичное добро. Простая и однозначная борьба одного с другим. Ан, нет. Не всё так просто. И что было большим злом, самодур Яромир или работяга, ушедший заливать горе водкой и причитать на судьбу? Это был большой вопрос. Простому и честному в доску Добрыне было нелегко даже задать самому себе подобный вопрос, не говоря уже о том, чтобы найти на него достойный ответ.

 - Я надеюсь, ты всё же никому не скажешь о корабле, - произнесла я.

 Добрыня посмотрел на меня. Наши взоры стали на одной линии. Я не отвела взгляда.

 - Возможно, - сказал воин, - но в твоих речах, я вижу изъян. Если вы уже взяли ответственность за кого-то и согласились с ней, должны ли вы держать ответ? Или, может, здесь тоже, выплывай сам, как можешь. Кошка бросила котят, пусть вертятся, как хотят?

 - Ты о чем это? – удивленно спросила я.

 - На днях один из разъездов перехватил на дороге двух каторжан, сбежавших из тюрьмы. Вашей тюрьмы, - пояснил Добрыня, - и это несмотря на все заверения, что такого не случится и для поимки разбойников хватит ваших личных сил.

 Я удивленно моргнула. Никаких сообщений о новых побегах мне не приходило. Не говоря уже о том, чтобы преступникам удалось уйти так далеко.

 - Накладка, - вяло оправдалась я.

 - Не без этого, но я ещё взял на себя труд с ними поговорить, - заметил Добрыня, - и что-то после этого разговора мне совсем не хочется возвращать их на место. По словам каторжан, условия жизни у вас в тюрьме, как в аду. Работа по двенадцать часов в день, от восхода до заката. Кормежка помои. Постоянные пытки и издевательства.

 - Обычный треп, - заметила я.

 - Возможно, если бы не многочисленные синяки, ссадины и раны.

 - А их не могли поставить твои добры-молодцы?

 - Не в таких количествах, да и кнутом мы в последнее время никого не располосовывали во всю спину.

 Я открыла рот от удивления, не зная, что и сказать.

 - Во-во, - сказал Добрыня, - так с этим, как быть-то?

 - Проводишь меня до тюрьмы? – спросила я.

 Добрыня кивнул.

**Глава Девятая.**

 При въезде в тюрьму, сразу стало понятно, что что-то не так. Вернее всё. Дело было даже не в перепуганных лицах стражников, узревших барыню, прибившую с внезапной проверкой. Это было понятно, по старинной канийской традиции о внезапной проверке большого начальства было принято предупреждать за месяц, а то и за два. Правило это перекочевало и в Лигу. Этой реакции я ожидала, но общее зрелище колонии стало для меня полной неожиданностью. Возможно, если бы мы двинулись бы по главной дороге, а не по узкой тропинке в обход всех конных разъездов они бы успели, ещё, хоть как-то подготовиться. Впрочем, лишний час вряд ли бы им хоть чего-нибудь дал.

 Вместо добротных деревянных домиков, на сооружение которых я направила солидную сумму, передо мной стоял большой полусгнивший барак. Вокруг него, и правда, притаилось несколько добротных хижин, на лавках рядом с которыми дремали полупьяные стражники. Видимо, о комфорте позаботились только для сторожей, хотя по проекту, на каждые десять заключенных полагался небольшой домик, с возможностью соблюдения личной гигиены. Большой бани, которая должна была вырасти рядом с небольшим озерцом, не было и в помине. Вообще, «райский уголок», что я обещала губернатору, скорее напоминал гадюшник. Три сотни златых, выделенных на покраску хижин, забора и прочего хозяйства явно ушли на кудыкину гору.

 Чувствуя, что начинаю закипать, я соскочила с коня и набросилась на первого попавшегося стражника.

 - Где Лука!? Где начальник стражи?

 Мужик вылупился тупыми глазами, толи, прикинувшись дурачком, толи, и в самом деле им был. Ругнувшись, я направилась к бараку. Стоявшие на входе двое часовых попробовали было что-то сказать, но одного только моего взора им хватило, чтобы тут же открыть ворота. Добрыня не отставал от меня ни на шаг. Мы зашли внутрь барака. Увиденное превзошло все мои худшие опасения. По сравнению с тем, что находилось внутри, снаружи и впрямь был райский уголок. Огромный грязный барак просто убивал своей убогостью. По сути, он представлял собой длинный и довольно таки узкий зал. Вдоль стен хаотичной массой была разбросана мешковина, на которой и лежали люди. Ни каких перегородок и отдельных помещений не было. Через каждые несколько метров стояли печи, давно требовавшие ремонта, система отвода гари действовала либо плохо, либо не действовала совсем. От чего потолок барака был пропитан копотью. Кругом стоял дым. Я почувствовала, что начинаю задыхаться, а в глазах появились слезы. Барак был полупустой, видимо, большинство людей находились на работах, внутри оставались, видимо, только больные. Многие лежали пластом, ни на что не реагируя. Я сильно надеялась, что они всего лишь спали. Некоторые шевелились и злобно смотрели на меня. Все без исключения были грязными, немытыми и не стриженными. Ноги преступников связывали кандалы, цепями прикованные к стенам барака. В этот момент в ноздри мне пробил запах мочи, оглядевшись, я увидела несколько луж прямо на полу и брезгливо отшатнулась. Видимо, право справить нужду в остойник предоставлялось только в строго определенные часы, и кто-то не выдерживал.

 - Михалыч, смотри какая краля! – усмехнулся один из заключенных.

 - Вот эта да! Какая задница, какие титьки! Ну, дела, неужто ангел с небес к нам червям земным с неба спустился!?

 - МОЛЧАТЬ СОБАКИ! – заорал один из стражников, - как вы разговариваете с барыней? НА КОЛЕНИ, СМЕРДЫ!

 Очевидно, он был старший из надсмотрщиков, выхватив кнут, мужик принялся хлестать каторжан. Те зашевелились, попытавшись подняться, чтобы тут же рухнуть на колени!

 - Ах ты, гад! – взвизгнула я.

 Подбежав, я отобрала у опешившего надсмотрщика кнут и принялась хлестать уже его. Мужик заслонился, уставившись на меня ничего не понимающим взором. Видимо, он действительно не понимал, почему барыня осерчала. Делал же, вроде, всё правильно, как положено, не дал осрамить хозяйку. Закрываясь руками, надсмотрщик принялся причитать:

 - Смилуйтесь, уважаемая Карансулова!

 Однако я не могла остановиться, головой, при этом, понимая, что до него ничего не дойдет. Максимум мужик решит, что ему досталось за то, что мало хлестал, и барыня решила сама ему показать, как надо. Но ничего поделать с собой я не могла. Мной овладело бешенство!

 - Катерина, - начал было Добрыня.

 - Отстань, - рявкнула я, уже себя не контролируя, - проклятые собаки! Это ваши условия, это ваши отчеты о домах, о бане, а мыле и цирюльне. Ворье несчастное, всех по миру пущу! Лизоблюды! Упыри! Ненавижу!!!

 Развернувшись, я принялась хлестать всех попавшихся под руку надсмотрщиков. Добрыня поспешно ретировался, опасаясь, видимо, сам получить под горячую руку. Заключенные разом рассмеялись.

 - О! Неужто сама свет очей Катеринка - эльфья подстилка, пожаловала! – услышала я голос сзади, - пришла поглядеть на жизнь нашу собачью, а не человечью!

 Надсмотрщики завыли. Кольчуги явно не могли прикрыть их полностью, особенно лицо и руки. Не один уже валялся на земле с кровоподтеками на роже, но в этот момент им пришло спасение. Ворота в барак отворились, я увидела на входе Луку. Весь мой гнев сразу оказался направлен в одну сторону. Лука, будучи опытным слугой, мигом оценил положение и отчаянно начал осматриваться, не зная, куда ретироваться, но было поздно. Старик был уже не столь расторопен. Парой прыжков я очутилась рядом.

 - Ах ты, пёс смердящий!

 Я нанесла удар, Лука взвыл и, отскочив в сторону, бросился наутек вдоль стены.

 - Смилуйтесь, барыня!

 - Я тебе дам, гад, смилуйтесь!

 Погнавшись за Лукой, под радостный смех каторжан, я вдруг споткнулась обо что-то. Не удержав равновесие, я полетела кувырком, больно ударившись головой об грязный пол. В этот момент прямо передо мной предстала грязная немытая рожа каторжанина. Лицо его было болезненно желтым и всё в гнойниках. Я брезгливо поморщилась. Заключенный заметил мою реакцию. Чуть махнув головой, он вдруг плюнул мне в лицо! Надо сказать довольно метко.

 - Проклятая упырица! – заорал он, - всех нас сгноить вздумала! Теперь тут ярмарку разыгрываешь.

 - Бей, тварь Карансуловскую!

 - Смерть шлюхе!

 Я приподнялась и увидела перед собой с десяток разгневанных каторжан.

 - На-ка поешь, чего мы тут каждый день жрем, - крикнул один из них.

 В следующий момент в лицо мне ударило тухлое яблоко. В след за ним полетели лепешки, не слишком, по ударной силе и твердости, отличавшиеся от кирпичей.

 - А, ну, назад! – подал голос Добрыня.

 Подскочив, воин оттолкнул меня за спину и со всей силы врезал кулаком в ближайшего каторжанина. Тот рухнул, как подкошенный, расставшись по ходу полета с парой зубов.

 - Убивают, братцы! – заорал мужик, - мусорок, клятый, по беспределу пошел!

 - Пахана бьют!

 Завыв словно собаки, с десяток заключенных ринулись на Добрыню. К несчастью, сковывающая их цепь была достаточно длинной. Я заметила в руках одного из бандитов короткую затоку. За ней появилась вторая. Добрыня того же их увидел. Недолго думая, воин выхватил топор. Пролилась кровь. Один из бандитов рухнул со вспоротым брюхом. Я завизжала. Остальные каторжане расступились и прижались к стенке. В этот момент охрана опомнилась и поспешила на помощь. Началось избиение.

 - Стоять! – крикнула я, поднимаясь на ноги.

 - А, НУ, СТОП! - перекрыл мой голос Лука, - не слышите приказа, уши заложило! Мертвые они никому не нужны!

 Охрана угомонилась, Лука схватив самого молодого надсмотрщика за грудки, приказал:

 - А, ну принеси воды горячей! Барыне умыться.

 Охранник ретировался. Лука почтительно поклонился мне, считая, что опасность миновала. Я, и правда, разрядилась, но старик сильно ошибался, думая, что ему удалось меня задобрить.

 - Взять его! – указала я на Луку охранникам.

 Те опешили.

 - ДВА РАЗА ПОВТРИТЬ ИЛИ ЧТО?! – рявкнула я, снова заводясь, - или решили тоже вместо зарплаты тюремной баланды похлебать!

 Стражники опомнились. Один из них подскочил к Луке сзади и больно ударил того в спину. Старик упал, в следующий миг сразу трое стражников накинулись на него и повязали.

 - За что же, барыня?! – крикнул Лука, - так за службу верную награждать!

 Я направилась во двор, охранники потащили старика за мной. В этот момент моему взору предстала ещё одна деталь тюремного интерьера, которую я не заметила ранее. Рядом с бараками стоял большой столб, с креплениями для кандалов. Он мог служить только для одной цели.

 - Привязать! – распорядилась я, указав на столб.

 - Да что же это делается? - пискнул Лука, - так одаривать за службу верную!

 - Может и правда не надо, - заметил Добрыня, - старик ведь.

 Я проигнорировала причитания. Вскоре Лука был привязан. Понимавший всё без слов старшина охранников содрал с тела старика пальто и рубаху, оголив спину. Взяв в руки кнут, старший спросил:

 - Сколько, барыня?

 - Тридцать! – сказала я.

 - Смилуйтесь! – завизжал Лука.

 - Ах, смилуйтесь! – холодно произнесла я, - ворюга несчастный! Я тебя над делом поставила. Деньгой одарила, а ты тут себе всё загребаешь!

 - Может и взял маленько, - процедил Лука, - так, сколько золота в казну дал!

 - Маленько? – ахнула я, - деньги на дома, ремонт, покраску, одежду. Мыло для заключенных, наконец! Где эти деньги?! Говори, сволочь!

 - Да больно чести много, смердам этим, мылом натираться! – ответил Лука, - если им жрать давать, да спать, да чистыми ходить ни один и работать не захочет, пока ещё и зарплату не дадут! Развалились тут, болеют они, видите ли.

 Лука сплюнул.

 - Миску супа заслужить ещё на работах надо, - сказал он, - ступай на лесоповал да работай. Как потопаешь, так и полопаешь! А подохнешь где, не велика беда, людишек всегда найти можно. Пощадите, барыня. Всеми силами молю, годов мне вон сколько. Всё для вас, для рода, для славного Яромира. Пять мешков золота за месяц дал. Шестой на подходе. А товара? Товара сколько пришло! А денежки, что давали вы нам на эту чернь, так я, дык, думал, для бумажек это, для галочки. Все ваши указания чин к чину лежат. Ни одна проверочка вас ни в чем не уличит, денежка давалось, указания писались.

 - И где деньги?

 - Как где? – удивился Лука, - себе чуть-чуть, охранникам, прочим служивым. У них же тоже детки, да женки, ну и, полюбовницы. А семью с любовницей на одну зарплату не прокормить-то!

 Старший охранник поддакнул в знак согласия. Лука почувствовал молчаливое одобрение столпившейся рядом охраны.

 - Всё же для дела, - продолжил он, - всё для дела! Лес рубим, доски пилим, руды добываем, плавим. Всё чин по чину! Даже корабль ентот, черт знает кому нужный, и то со дня на день достроим. Ездите, проверяйте! Ничего не найдете! Никто ни одной доски не своровал, ни слитка стали домой не унес. Найдете хоть один брак, можете хоть сто плетей выдать старому Луке. Весь инструмент, всё исправно, подлатано, смазано, ни кто себе домой не уволок. А людишки? Ну, что людишки? Холопы срамные не ценность. Денег не стоят. За что же такая несправедливость, барыня?

 - Сорок плетей, - отрезала я, - а как закончите, вытолкать его за двор и, если ещё раз близко, где появиться, дать добавки. Ждать нового управляющего. Сегодня же мне на стол список всех заключенных. Через неделю снова приеду, если хоть один за это время помрет, сам у этого столба встанешь. А будешь отнекиваться, под суд отдам. Понял, старшина?

 Охранник побледнел, но увидев Добрыню, не посмел возразить. Видимо, он решил, что в случае чего, будет иметь дело с дружиной. Из рядов, которой сам недавно вышел. По недоброму взгляду богатыря можно было понять, что Добрыня не вполне забыл своим бывшим подчиненным такой быстрый уход из рядов дружины на новое хлебное место. Теперь мой спутник явно бы не упустил повода вразумить охрану, сообщив, не только словами, но и делами, что на местах получше и спрашивают поболее.

 Дрожащей рукой старшина занес руку и, чуть помедлив, нанес первый удар кнутом. Лука взвыл, я отвернулась и направилась на вход. Мне вовсе не улыбалось присутствовать на экзекуции.

 - Ну, погоди, стерва, - крикнул мне вслед Лука, - погоди. Отольются кошке мышкины слезы! Мы ещё вас всех передавим!

 Я не дослушала. Сейчас мне было неинтересно знать, кто такие эти «мы», но, на всякий случай, запомнить эту фразу стоило. Вскочив на коня, я направила лошадь на дорогу. Стремясь, как можно скорее уехать я подстегнула кобылу, погнав её вперед. Добрыня догнал меня спустя добрых десять минут.

 - А лошадь чем провинилась? – усмехнулся он.

 Только тут я заметила, что кобыла заметно подустала. Сбросив поводья, я дала лошадке возможность перейти на шаг.

 - Не причем, - горько сказала я, - виновата тут, только одна кобыла – барыня Карансулова. То есть я.

 Добрыня улыбнулся. Теперь увидев мои опустившиеся плечи, ему стало меня жалко. И сейчас, богатырь принялся выискивать слова утешения. Хотя ещё полчаса назад мог только осуждать.

 - Ты просто доверилась не тем людям, - сказал он, - это всё твой брат – Яромир. Лука его человек. Да и по всему Ингосу ходят разные слухи, про то, как дела на Карансуловских мастерских обстоят. Мест нет. Кроме, как к Яромиру многим мастеровым и идти-то некуда. Соперников в торговых делах у него мало. Вот и завышает цену, а людям гроши платит. Не с тебя повелось. И не твоя вина, что он тебе своих людей передал. Ты же хотела по-другому.

 Я улыбнулась. Добрыне было проще выставить крайним нескладного и грубого братца, чем искать источник проблем в хрупкой девушке. Такова уж мужская порода. В одном Добрыня был прав, я действительно хотела, чтобы всё было другому, и была сейчас просто разбита, тем, что увидела. Управлять чем-то, смотря на мир из окна апартаментов, оказалось невозможно, а умных, умелых, а, самое главное, честных людей в моем окружении было не много, а стало быть, и положиться было не на кого. Больше всего мне сейчас хотелось поплакаться. Можно было в подушку, а можно было и в Добрыню. Да прижаться к мужественной груди, пустить слезу и сказать ему, какие все кругом сволочи, гады и подонки. Добрыня уже давно созрел. Подогнав своего коня чуть ближе, воин, как бы в утешение положил руку мне на плечо. Вот только кому бы стало легче? Нужно было что-то делать, что-то менять. Но это снова всё и всем объяснять, переделывать то, что уже работает. Яромир будет недоволен. Да Джованни, наверное, тоже. Доходы-то упадут. Одно хорошо, корабль уже почти достроен, но как быть с делом дальше?

 Неожиданно подул ветер, в лицо и грудь ударил поток холодного снега. Несколько снежинок попало в глаз. Они заслезились. По щекам, смывая дорогую эльфийскую пудру побежали влажные ручейки. Добрыня понял это превратно. Неуверенно, всё ещё стесняясь, он наклонился на своём коне и прижал меня к себе, поцеловав в щеку, а затем в губы. Я обхватила руками его шею.

 - Не волнуйся, - сказал он, - ты всё исправишь. Ты же у меня умная.

 Мы снова поцеловались. Прямо на ходу, Добрыня перетянул меня на своего коня. Я прижалась щекой к его груди, воин провел рукой по моим волосам. Я вздохнула, видимо, Добрыня понял, всё правильно. Видимо, мне, и правда, нужно было кому-нибудь выплакаться. Сейчас, торговля, астрал, корабли, гибберлинги, всё могло подождать. Добрыня продолжал мягко гладить мои волосы, я чувствовала, что начинаю убаюкиваться.

 - А помнишь? – спросил воин, - как я дергал тебя за косу, в детстве.

 Я кивнула.

 - Ты был плохим мальчишкой, - сказала я.

 - Ну, не пойми меня не правильно, тогда мне казалось, что коса у девочек только для того и существует.

 - А сейчас?

 - А сейчас я понял, что это не так!

 Дорога домой заняла много у нас много времени. Мы ехали медленно, рассматривая заснеженные холмы. Потом остановились, желая полюбоваться замерзшим озером. Это был счастливый час. Казалось в этот момент, весь Ингос вымер. Вокруг не было никого. Только где-то вдалеке слышался стук топора, кто-то валил лес. Наверное, мои каторжане, но сейчас я просто не могла о них думать. Сейчас были только я и Добрыня, да несколько птичек, развлекающих нас своим пением. У озерца мы просидели долго, прижавшись друг другу. Потом, начавшийся вечер принес с собой дополнительную прохладу. Пришлось собираться домой. Вскоре на горизонте показалась городская стена. С ужасом я осознала, что волшебный миг закончился, и приходилось снова возвращаться в суровую действительность. Я застонала про себя. За миг сказки проблемы никуда не делись, сейчас мне предстояло их решать.

 Пересев на свою лошадку, и ускорив её темп, я поспешила в город. Стражники на воротах почтенно поклонились мне и отдали салют Добрыне. Сразу было видно, что у ворот стояли профессионалы. Уж больно быстро и грациозно у них получилось отдать почести мне, а затем, чуть ли не единым движением поприветствовать своего командира.

 Мы въехали в город. Народу на улице было довольно много, народ только-только прекратил работать и сейчас разбредался по личным столь необходимым делам. Кто-то уже спешил в кабак, пропивать получку, кто-то торопился набрать на рынке продуктов к ужину, некоторые же столпились у небольшого столба, стремясь проиграть все свои деньги в новой всенародной забаве, под названием: «лотерея». Тот факт, что на один счастливый выигрыш, приходилась сотня проигравших никого, кажется, не смущал. И после этого, они ещё осмеливались обвинять чиновников, торговцев и стражников в своих бедах, совершенно не отдавая отчета, что причиной их бед, была собственная глупость. Самым наглядным образом это и подтверждала лотерея. Волчок круглой рулетки остановился и громогласный глашатай провозгласил:

 - Девять красное!

 - Да как же так, сынок?! - завыла тут же бабка, - все же накопления. Всё что на похороны себе оставляла, два златых последние деньги.

 Глашатай пожал плечами.

 - Игра есть игра бабушка, - ответил он, - приходи, может, ещё отыграешься.

 - А серьги златые возьмешь? – спросила старуха.

 - От чего нет? Давай!

 Бабулька сняла с себя украшения и, пробормотав про себя толи молитву, толи заговор какому-то духу, подняла глаза к небу и, видимо узрев там святую истину, изрекла:

 - На красное! Уже, итить, два раза красное было, а до этого три раза черное. Высшие Силы любят троицу! Дело верное!

 Глашатай закрутил деревянный волчок. Народец принялся наперебой делать ставки.

 - Шесть черное! – объявил глашатай.

 - АААААА! УПЫРИ ПРОКЛЯТЫЕ! – заорала на всю площадь бабка, - жулье чертово! Последнее забираете. А, ну, отдавай серьги! Их мне муж покойный подарил.

 Глашатай повернулся и кивнул подпирающему соседний запор широкоплечему молодцу. Тот взял в руки дрын.

- А, ну, проваливай, старая карга!

 Бабка, однако, себя уже, видимо, не контролировала, подбежав к охраннику, она запустила в него мешок с каким-то своим нелепым скарбом. Молодец не успел уклониться. В мешке явно было что-то тяжелое. Охранник пошатнулся. Тем временем, озверевшая старуха схватила невесть откуда взявшуюся палку, и начала лупить ей охранника по голове. Юный обалдуй тоже, уже не вполне соображая, что делает, треснул бабку дрыном. Та сложилась пополам и зарыдала.

 - Что ж ты делаешь, креста не тебе, что ли нету?! – крикнул кто-то из толпы.

 Добрыня махом слетел из седла и, подскочив к юноше, нанес ему сильный удар наотмашь, охранник рухнул, как подкошенный.

 - По какому праву, тут силу разводишь!? – заявил Добрыня.

 Я покачала головой, для богатыря ситуация была однозначной, и он уже четко установил, кто прав, кто виноват.

 - Что тут происходит? – спросил Добрыня.

 Бабка, как по волшебству забыла про все свои болячки.

 - Грабють, милсдарь дружинник, последнее забирают. Серьги эти семейные мне от бабки достались. А эти, сволочи, забирают, обжулили, обманули.

 Лицо Добрыни налилось гневом. Я покачала головой, но сейчас было бесполезно обращать внимание на тот факт, что бабка ещё минуту назад утверждала о том, что серьги у неё от покойного мужа, а не от кровных родственников.

 - Это правда?! – рявкнул Добрыня на глашатая.

 - Как есть, вот всем крест, истинная правда, - отозвалась бабка.

 Добрыня урезонил её, подняв руку.

 - Врет старуха, славный офицер, - сказал глашатай, - мы по закону работаем. Грамота на разрешение имеется.

 Глашатай бросился искать бумажку.

 - Вот, пожалуйста, - наконец, изрек он, - всё, как есть, от точки до точки.

 - Да всё законно, - растерялся Добрыня, пробежав глазами текст, - печать городского совета, росписи, всё на месте!

 - Да как же это так!? Какой такой закон, чтобы у пожилых людей последнее забирать? – спросила бабка.

 Добрыня растерялся. Я не выдержала.

 - Причем тут закон, если тебя саму надо от дурости лечить, - заметила я, - тебя, старуха, что сюда, силком притащили?

 Бабка сверкнула глазами, лицо её перекосила ненависть.

 - Знаю я тебя, - изрекла она, - ты Карансуловская шельма. Небось, не знаешь уже, как последнюю деньгу из простого люда выжать и да ельфакам ушастым на лишний дворец передать! А нас там всех, за краюху полы драить заставишь.

 В этот момент бабке снизошло вдохновение. Подняв руки к небу, она заверещала на всю улицу:

 - ГЛЯНЬТЕ ЛЮДИ! ГРАБЮТ! Вот она, чертовка, преступница и развратница, позор рода людского. Все у простых тружеников отнимающая. А, ну, бей её!

 Людишек упрашивать долго не пришлось. Один мужичок скинул с себя картуз, а затем театральным движением порвал собственную рубаху:

 - Точно, она это всё! Она! Ишь, «лотерея», слово-то прямо эльфиское…

 - Верно, - поднажала бабка, - а ты что смотришь, сударь-дружинник, арестуй эту заразу!

 В следующую секунду рядом с моим ухом просвистел камень.

 - А, ну, назад! – взревел Добрыня.

 Народ, однако, не дрогнул.

 - Братцы, дружина продалась! За грошь паршивый легла под эльфов, да под Карансуловых. Бей их!

 Народ начал наступать. Добрыня выхватил топор и начал отмахиваться. Впрочем, было заметно, что он не стремится, кого-то убить или даже ранить.

 - А, ну, назад, - крикнул Добрыня, - не то возьму грех на душу!

 Никто не обратил внимания. Люди начали окружать богатыря. Вскинув руки, я сплела заклинание и пустила в землю огненный шар рядом с толпой, с громким хлопком он врезался в снег. Огненная волна слегка задела нескольких людей, правда, ущерба она не нанесла, за исключением, пары подпаленных усов. Народ попятился.

 - Назад! Назад! - закричал Добрыня.

 В этот момент из окрестной улочки показался патруль. Увидев, своего офицера, дружинники тут же поспешили на помощь. Это решило дело, людишки бросились наутек. Бабка, учинившая весь бедлам, была не столь шустрой. Запнувшись, она повалилась в снег и застонала. Патрульные дружины тут же очутились рядом с ней, бежать за остальными хулиганами, более быстрыми и молодыми, бойцам явно не улыбалось, в виду полной невозможности достичь каких-либо успехов. Покрасоваться и продемонстрировать свою доблесть перед офицером им, однако же, было нужно. В результате бабке досталось за всех. Дружина без тени зазрения отходила её ногами и тупыми концами копий. Старуха застонала, а потом вдруг повернулась, встретилась со мной глазами и зло произнесла:

 - Ничего, отольются кошке мышкины слезы!

 Я отвернулась. Эту фразу мне уже сегодня довелось слышать. Тем не менее, в этот раз она вызвала во мне какой-то суеверный страх. В этот момент бабка странно захрипела. Подоспевший Добрыня, приказал своим людям немедленно остановиться, раздав при этом пару пинков. Однако было поздно, бабку охватила судорога, в следующий момент, из уголка её рта потекла струйка крови. Старуха издала последний вздох и затихла!

 - Вы что наделали?! – заорал на своих Добрыня.

 - Защищали вас, господин, - рассеяно проговорил сержант.

 Добрыню затрясло от ярости, с размаху он влепил старшине затрещину, не рассчитав силу. Боец упал. Добрыня хотел было уже добавить ему, но потом передумал и болезненно сжал кулаки.

 - Заберите её, - приказал он, указав на старуху, - узнайте, кто такая, доставьте тело родственникам.

 - Что сказать? – спросил старший, закрывая подбитый глаз.

 - Что хотите! – отрезал Добрыня, - лишь бы они не начали разбирательство! Дураки, чертовы. В этот раз прикрою, но ещё раз такое повториться, все у меня сядете.

 Воин вскочил на коня, мы направились вон с площади. Добрыня всё ещё трясся от злобы. Я была склонна его понять, только что он прикрыл своих подчиненных. Нельзя сказать, что бабка не дала им повода, но при всём желании, ни один чиновник не усмотрел бы в этом инциденте: «самооборону» или «пресечение преступления», бабка ведь уже убегала, а стало быть, у неё были права. По закону весь патруль должен был быть направлен под суд. Однако ни для кого не было секретом, что если действовать в таких случаях по закону, можно пересажать всю дружину и поддерживать порядок станет некому. Добрыня тоже это понимал. И это, видимо, больше всего его и бесило.

 - Ничего! – тихо прохрипел воин, - в казарме я им устрою!

Я покачала головой. Пара тычков казарме и отправка на внеочередные работы, скажем, по мытью сортиров, имели весьма мало общего с законом и справедливостью.

 - У тебя тоже выходит ни то, что ты желаешь, - мягко сказала я.

 Добрыня кивнул.

 - Ты права, - произнес он, - четыре года в дружине, и все четыре года как будто бьюсь головой об стену. Пишу грамоты, какие-то нелепые доклады о нашей работе, проблемах, трудностях. Ничего не меняется. Только Ястреб меня понимает.

 Я хмыкнула, удержавшись от высказывания своего мнения о друге Добрыни.

 - Вот видишь, - заметила я, - дай и мне шанс.

 - Хорошо. Я ничего и никому не скажу о гибберлингах. Я понимаю, что, может, зря так на тебя насел. У меня всё не лучше, ни что касается людей, ни что касается законов.

 Я понимающе кивнула. В этот момент мы подъехали к резиденции ди Вевра.

 - До завтра, - сказала я.

 Добрыня посмотрел на меня, видимо, ожидая приглашения зайти, но мне как-то не хотелось сводить его с Джованни. Вежливо попрощавшись, я направилась в дом, немедля велев Никифору готовить ванну. Через двадцать минут я оказалась в теплой воде.

 **Глава Десятая.**

 Как приятно всё же почувствовать себя чистой. Закутавшись в шаль, я откинулась в любимом кресле, вдыхая аромат чая. Это было мой любимый сорт, впрочем, сейчас мне несколько хотелось пить, сколько доставлял удовольствие этот насыщенный аромат. Чай был приправлен редкими эльфийскими травами, поэтому каждый вдох навевал мне воспоминания о землях Старшего Народ и годах моего ученичества, когда всё было очень просто. А главное, легко и ясно, когда не было повода много думать и много рассуждать, всё ведь уже рассказали. Действительно, когда есть цель, есть средство, а перед твоими глазами в природе, в архитектуре и в самих эльфах везде видны доказательства правоты их цели, и напоминания того, что её можно достичь. Легко и просто. Вот только, что получилось в действительности? Пытаясь собраться с силами, я начала уговаривать саму себя вернуться к бумагам. Не действовало. Груда, навалившихся передо мной грамот вызывала огромное отвращение, от одной мыли от необходимости прикосновения к ним, делалось дурно. Я представила, как сейчас подниму руку и возьму, вот скажем, эту маленькую грамоту. Что будет в этой бумажке? Наверняка сообщение о том, сколько сотен златых мы получили за эту неделю от того или иного производства. А что за ней? А за бумажкой будет картина каторжного труда по двенадцать часов в сутки без права на болезнь или слабость, вкупе с плетью надсмотрщика. Я тяжело вздохнула. Не об этом я мечтала, когда подписывала Яромира и Джованни к договору. Мне хотелось думать, что положение каторжников станет лучше. И как теперь всё исправить?

 - Точно ничего не исправишь, бездельничая в кресле? – сказала я сама себе.

 Сделав над собой невероятное усилие, я развернула ближайшую к себе грамоту. Однако, как назло, в этот момент перед моим взором предстало лицо Джованни. Эльф был очень красив, но смотрел на меня как-то осуждающе. В следующий момент его образ начал расплываться стал прозрачнее. И где-то за Джованни вдруг стали мелькать черты Добрыни.

 «Вот бы из них двоих собрать одного!», - подумала я, и сама поразилось глупости собственной мысли.

 В этот момент в комнату вбежал Никифор. Я удивленно вскинула брови, слуга зашел без стука, забыв отвесить поклон. Не то чтобы, я так уж этого хотела, просто всегда интересно было наблюдать за изменением того, что, по идее, никогда не должно было меняться, просто по определению. Вопрос замер у меня в горле, когда я увидела испуганное лицо Никифора.

 - Вам бы надо собираться, госпожа! – сказал слуга.

 - Куда это? – удивилась я.

 - В поместье к славному Яромиру.

 - Вот ещё, - скривилась я.

 - Тут опасно, - охнул слуга, - тут сейчас гонец был от славного Карансулова. В городе не спокойно. Слуга говорит, что барин его, господин то бишь, людей верных вокруг своего особняка собирает. Сами-то они отобьются, а вот эльфийский дом оборонять Яромир не пошлет – опасно.

 Я удивленно моргнула.

 - Что за ерунда?

 Никифор посмотрел на меня, как на ребенка.

 - Чернь на улице собирается, госпожа! – сказал он, - сегодня вечером, стража насмерть старушку забила. Народ в гневе. Стачка будет, а потом глядишь и чего хуже. Народец на площади собирается. Костры жжет, скоро, глядишь и за дома, да лавки примутся.

 - Ерунда, - ответила я, - пошумят и будет. Ничего не случится.

 - Случится, госпожа! – возразил Никифор, - ой, как случится. Чернь зла на весь белый свет. Яромир просит вас укрыться у него в поместье. Всем эльфам он так же даст кров и убежище!

 Я представила себе Джованни, бегущего под крыло Яромира. Нет, знатный эльф на это не пойдет. Тем не менее я не считала ситуацию серьезной. Канийцы издавна любили поворчать на своих господ. Иногда даже побуянить, но, в принципе, народ всегда был терпелив, и погромы случились редко. Никифору же, как и всякому потомственному слуге было присуще паникерство. Это было неудивительно. Порой служивые видели в любом неосторожном слове, брошенным пьяным свинопасом, заговор против барина. Тем не менее, Никифор был не один в своих взглядах. Яромир тоже беспокоился, раз стягивал силы к имению, возможно, оставив без защиты другие части владений. Насколько всё серьезно?

 Я поднялась с кресла.

 - Где именно собирается народ? – спросила я.

 - Главным образом на площади.

 - Городской?

 Никифор отрицательно замотал головой.

 - Не только, - сказал он, - у нашего дома-то тоже полным-полно черни! Но, вы не волнуйтесь, гонец обещал по улочкам скрытым провести. Только торопиться надо, пока не стало поздно!

 Фыркнув, я подошла к своему шкафу и, открыв створку, взяла с вешалки свой старый длинный ученический плащ с капюшоном. Лучшая ритуальная одежда юного мага. Ведь в групповом оккультном ритуале главным было соблюдение субординации. Другими словами, обучающемуся не полагалось выглядеть красивее и солиднее, чем мастеру, его обучающего. Поэтому всё красивые кольца, амулеты и прочие украшения и регалии, которые выглядели красивее и дороже, чем те, что носил мастер, полагалось прикрыть. Плащ, выдаваемый ученикам при поступлении, служил как раз для этих целей, намертво закрывая всё тело, а при накинутом капюшоне ещё и голову. Облачившись в плащ, я двинулась на выход.

 - Пойду сама посмотрю, - сказала я, - жди здесь!

 Никифор бросился мне в ноги.

 - Не ходите, госпожа! – буквально закричал он, - там опасно!

 - Жди здесь! – отрезала я, - не волнуйся, буду скоро.

 Выйдя на улицу, я набросила на голову капюшон. Пройдя несколько шагов, я отворила калитку со двора и вышла на площадь. Почти сразу в лицо ударил дым. На площади зажгли большой костер. Вокруг него столпилось множество народу. Я прикинула, ни как не меньше трех сотен человек. Согреться они явно не пытались. Все взгляды собравшихся были обращены к большой, сооруженной на скорую руку, трибуне. С трибуны толкала громкую речь какая-та юная горлопанка. Нескладная худощавая девушка, говорившая, однако, очень ярким и звонким голосом. Стремясь, всё, как следует разобрать, я подошла поближе, расположившись среди задних рядов толпы. Высокие спины загораживали мне обзор, тем не менее, поднявшись на цыпочки, я сумела разглядеть юную ораторшу. Женским взором, я сразу уловила фальш, одета девушка была подчеркнуто бедно. Тоненькое пальтишко на жидком овечьем меху, с дырочкой на самом живописном и бросавшемся в глаза месте. Грубые валенки. Рукавиц на ней не было. Острым зрением я заметила на её лице следы макияжа, между прочим, на лице у «представителя народа» была размазана дорогая эльфийская косметика специфического сорта, призванная придать лицу повышенную бледность и худобу. Далеко не всегда в моде были приняты стандарты здоровой красоты, в древности, и мода эта кое-где дошла и до наших дней, тяготились к болезненной, худой внешности. Кто-то явно хорошо размалевал и подготовил эту куклу.

 - Братья и сестры, - взывала юная ораторша, махая словно знаменем, своей красной косынкой, - скажите мне, доколе мы будем терпеть!? Раньше хоть оставляли деньгу, чтобы срамоту прикрыть, а сейчас видно и это решили забрать. Видно, изнеженным господам на серебряном сортире теперь сидеть не с руки. Им золотой подавай!

 Толпа злобно рассмеялась. Девушка, окрыленная успехом, продолжала вдохновлять.

 - Братья и сестры, посмотрите, что кругом твориться. Лига – продана. Продана, братцы, со всеми потрохами проклятым буржуям! Мы – простой народ Кании, мы вкалываем в три пота, с утра до вечера. Это мы сделали Лигу такой, какая она есть. Нашими руками построены эти дома, рынки, мастерские. И из них же нас погнали батогами проклятые Карансуловы и ди Вевры. Им не нужны рабочие, рабочий – для них это слишком длинно. Сокращенное от рабочих слово – «рабы», вот их труженики! Мы столько лет без устали на них вкалывали. Женщины портили свои глаза за ткацкими станками, да прялками. Мужчины портили свое здоровье у плавильных печей и лесоповале. А сколько людей калеками стали, ухаживая за их тиграми, добывая для господ их драгоценные шкурки. А мы, мы с вами, простые труженики, хоть один из нас мог позволить себе купить шубу из шкуры снежного тигра?!

 - НЕТ! – заорал работяги.

 - То и оно, - продолжала девушка, - и за что всё это? За что наши мужья, братья и дети проливают кровь на войне! Видно ли этих буржуев там на фронте? Много ли их подставляют свои задницы в пламя войны? Они сидят на своих сундуках, пересчитывают золото, да дергают за титьки девку, чей мужик в этот момент, либо скорчившись в три погибели работает в мастерской, либо проливает кровь на войне, чтобы у этого гада всегда была полная чаша вина. Так или не так я говорю, братья!?

 - ТАК!!!

 - А с кем мы боремся? Кому на протяжении вот уже веков мы проливаем кровь! Мы воюем с хадаганцами, но кто они? Да они такие же работяги, как и мы! Такие же простые люди, как мы – канийцы, разве что пониже ростом, да потемнее кожей. Что нам с ними делить? Что делить, я вас спрашиваю! Что крестьянин заберет у крестьянина?! Что работяге нужно от другого работяги!? Если все равны, и у каждого есть то, что есть другого. Зачем красть? Зачем грабить? Зачем убивать, коли все равны? А нам же платят гроши, чтобы потом за тот же медняк завербовать в солдаты и отправить защищать этих буржуев. Чтобы буржуй был сыт, богат и доволен. Не Канию мы защищаем от хадаганцев, не народ, не дома наши, а проклятых буржуев! Тенсес даровал нам всем свободу, а где она? Где свобода, я вас спрашиваю, если проклятые гады могут в любой момент выгнать нас с нашей работы, оставить мужиков и баб без средств существованию. Если каждый остроухий с толстым кошельком в руке может оставить нас без гроша! Чтобы потом, мы, словно бездомные бродяги стояли на площади городского совета, в ожидании, когда господа соизволят дать нам по тарелке бесплатной бурды! Вот она Лига! Вот он этот проклятый союз! И за него мы, простой люд, вынуждены сражаться! Справедливо ли это!?

 - НЕТ! – заорали сотни глоток.

 - Никому не нужна эта война, кроме, буржуев! Никому! Неужели работяги, да с работягами не договорятся! Нужны ли вам, братья и сестры, деньги хадаганцев, таких же простолюдинов, как и вы?

 - НЕ НУЖНЫ!

 - Верно! Мы возьмем золото этих богатеев, и почему возьмем? Мы вернем наше! Купцы, эльфы, да прочие жиды, сосут словно паразиты с нас последние соки. Справедливо ли это?

 - НЕТ!

 - Так, братья и сестры, чего мы стоим с протянутой рукой, в ожидании, когда ди Вевры, Карансуловы и прочие кинут нам подачку, чтобы мы не подохли с голоду, чтобы обеспечить их солдатиками в их войне за Лигу. За этот проворовавшийся союз! Возьмем своё! ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ!!! УРА, ТОВАРИЩИ!!!

 Последняя фраза этой напыщенной речи совсем вывела меня из равновесия. Непроизвольно дернув рукой, я скинула с себя капюшон. Это было очень неосторожно. Я заметила сбоку от себя внимательную пару глаз, наблюдающих за мной. Пора было убираться отсюда! Поспешно накинув капюшон, я засеменила к калитке, стараясь не вызывать подозрений, если кто-то узнает меня и заорет на всю улицу, что увидел клятую Карансулову, толпа в нынешнем состоянии просто разорвет меня на части, забыв при этом, что чисто формально они вышли на улицу по поводу убийства старушки. Я обладала достаточным опытом и образованием по риторике, чтобы понимать, толпу заводили специально! Эта девка-ораторша – профессиональный провокатор, уж слишком тонко и складно она говорила, как вызубренным и отрепетированным не раз текстом. А раз так, то кто-то должен был ей платить и написать речь! Но кто же на Ингосе начал играть с народным гневом?! Особенно меня убила фраза: «товарищи», такая форма обращения друг к другу была принята отнюдь не в Лиге, а в совершенно другом государстве. Происходящее казалось мне нелепым бредом, толпа уже была близка к точке кипения. Никифор был прав, стоило немедленно убираться отсюда в поместье Яромира. Но я же не могла уйти без Джованни, и даже без Ларвины, да и как можно больше документов и ценностей стоило вынести. Я осмотрелась по сторонам в поисках тех, кто мог бы мне помочь! К несчастью вокруг не было ни одного стражника! НИОДНОГО! И каким только местом думает этот Святополк?! Он собирается вообще, что-нибудь предпринимать!? Нужно срочно было поднимать на ноги стражу, оцеплять толпу, отделять и рассеивать наиболее агрессивные группы. Почему этим никто не занимался? Может, не было опыта? В этот момент, ещё раз осматриваясь, я заметила трех людей идущих за мной попятам. Я ускорила шаг, они сделали тоже самое. Меня явно преследовали. По счастью, калитка была уже не далеко. Я потянула ручку.

 - А, ну, стой! – крикнул один из них.

 Я поспешно вскочила во двор и попыталась закрыть засов, не усела. Один из подбежавших мужчин со всей силы ударил в калитку ногой, я отлетела, упав в снег. В следующий момент во двор вошли трое моих преследователей. Первые двое были типичными пьянчугами. Огромными такими детинами, возможно, бывшими дровосеками. Спиртным от них несло буквально за километр, видимо, как и у большинства угнетенных работяг денег на хлебушек у них не было, а вот на самогонку – это пожалуйста. Правда, ещё стоя на площади, я заметила довольно большую бочку, у которой народ стоял особенно тесно. Тогда я не обратила на это внимание, но сейчас до меня дошло, кто-то сознательно спаивал в этот момент народ! Значит, кто-то потратился не только на провокаторов, но и на выпивку. Кто бы всё это не организовал, дело явно было поставлено с размахом. Третий преследователь был, кажется, трезв, маленький и щупленький он старательно закрывал лицо, нахлобучив на глаза большую меховую шапку.

 - Вот она, шалава эльфийская, - заржал один из пьяных здоровяков.

 Маленький кивнул.

 - Убейте буржуйку! – сказал он.

 Громилы вытащили из-за поясов ножи и бросились на меня. Вскочив на ноги, я поспешно отпрыгнула и возвела руки в заклинании. Они были уже буквально в полушаге, когда мое кольцо холода накрыло их. Пьянчуги заорал, пораженные острыми осколками. Холод сковал их мышцы. Отскочив, я вскинула руку в повелительном жесте. Через мгновение на смену холоду пришел огонь. Ближайшего ко мне здоровяка охватил пламя, он рухнул и покатился по земле, пытаясь сбить огонь. Однако было поздно. Ожоги были слишком сильны. Второй громила опешил, будь он чуть потрезвее, то, возможно, мысль о бегстве показалось бы ему правильной. Однако он был слишком пьян. Неуклюже переставляя ноги, он побежал на меня. Холод ещё не успел спасть, поэтому движение его были вялыми. В следующие несколько секунд я прочла ещё одно заклинание и в грудь громиле вонзилась ледяная стрела. Здоровяк умер мгновенно. Его дружок, так и не сумев до конца сбить огонь, так же затих навсегда.

 Супротив собственной натуры я ощутила торжество. Магия! Она играла во мне. Энергия буквально переливалась по телу, требуя мести! Покарать, уничтожить, сжечь, заморозить, распылить всех, кто встал на пути магии, всех кто перешел дорогу. В обычные моменты я подавила бы в себе этот призыв, идти на поводу у магии было опасно. Настоящим волшебником становился не тот, кто мог вызвать наиболее сильные чары. Сутью мощи был контроль. Многие талантливые адепты, так и не сумев это понять, в буквальном смысле сгорели на работе, уничтоженные собственными страстями, материализовавшимися в магической силе.

 Однако сейчас я не хотела в себе ничего подавлять. Чувствуя злобную эйфорию я повернулась к третьему негодяю. Тот, в отличие от своих знакомых, не был дураком. Прежде чем я успела что-то сделать, он шмыгнул за калитку!

 - Стой, гадина!

 В пару шагов я оказалась на улице, негодяя, однако, и след простыл. Очевидно, он успел скрыться в каком-нибудь переулке или смешаться с толпой. Там мне находиться было опасно. Провокаторша, как раз заводила новую пламенную речь. Народ дурнел с каждой минутой. Гневные крики из толпы становились всё агрессивнее. Народ явно уже был недалеко от того порога, после которого, остудить горячие головы сможет только кровь. Стражи по-прежнему нигде не было видно. Осознавая, что находиться здесь опасно, я повернулась обратно к дому. В этот момент мой взгляд остановился на странной красной бумажке, лежавшей на снегу. Её не было, когда я шла здесь пару минут назад. Очевидно, бумажку выронил убежавший мужчина. Чисто из любопытства я подняла её с земли и направилась в дом, тщательно заперев по пути калитку. Я не слишком надеялась, что вид запертой калитки остановит толпу, но, может, по крайней мере, задержит.

 Никифор, завидев меня, издал вздох облегчения.

 - Надо бежать, госпожа, - сказал он.

 - Ты предупредил Джованни и Ларвину? – спросила я.

 - Не могу их найти, - произнес Никифор.

 Я покачала головой.

 - Осмотри ещё раз все помещения. Может они решили попробовать что-нибудь необычное, скажем, в кладовке.

 - Слушаюсь, - сказал слуга.

 Встав поближе к зажженной лампе, я развернула бумажку и начала читать. Волосы мои зашевелились от страха:

«Срочно! Оперативной группе №43Б. Кодовое имя «Орлы Ястреба». Совершенно секретно! Приказ.

 Слава Императору Незебу! Напоминаю вам, что операция под кодовым названием «Красный Ингос» близка к вступлению в решающую фазу. Вся необходимая работа к подготовке на аллоде Ингос вооруженного восстания близка к завершению. Проделана огромная работа по внедрению агентов Комитета в правящие круги Ингоса, особенно это касается органов государственного управления аллода и местной дружины. Наша подрывная деятельность по дестабилизации обстановки на Ингосе принесла ощутимые плоды. Уничтожение мельниц и последние принятые городским советом законы создали столь необходимую базу для подготовки вооруженного восстания. В настроениях народных масс произошли позитивные и выгодные для Комитета сдвиги, возникла столь благоприятная почва недоверия и подозрительности к эльфам. Торговый союз между домом ди Вевр и Карансуловыми только улучшил наше положение. Весь аллод буквально горит ненавистью к эльфам и купцам. Этот момент будет просто преступно не использовать. Все наши агенты, разведчики и провокаторы должны направить все усилия для нагнетания обстановки. Не жалейте денег! Тратьте столько, сколько понадобится, вы знаете, где взять средства.

 В назначенное время поднимайте население и начинайте погромы. Вашими первыми целями должны стать оружейные склады стражи на севере города. Остерегайтесь раньше времени идти на штурм имения Карансуловых и здания муниципалитета. Туда будут стянуты значительные силы дружины. К их штурму стоит преступить только после того, как повстанцы будут подобающим образом вооружены. К тому времени, все оружейные склады, рынки, городской банк и почта должны быть захвачены, а все ценности переданы восставшим. Необходимо так же занять и удерживать важнейшие транспортные узлы и конюшни.

 Если нам удастся установить контроль над городом, мы выступим с речью перед собравшимися народными массами и объявим, что для Лиги они теперь преступники. Далее не составит особого труда убедить их перейти под руку Империи и нашего Великого Вождя Незеба. После того, как город будет находиться под нашим полным контролем, мы свяжемся со столицей, и на аллод прибудут наши войска, вместе с нашим Великим Магом, который возьмет удержание аллода от поглощения Астралом на себя.

 Однако сообщаю, что я не смогу лично возглавить проведение операции «Красной Ингос». Вам придется реализовать её своими силами. Дело в том, что к нам поступила информация, суть которой более важна для всей Империи, чем этот аллод. В ходе слежки за объектом под кодовым имением: «Ккашка-69» (буржуйкой Катериной Карансуловой) выяснилось, что в руки этому антинародному элементу попали существа, представляющие собой важность для всей Империи. Объект водит знакомство с группой диковинных созданий, которые, предположительно, могут обладать предметом или информацией, способной защищать человека от вредоносного влияния Астрала. На данный момент, мне удалось установить местонахождение этих созданий. Я лично выдвигаюсь в это место, чтобы задержать их, доставить в столицу Империи и передать в руки Центрального Управления Комитета. Эти существа представляют для Хадагана большую ценность, чем десять аллодов на вроде Ингоса. Наш славный Император должен быть незамедлительно поставлен в известность, а наши ученые должны заняться изучением этих существ. Посему захват их главнейшая задача. От её успешного выполнения будет зависеть будущее всего Сарнаута!

 Однако операция «Красный Ингос» свернута не будет. Более того, мы начнем её раньше, а именно, сегодня ночью. Вы должны если не победить, то выиграть время и отвлечь, как можно большее число врагов, чтобы снять с меня возможный «хвост». Приоритеты операции меняются, в первую очередь, перед тем, как идти на оружейные склады, вы должны всеми доступными средствами устранить Катерину Карансулову и всех эльфов, они слишком много знают. Приступайте во славу Императора!!! За Хадаган!

 Командир группы №43Б, майор Ястреб».

 У меня в буквальном смысле отвисла челюсть. Молния ударила средь ясного неба. Теперь стало ясно, откуда растут ноги у всех этих народных волнений, кто провоцировал работяг, возбуждая у них ненависть ко всем эльфам и купцам. Конечно, мы своими действиями, да и Святополк своими глупым управлением, подлили масла в огонь, но отнюдь не мы и не он стали источником всех проблем. Сегодня ночью на Ингосе должна была начаться революция! Революция, которую готовил и разрабатывал Комитет Империи.

 В этот момент крики на улице усилились. Теперь уже даже из дома был слышен громогласный крик: «БЕЙ БУРЖУЕВ!», то, что недавно кричала одна провокаторша, теперь орали сотни, если не тысячи глоток.

 - Госпожаааааа, - простонал Никифор, - пора уходить.

 Я дернулась было, но тут же остановилась. Гибберлинги! Хадаганцы вышли на их след! Они знают, где они. Но откуда? Кто меня предал?

 Я подозрительно оглянулась по сторонам, ища из какой щели, вдруг выскочит предатель. Предатель не выскочил. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться и мыслить логично. Без всякого сомнения, за мной следят, дом практически наверняка оцеплен. Те, двое, что я убила, были просто напросто барашками, отправленными на убой. Третий – это уже серьезнее, этот явно и оборонил записку, и, стало быть, он и был хадаганским шпионом. Мне не верилось, что он убежал настолько напуганный, что навсегда забьется теперь в какую-нибудь щель. У этого палача приказ, и он не остановится! Наверняка, скоро придет с подкреплением. Теперь, когда у них есть приказ, из дома меня не выпустят. И Никифор с гонцом меня не выведут. А в это время некий Ястреб уже спешит к гибберлингам! ЯСТРЕБ! Только тут мне вспомнилась личность, которую привел ко мне Добрыня, представив своим другом. Я затряслась. Добрыня и Ястреб друзья! Нет, не может быть! Добрыня не мог быть предателем. Да, никто не мог проследить за мной лучше него, если подумать, воин всегда оказывался в нужное время в нужном месте, но я не верила. Не верила и всё тут! Добрыня не мог быть предателем! Скорее всего, Ястреб его обманул и обманом вытянул сведения.

 - Госпожа! – уже кричал Никифор, - народ идет к усадьбе. Через пару минут будет поздно!

 Я задрожала.

 - Никифор, - сказала я, - где Джованни?

 - Я так и не нашел его, госпожа. Эльфы наверняка где-то спрятались. И нам пора, госпожа!

 - У меня для тебя важный приказ, из-за выполнения которого будет зависеть судьба всей Лиги.

 Никифор посмотрел на меня, как на безумную.

 - Слушай внимательно, - произнесла я, - сейчас, ты отправишься к Добрыне, ты слуга, ты не у кого не вызовешь подозрения.

 - Но…

 - Не перебивай. Если тебя остановят, скажи, что сбежал от барыни! Я тебе разрешаю. Ври, сколько влезет. Любыми путями, обманом или силой ты должен доставить офицеру дружины Добрыне записку, что я сейчас напишу! Запомнил, лично в руки офицеру Добрыне! Никому другому, только этому офицеру! Понял!

 - Но…

 - ЭТО ПРИКАЗ ТВОЕЙ ГОСПОЖИ, - взорвалась я, - понял, спрашиваю!?

 - Да, - пролепетал Никифор.

 Я поспешно взяла перо и бумагу, не было времени сочинять длинные тирады, поэтому я просто вывела: «Любимый, верь мне. Хадаганцы готовят на Ингосе революцию! Они знают, где гибберлинги! Они идут за ними. Ты должен понимать, чем это грозит всей Лиге. Поэтому, не взирая ни на что, отправляйся в Рощу Друидов, найди их верховного вождя Светломира, гибберлинги у него. Перевези их в безопасное место, прошу тебя! Сделай это сам. Никому не доверяй. В дружине полно агентов Комитета! Ястреб один из них!».

 - Поспеши! – произнесла я, отдав Никифору записку.

 Слуга низко поклонился, принял бумагу и выбежал из дома. Я болезненно прикусила губу. Сейчас я ничем не могла ему помочь. Только если ему удастся прорваться к Добрыне, у нас появится шанс выпутаться из этой заварушки. Если, конечно. Добрыня не предатель.

 Я отрицательно замотала головой. Нет! Просто нет! Тем более что Ястреб знает, где гибберлинги, а я не успела сказать Добрыне, где их спрятала! Так что воин ничего не знал. Ястреб получил эти сведения, откуда-то ещё. Но, как и где мы себя выдали? Я вспомнила фигуру в плаще, виденную мной, сначала в трактире «Ушастый Кабанчик», потом среди лесовиков. Да, по росту и телосложению таинственный преследователь был похож на Ястреба. После стычки с лесовиками, он наверняка проследил за нами! Может он был тогда при коне. Да, и, в крайнем случае, он всегда мог нас выследить по следам на снегу. Значит, он видел, летающую лодку. Может он решил, что гибберлинги там? На своей лодке. Если так, то, всё было, куда лучше, чем я думала. Но я в это не верила. Майор не мог допустить такой ляп. Нет, каким-то другим способом он выследил и узнал всё, что надо. Возможно, за домом велась постоянно слежка, они могли видеть всех, кто выходит. Кто бы, что не говорил, Комитетчики в Империи недаром ели свой хлеб. Эти упыри всё рассчитали очень точно, а сейчас мне повсюду мерещились шпионы, и я начала подозревать Добрыню. Я почувствовала, как внутри меня снова пробуждается магическая сила. Моя растерянность и гнев провоцировали её. Эмоции, воплотившись в магию, искали выхода. Я бы сейчас отдала всё за одну единственную возможность испепелить эту тварь, майора Ястреба. Но возможности такой не было. Я чувствовала, что начинаю задыхаться от бессилия.

 В этот момент раздался первый удар об ворота. Революция началась!!! Я тревожно выглянула из окна. Под окнами имения стояла огромная толпа. Выглядела она в лучших традициях. Суровые мужики, вооруженные вилами и топорами. Многие держали в руках факелы. Зрелище было ужасающим. Я поспешно выбежала на крыльцо. Я не слишком надеялась на успех, но после недолгих размышлений мне стало ясно, что встретить толпу будет лучше во дворе, на открытом пространстве. Как знать, возможно, одного огненного шара хватит, чтобы они поддались панике и разбежались. Надежда была слабая, ведь среди толпы наверняка затесалось, выполняя приказ, несколько комитетчиков Хадагана. Этих нельзя было запугать простым огненным шаром, но, возможно, всеобщая давка и паника, вызванная магией, помогла бы мне добиться успеха.

 Я выбежала на улицу, в следующий момент, послышался истошный женский визг. И тут я увидела Ларвину. Эльфийка валялась на снегу, а над ней стояло три здоровых мужика, осыпая её ударами граблей.

 Я чертыхнулась, ворота держались, но калитка вылетала с петель и валялась рядом. Я заметила, что край калитки слегка оплавлен. Проклятье, видимо, напуганная эльфийка сама выбила её заклинанием. В освободившийся проход вбегали первые мятежники. Некоторые из них уже додумались подбежать к воротам, стремясь снять главный засов и пустить внутрь всех.

 - Там ещё одна! – крикнул один из мужиков.

 В следующий момент все уставились на меня. Ларвина истошно завизжала и кувырком покатилась по земле, пытаясь убежать. Стремясь дать ей шанс, я взвела руки и произнесла заклинание. Громким хлопком огненный шар ударил по двору. Послышались крики боли. Ларвина, успевшая выбраться и потому не задетая моим заклинанием, вскочила на ноги и побежала ко мне. Её элегантная шубка превратилась в собрание помоев. Брови и ресницы эльфийки были опалены, видимо, Ларвина, стремясь выбраться, бросалась своими заклинаниями, но преследователи были близко. С невиданной мной ранее прытью эльфийка добежала до крыльца. Я пустила следующий огненный шар. Крики боли стали сильнее, ветер принес запах паленого мяса.

 - Помогай! – крикнула я Ларвине.

 На дворе уже лежало с десяток трупов, сожженных заживо людей. Мне стало дурно. Ещё никогда я не видела столько убитых. Более того, это я убивала всех этих людей. От обморока меня удерживала только магия. Невидимой силой он пробуждалась во мне, энергия кружилась внутри тела, провоцируя гнев и ярость. Постепенно магические силы брали вверх надо мной, энергия требовала выхода. Требовала магии. Требовала убийств. Эта сила не давала мне поддаться панике, убежать, расплакаться, а то и вообще сойти с ума от осознания того, скольких жен я сейчас оставила без мужей, а детей без отцов. Сейчас это помогало мне держаться. Однако я понимала, что ещё несколько сильных чар и магия возьмет надо мной верх, а это было очень опасно.

 - Что происходит, Катерина?! – крикнула на меня Ларвина, - я была на прогулке, когда они на меня напали!

 Слезы потекли по лицу эльфийки, я обняла её. В любое другое время, я могла бы только порадоваться такому её виду. Но сейчас явно был не тот случай. Революционеры продолжали прорываться. Я встряхнула Ларвину.

 - Позже поговорим, надо остановить их!

 Эльфийка поняла, развернувшись, она возвела руки и прочла заклинание. На пути мужиков тут же стала огромная огненная стена. Некоторые не успели остановиться, и их охватило пламя. Я поразилась размерам и высоте стене огня. Никогда мне не приходило в голову, что Ларвина столь сильна, хотя все эльфы предрасположены к магии гораздо лучше нас людей, я всегда считала, что диплом волшебницы эльфийка получила за красивые глазки. И не только глазки. Впрочем, Ларвина практически наверняка могла напеть что-нибудь подобное и обо мне. Я обрадовалась, пока среди мятежников не встретилось ни одного профессионального солдата, а, значит, вдвоем у нас был шанс.

 Однако моя надежда тут же рухнула, как только настежь распахнулись ворота. Толи одному из недогоревших мятежников удалось скинуть засов, толи от натиска снаружи он вылетел сам. Огромной волной революционеры прошли внутрь. Где-то в середине рядов махала своей красной косынкой пламенная провокаторша. Я удержалась от желания запустить в неё огненный шар. Народ явно завелся не на шутку, чтобы так просто испугаться, а смерть революционерки тут же превратит её во всеобщих глазах в мученицу. Нет, кого-кого, а эту тварь следовало схватить и предать показательному суду.

 Ларвина начала делать пассы руками, я немного не поняла, но толи она просто передвинула свою огненную стену, толи развеяла ее, создав новую на другом месте. Так или иначе, вместо снесенных ворот тут же заполыхало сильное пламя. Первые ряды, почувствовав жар, отпрянули. Я запустила в них ещё один огненный шар. В рядах революционеров началась паника.

 - НЕ СДАВАТЬСЯ! – кричала провокаторша, - обрубим волосатые щупальца капиталистическому спруту!!! Смерть эксплуататорам!

 - Чего? Чего? – заморгала глазами ничего не понимающая Ларвина.

 Однако народ, несмотря на отсутствие образования, понял в отличие эльфийки, слова революционерки. Оттолкнув подпаленных, на переднюю линию выскочило несколько мужчин. Я заметила на их кожаных куртках значки Гильдии Охотников. В руках у них были самострелы.

 «О НЕТ!», - подумала я.

 Последовал залп. В последний момент Ларвина успела юркнуть за дверь. Мне повезло меньше. Болт ударил мне в плечо, я почувствовала, как он прошел насквозь. Почти сразу за ним я почувствовала резкую боль в правом бедре. Переведя взгляд вниз, я увидела торчащую в теле стрелу. Может я закричала, не знаю, во всяком случае, любой вышедший из меня звук заглушил вопль страха Ларвины, как будто ранили ее, а не меня. Боль сковала меня, не удержавшись, я рухнула на крыльцо. Ларвина, открыв дверь, попыталась втащить меня внутрь. Это было её ошибкой. В следующий момент стрела угодила ей в руку, а ещё один болт вскользь чиркнул её по виску. Страх парализовал эльфийку. Вскрикнув от боли, она упала на меня. Я отчаянно попыталась встать, но не могла. Боль была слишком сильной. Раны, как будто продолжали разрывать тело. Сил не было даже на крик. Ларвина что-то ещё орала, непроизвольно теребя рукой по моей ноге.

 - ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!!! – слышался радостный крик провокаторши, - слава Вождю Незебу!

 Видимо, революционерка совсем забылась в пылу своих криков, с головой выдав свое происхождение. Однако народ не обратил на это внимание. Массы кричали что-то одобрительное, видимо, уже не вполне соображая, что они делают, во всяком случае, сейчас остановиться они уже не могли. Революция требовала крови!

 Глаза мои начали закрываться, тело не мело, с ужасом я поняла, что начинаю переставать чувствовать боль.

 «Вот она смерь!» - подумала я.

**Конец третьей части.**