*Обжигающий холод звёзд - II*

*или*

*НОВАЯ ЭПОХА*

Часть I

ОК

**некоторые галактики**

**Варт**

**Звёздные скопления**

**Оверин**

**Граль**

**Ладья**

**Ори**

**Акватарион**

**ЯРКОЕ**

**СВЕЧЕНИЕ**

**Иор**

**Ренель**

**Валмитс**

**Священная**

 **нить**

**Диадор**

**1 ЧАСТЬ.**

Молодой Совет Властителей перенимал опыт предыдущего Совета. Летели дни, недели, месяцы.

С исчезновением Вергана и Люка жизнь на Роветте застыла. Кровавые Монахи и люди Хмурого Бога, не сговариваясь, прекратили противоборство. Первые безуспешно искали императора, вторые - Каренса.

**ГЛАВА 1.**

Рико по обыкновению пребывал в скверном расположении духа. Гиара и Глен в очередной раз сообщили, что поиски Вергана и Лоры не увенчались успехом.

— К вам посетитель,– доложил слуга, замерев в низком поклоне.

— Кто?!– раздражённо поинтересовался Безжалостный Монах.

— Не назвался. Лишь сказал, что он один из белых последователей Шордетта.

Лицо старика невероятно вытянулось, а глаза лихорадочно заблестели. Он быстро вскочил с кровати, забыв о том, что якобы прикован к ней жестоким недугом, и вышел в гостиную.

— Зови,– приказал Рико, поправляя запах тёмно-красного халата.– И никого сюда не пускай!

Вновь поклонившись, слуга удалился за дверь.

Безжалостный Монах ощущал некоторое волнение. Он не встречался с белыми последователями Шордетта с тех самых пор, как чёрные маги (включая и самого Рико) изгнали их с планеты Люцц. Однако какое-то тайное чувство, даже предзнаменование, заставило Монаха согласиться сейчас на эту встречу.

В гостиную вошёл высокий статный мужчина в белых длинных одеяниях. Его светлые (почти белоснежные) волосы ниспадали до плеч, сливаясь с одеждами, а пронзительные тёмные глаза цепляли каждый предмет.

— Валод?– удивлённо прошептал Рико, неуютно поёжившись в кресле.

— Ливар Валод,– поправил мужчина низким холодным голосом.– Валод Гемон был моим отцом.

— «Непознанный»!

На губах мужчины мелькнула презрительная усмешка.

— Да,– кивнул он, присаживаясь в кресло,– мой отец тоже верил в эту легенду. Якобы Шордетт, спустя столетие, вернётся к жизни в теле «непознанного» - Ливара. Чёрные маги верят, что для этого сначала надо принести ребёнка, наречённого Ливаром, в жертву, белые - что Ливар должен посвятить целый век скитаниям. Я тоже когда-то верил в это… Однако скитания не помогли.

Рико внимательно слушал гостя. Тот был невероятно похож на своего отца - Валода - главу белых магов, изгнанных с Люцца. Но было в облике Ливара что-то далёкое от Света. Есть люди, по которым сразу видно, что они попали не в свою среду. И Ливар явно был одним из таких.

— Что привело тебя ко мне?– подозрительно поинтересовался Монах.

— Смерть моего отца. Валод долгие века был главой не только нашей касты, но и главой в Совете Магов. Я тоже вхожу в этот Совет… В Совет, который подчиняется лишь Властителям. Со смертью отца я рассчитывал стать главой Совета Магов, но… Властители распорядились иначе.

— Я чувствую в тебе неутолённую жажду мести,– довольно улыбнулся Рико.– Жажду чёрного мага, не белого! Но что ты ждёшь от меня?

— Помощи,– бесхитростно ответил Ливар.

— Помощи?

— Я хочу ликвидировать Совет Властителей. Не в смысле убить… Нет. Убьёшь одних - придут другие. Я же хочу развалить этот Совет, сломать систему! Властители не дают развиваться магии; не дают смешивать её направления. Они контролируют всё! Они - БОГИ! Но они такие же маги, как мы! Различие лишь в том, что в их жилах течёт кровь Создателя. Мне претит им подчиняться.

— Ни один маг не обладает силой Властителя,– иронично заметил старик.– Никто не может справиться с ними.

— Мы сможем! Если будем действовать заодно,– жёстко заметил Ливар, и его тёмные глаза совсем почернели.– Если ты согласен, я посвящу тебя в детали…

Безжалостный Монах серьёзно задумался. Играть с Властителями было опасно, но победа означала неограниченные возможности. Рико, как и любой маг, злоупотреблявший магией, платился за это молодостью. Он был почти старик, больной, заклеймённый Советом Магов, хотя по возрасту и не был стар. Он уже доживал последние мгновения, ему нечего было терять. А вот в случае удачи, Рико понимал, что сможет вернуть себе и годы, и здоровье.

— Я согласен,– медленно кивнул Монах.

В следующее мгновение Ливар перенёс их в воздушный замок - временную яму.

— Здесь нам никто не помешает,– пояснил он.– Совет Властителей сейчас уязвим, как никогда! Новое поколение Властителей сменяет старое. Предшественники передают опыт последователям, обучают их, дабы новый Совет Властителей смог продержаться тоже не менее 20 тысяч лет. Так что до следующего удобного случая свержения Властителей мы вряд ли доживём.

Рико скептически хмыкнул и понимающе кивнул.

— Кстати, ты, кажется, потерял своего старшего сына,– многозначительно улыбнулся Ливар.– В данный момент Верган готовится стать главой новых Властителей. Да-да, я не брежу, не удивляйся. Это факт! Так что можешь навсегда забыть о своих планах зарождения Кровавой Империи! Впрочем, как и о планах поквитаться с Лорой. Она тоже входит в новый Совет. Я вообще рекомендовал бы тебе полюбить своих деток и во всём с ними соглашаться.

— Лора?– лицо Безжалостного Монаха стало пепельно-серым.– Никогда! Она отняла у меня сына! Верган должен был стать самым хладнокровным и могущественным императором! Она превратила его в марионетку!

— Не всё так плохо. Если бы Верган пошёл тропой Зла, он бы никогда не стал Властителем, а мы бы сейчас не имели возможности говорить об их свержении. Ты сам сказал, что ни один маг не обладает силой Властителя, но представь себе, какой силой будет обладать ребёнок двух Властителей!– глаза Ливара сверкнули бешеным огнём.– Я рассчитал день, когда нарушится баланс Тьмы и Света. Я приготовил снадобье, которое зародит новую жизнь. Ты опоишь им Лору, подмешаешь в еду Вергана амфизит… И ребёнок, зачатый в эту ночь, достигнув совершеннолетия, обратит свой взор к Тьме!

Морщинистое лицо старика медленно озарилось злорадной улыбкой.

— Вот, возьми это,– Ливар протянул Монаху амулет.– Никогда не расставайся с ним. Он скроет твои мысли от Властителей… и в случае необходимости поможет связаться со мной.

— Скроет от Властителей?– недоверчиво переспросил Монах, вертя в руках диковинную вещицу.– Разве такое возможно? Кто создатель амулета, раз он обладает такой силой?!

— Это длинная история, сейчас нет времени на рассказы.

**ГЛАВА 2.**

Вспышка яркого света озарила зал воздушного замка Властителей. На ведущих к тронам дорожках серебряного креста стояли Верган, Лора, Люк и Веор, а на самом перепутье - старый Совет Властителей.

— Наша миссия в этом Мире завершена,– глубоким грудным голосом объявил глава старого Совета.– Мы уходим со спокойными сердцами. Новый Совет Властителей отныне - единственный Совет. Вы вобрали в себя опыт и мудрость всех поколений, прикоснулись к великому Источнику Знаний. Ваша ноша тяжела, но вы готовы к ней. Пройдёт 20 веков, прежде чем вы выберите свою смену. В троих будет течь кровь Создателя - ваша кровь, четвёртый придёт со стороны. Вы обучите их тому, чему учили мы вас и… уйдёте, как сейчас уходим мы.

Глава Властителей возвёл глаза ввысь и медленно начертил рукой в воздухе тайный символ. Из-под купола зала на уходящий Совет пролился серебристый луч света и вдруг исчез, не оставив после себя никаких следов пребывания бывших Властителей.

— Новая эпоха настала,– заключил Верган, обводя ровным взглядом Совет Властителей.– Какой она будет - зависит от нас.

Словно сговорившись, Властители развернулись и прошествовали к своим тронам: Верган к северному, Люк к западному, Лора к южному, Веор к восточному.

— Мы будем собираться на совет каждый седьмой день месяца,– продолжил Верган.– В случае необходимости, все мы имеем право призвать Совет в любой момент. И помните, наша сила - это наша главная слабость. Мы не имеем права пользоваться ей без крайней нужды, ибо это приведёт к нарушению баланса в магии, к возвышению Тьмы над Светом.

В зале повисла тяжёлая, вязкая тишина. Мысли каждого были доступны другому и в них читался некий страх… страх перед будущим.

— Мы справимся,– твёрдо произнёс Верган.– Пока мы вместе - мы можем всё.

Тёмный мрак окутал зал Властителей, но лишь для того, чтобы, рассеявшись, явить глав Совета Магов, Лиги Омикрон и Особого Блока. Филая, Долон, Балсак - трое смертных, которым было дозволено видеть Совет Властителей.

— Маги к вашим услугам,– чуть склонившись, произнесла глава Совета Магов.

Филая была первой женщиной-магом ставшей главой этого могущественного Совета со времён Высшей эры.

— Лига - незыблемый оплот Властителей,– в клятвенном жесте приложив руку к сердцу, изрёк Долон.

Этот седовласый мужчина уже не одно тысячелетие предано служил Совету Властителей, что было крайне редко, а потому особенно ценно.

— Особый Блок всегда с вами,– поклонившись, завершил своеобразный ритуал присяги Балсак.

Властители без труда постигали мысли присутствующих, понимая, что им можно доверять.

— Я чувствовал странный свет в Филае,– неуверенно заметил Люк, когда Совет Властителей вновь остался наедине.– Что это?

— Над ней довлеет Белая магия,– пояснил Верган.

— Но разве магия не едина?

— Не совсем. Всё дело в мотивах. Несущие благо обращаются к белой магии, несущие разрушения (даже самые незначительные) - к чёрной. В зависимости от целей магия сама выделяет в себе светлую и тёмную стороны.

— Неужели она никогда не пробовала чёрную магию?– недоверчиво спросил Люк.

По губам Вергана скользнула лёгкая улыбка:

— Спроси её при случае. Даже если она не ответит, теперь ты сможешь прочитать её мысли.

— Это страшная сила,– вдруг задумчиво произнёс Веор.– Я всегда обладал телепатическими способностями, но это… Знать мысли всех - ужасно! Мне почему-то кажется, что судьба Властителя - судьба затворника. Мир людей не для них. То есть - не для нас.

Лора и Люк мгновенно переглянулись и точно по команде устремили взоры к главе Совета.

— Я знаю, сейчас всем тяжело,– медленно кивнул Верган.– Вряд ли мы сможем быстро избавиться от этого ощущения, но пути назад нет. Нам остаётся лишь осознать и попытаться привыкнуть. Сейчас мы разойдёмся и соберёмся вновь через месяц. Надеюсь, к тому времени мы справимся с большинством наших страхов…

**ГЛАВА 3.**

Из воздушного дворца Властителей Верган и Лора вернулись в свой замок на планете Роветт.

Солнце клонилось к закату, ветер играл волнами океана и оставлял на берегу цветы с каплеобразными лепестками иссиня-чёрного цвета, в центре которых причудливыми кляксами расползались белоснежные вкрапления.

— Красиво,– с нотками печали в голосе произнесла Лора, глядя с балкона на усыпанное цветами побережье.

Губы Вергана тронула лёгкая улыбка:

— Слёзы Демона. «И по сей день тихими холодными ночами он проливает их на берегах всех океанов…»

— «…и там, где его чёрный плащ соприкасается с морской пеной, вырастают эти цветы»,– вспомнила окончание легенды женщина.

Верган осторожно накрыл своей ладонью покоящуюся на перилах балкона ладонь супруги. Лора медленно перевела взгляд на лицо Монаха. Его чёрные глаза, непроницаемость которых всегда пугала её, теперь открывали перед женщиной все ощущения и мысли мужа. Любовь, тревога, сомнения, боль - чувства перемешались в сознание мужчины. Его память перелистывала прошлое: их первую мимолётную встречу в замке Эдгара; фланкорль - танец «слияния поющих сердец» на волшебном ночном балу Леглазара; дерзкое похищение, бесчестие и клеймение верасом; попытку Лоры совершить самоубийство; недосказанность при встрече во дворце халифа Маргонии и ужасный спектакль Шинга с одурманиванием; первое появление Лоры на Роветте и холодное расставание; чудовищное равнодушие Вергана при виде издевательств Шинга и Золтана над Лорой; её вызволение из лап Квирина; сложные и напряжённые отношения в последующий период; заключение фиктивного брака; ссоры, непонимание и… признание Лоры.

— Сколько же всего я заставил тебя пережить,– виновато покачал головой Монах.

— Не надо, не думай о прошлом,– прошептала женщина, осторожно касаясь свободной ладонью щеки мужа.– Знаешь, Люк всегда говорит: «Прошлое надо оставлять в прошлом».

Верган с трудом сдержал вздох, потупив взор.

— Боюсь, наше прошлое ещё долго будет с нами. Кровавые Монахи не отступятся, да и Хмурый Бог тоже.

— Возможно, теперь Люк сумеет его переубедить.

Мужчина ничего не ответил, но Лора и так знала, что он не верит в подобный исход.

— Становится прохладно,– наконец, прервал давящую тишину Верган.– Вернёмся в комнату.

Женщина медленно кивнула, уходя с балкона. Проводив её долгим взглядом, Монах вновь устремил взор на «слёзы демона». Было что-то таинственно-завораживающее и одновременно пугающее в этой картине.

Верган не помнил: сколько времени он простоял так, из оцепенения его вывела ладонь Лоры, коснувшаяся плеча.

— Демон ведь плачет не из-за смерти любимой?– тихо произнесла женщина.– Она не умерла… она полюбила другого.

— И ты знаешь, о чём плачет Демон?– повернувшись к жене, спросил Монах с некоторой долей любопытства в насмешливо-задумчивом взгляде.

— Он боится, что не сможет стать тем - другим. Запирает чувства, проливает слёзы одиночества, потому что страшится перемен.

— Может Он боится, что Она будет несчастна с ним?

— Он не может знать этого. Будущее вариативно.

Верган сделал шаг навстречу Лоре, осторожно заключая её в объятия. Прижавшись щекой к груди супруга, женщина чувствовала исходящую от него любовь и заботу, и от этого ощущения на душе становилось тепло.

— Не будем бояться перемен,– твёрдо произнёс Монах, крепче обнимая жену.

Лора подняла на Вергана глаза, в чистом небесно-голубом взоре которых сквозила бесконечная нежность.

— Не будем.

**ГЛАВА 4.**

На следующий день Верган и Лора отправились в императорский дворец. Их спокойное появление вызвало не просто удивление, а настоящий шок. Кровавые Монахи, их рыцари, придворные, слуги - все шептались по углам, не смея показываться на глаза правящим супругам.

В кортеже, сопровождавшем королевскую чету, были всецело преданные им люди: Хелм Смен - командующий наземными войсками, Демидж Дамаге - глава законодательного и судебного представительств, Клек Фолк - глава департамента межгалактических посольств, Франц Леглазарский - новый адмирал воздушного флота (тот самый юноша - дебошир, воришка и плут, которого несколько лет назад Лора спасла от заточения на Лоуне и приняла в свою коргвардию). С тех пор он возмужал, превратился в сильного молодого мужчину, сделал головокружительную карьеру в воздушном флоте Леглазара, а во время военных действий с Кровавыми Монахами организовал подполье. На Роветт его привела коронация Вергана, желание убить правителя Кровавой Империи. Однако, узнав в супруге императора Лору, Франц пожелал прежде встретиться с ней. Так закончилась его карьера повстанца и началась карьера адмирала воздушного флота Объединённой Империи.

Едва появившись во дворце, император созвал большой совет, на котором доходчиво объяснил своим подданным (в особенности Кровавым Монахам и их рыцарям), кто правит в империи и по каким законам.

— Бред!– послышался возмущённый голос Глена, вскочившего из-за огромного стола, где собралось не менее полусотни человек.– Это наша семья завоевала десятки галактик, сотни систем! Это наши территории! Почему я должен делить на них правление с местными властями?!

— Потому что войны в прошлом,– чеканным голосом отозвался Верган.– Объединённым Галактикам нужен прочный мир. Пока будет идти проверка и реорганизация власти, в системах останутся прежние правительства. Это поможет сдержать бунты.

— Бунты можно подавить!– процедил Вирф, с ненавистью глядя на брата.

— Пока я на троне - бунты не будут подавляться кровью.

— Это легко исправить…

— Ха! Сам по локоть в крови, но решил казаться чистеньким?!– рассвирепел Глен, перебивая Вирфа.– Твоё мирное царствование не протянет и года! Убийца - останется убийцей!

Верган перевёл взгляд на Хелма Смена, чтобы отдать приказ вывести Глена из зала, но не успел. Из-за стола поднялся Рико.

— Ты прав,– глядя на старшего сына, начал старик,– воевать в завоёванной империи, по меньшей мере, глупо. Сейчас надо укреплять власть миром и полезными делами. Наша семья будет помогать тебе. А кто посмеет ослушаться,– Безжалостный Монах обвёл строгим взглядом всех сыновей,– будет изгнан за пределы Объединённого Королевства!

— Он выжил из ума!– шепнул Глен Вирфу.– Я не собираюсь здесь больше оставаться!

Оба Кровавых Монаха - Монах-Убийца и Жестокий - быстро покинули собрание, остальные притихли, опасливо поглядывая то на Рико, то на Вергана.

— Что ты чувствовала?– спросил Верган, когда они с Лорой уединились в кабинете после длительного совета, затянувшегося на целый день.

— Ты об отце?– задала вопрос женщина, хотя и так знала ответ.– Я не могла чётко читать его мысли, но чувствовала, что он говорит искренне.

— Я чувствовал то же. Но такого ведь не может быть, верно?

Лора покачала головой, подходя к окну и глядя, как сумерки опускаются на город.

— Я не знаю,– прошептала она.– Все мы причинили друг другу столько страданий: он убил моего отца и его жену, мой отец погубил его мать (возможно и мою), наши семьи воевали друг с другом… Может, пришла пора прервать эту бесконечную вендетту?

Верган медленно подошёл к супруге, осторожно сжав ладонями её хрупкие плечи. Бесконечное благородство Лоры не переставало восхищать и удивлять его.

— Я не смел просить о таком,– тихо вымолвил мужчина.– Моя семья не заслужила второго шанса.

Женщина повернулась к мужу лицом, взглянув прямо в глаза:

— Всем нам кто-то в своё время давал второй шанс. Нельзя отказывать в нём другим. К тому же большая часть твоих братьев от войны давно устала. Они были рады услышать сегодня слова Рико.

— Да, я это видел,– задумчиво улыбнувшись, кивнул Верган.

**ГЛАВА 5.**

Отыскать лагерь Хмурого Бога оказалось непростой задачей. Повстанцы ушли с Роветта и укрылись в лесах на соседней планете - Грозе. Тем не менее, Люку удалось перехватить связного и выйти на сопротивление.

— Кто это?– спросил Вайдж, раньше всех услышавший подходящего к костру человека.

Оливер, державший на руках уснувшего Ленона, издал возглас удивления и, переложив ребёнка на меховой плащ, быстро поднялся на ноги.

— Отец…– только и смог вымолвить он.

— Живой!– облегчённо выдохнул Вайдж, протягивая руку в сторону, где должен был стоять его друг.

Каренс пожал ладонь Хмурого Бога и хлопнул сына по плечу.

— Что произошло?! Куда ты исчез?!– наконец, отойдя от шока, начал задавать вопросы Всадник Белых Ночей.– Мы думали, тебя схватили Кровавые Монахи! Ты сбежал от них, да?!

Люк подошёл к Ленону, опустился перед ним на корточки и, потрепав шевелюру спящего мальчугана, вернулся к Вайджу и Оливеру.

— Нет, моё исчезновение не связано с ними,– спокойно отозвался он, присаживаясь рядом с Хмурым Богом.

— Тогда с Лорой? С тем письмом, что пришло тебе накануне исчезновения и так расстроило тебя, да?– предположил Вайдж.– Ты отправился на поиски сестры?

— Отчасти. Я не искал её, но нашёл… и её, и Вергана.

Хмурый Бог неприятно поморщился, непроизвольно дотрагиваясь до повязки на глазах.

— Нам многое предстоит обсудить,– продолжил Люк.– Я ошибался насчёт Лоры и Вергана и теперь раскаиваюсь в этом.

— Ты помирился с сестрой?

— Да.

— Что с ней произошло? Она действовала по принуждению? Верган угрожал ей? Шантажировал?

Люк отрицательно покачал головой:

— Нет. Она действительно его любит. Да и Верган её тоже.

— Верган?– нахмурился Оливер.– Ты приписываешь этому убийце, который тебя заклеймил и истязал в плену, человеческие чувства?!

— Я же сказал, что ошибался насчёт Вергана.

— Он что, опоил тебя каким-то зельем? Или подействовал магией?– сухо спросил Вайдж.

Люк внимательно посмотрел на друга и сына, в их сердцах он читал непонимание и испуг. «Как же объяснить им, что произошло, не раскрывая при этом тайны Совета Властителей»?– думал Каренс и не находил ответа.

— Нет, я абсолютно вменяем,– наконец, отозвался он.– Просто верьте мне. Нам надо приостановить деятельность подполья. Дайте Вергану шанс проявить себя императором, а потом уж будете судить.

«Он рехнулся»!– в мыслях обоих мужчин прочитал Люк.

— Эээ… уже поздно,– прервал паузу Каренс, поднимаясь на ноги.– Я пойду спать. И вам советую. А утром на свежую голову мы всё обсудим, хорошо?

— Ступай,– кивнул Вайдж.

— Что это с ним?– ошарашенно спросил Всадник Белых Ночей у Хмурого Бога, когда Люк удалился в шатёр и унёс с собой сына.

— Не знаю. Он говорит искренне, но что-то смущает меня. Словно Люк не всё рассказывает нам.

— Может гипноз? Или может его околдовали? Тогда искренность - следствие некоего магического воздействия!

— Кровавые Монахи хитры. Ничего нельзя исключать.

— И что же теперь делать?

Лоб Хмурого Бога прорезали две поперечные морщинки. После продолжительной паузы Вайдж, наконец, твёрдо кивнул и сказал:

— С магией будем бороться магией. Я знаю одного сильного белого мага, она не откажется нам помочь.

— Как её разыскать?

— Это-то как раз не сложно…

**ГЛАВА 6.**

Была почти полночь, но Веор не мог ждать. Ему срочно требовалось переговорить с Верганом. Полусонные стражники возле императорских покоев растеряно начали препираться.

— Без разрешения начальника стражи мы не можем вас впустить,– покачал головой тот, что был постарше,– будь вы хоть кузеном, хоть крестной тётей его величества. Простите. У нас приказ, мы не имеем права нарушать его.

— Тогда позовите начальника,– потребовал Веор.

— Он сейчас спит. Подождите до утра.

— Если б я мог ждать до утра, то и пришёл бы утром!– рассердился мужчина, переходя на повышенный тон.

— Всё равно начальник скажет вам…

— В чём дело?– послышался строгий голос Вергана, выходящего в коридор.

Стражники мгновенно вытянулись и замерли, как каменные изваяния.

— Веор, что случилось?– увидев двоюродного брата, спросил император.

— Надо поговорить! Срочно!

— Всё в порядке,– кивнул воинам Верган и жестом пригласил кузена войти в покои.

Мужчины устроились в гостиной, освещённой тусклым светом голубого лернопала.

— У тебя стража у покоев… Всё настолько серьёзно?– озадаченно поинтересовался Веор.

Собственные проблемы отошли на второй план, уступив место беспокойству за брата.

— Пока не знаю. Хелм настоял на этой мере безопасности. Мол, первая ночь во дворце,– Верган скептически усмехнулся.– Можно подумать, что несколько стражников в коридоре смогут что-нибудь сделать, если кто-то серьёзно задумает убийство. Но ты, кажется, хотел поговорить? Что с тобой? В твоих мыслях такой сумбур, что мне становится не по себе.

— Веор?– послышался удивлённый возглас Лоры, появившейся из спальни.

Женщина явно не ожидала увидеть кого-то кроме мужа. Она непроизвольно поправила запах халата белого шёлка, хотя это было и излишне.

«В домашнем виде ещё более ослепительна»,– промелькнуло в голове Веора.

Мужчина тут же смутился (причём даже больше, чем сама Лора), прекрасно понимая, что его мысли открыты всем в этой комнате.

— Осторожней,– добродушно улыбнулся Верган,– я могу быть ревнив.

— Прости.

— Ничего. Я учусь привыкать к постоянным мыслям мужчин о Лоре. Но некоторых мне просто хочется убить на месте.

— Именно об этом я и пришёл поговорить!

— О мужчинах, которых мне хочется убить на месте?– пошутил Верган.

— Не буду вам мешать,– нерешительно произнесла Лора, поворачиваясь к двери.

— Нет-нет,– быстро поднимаясь с дивана, возразил Веор.– Останься.

После недолгих раздумий женщина прошла к камину и опустилась в глубокое кресло.

— Так вот,– встав в центре гостиной, начал Веор,– именно мысли меня и беспокоят! Это довольно тяжело - воспринимать эмоции людей, пропускать через себя. Очевидно, со временем мы научимся не обращать внимание на большую часть эмпатической информации, но пока… После того как мы расстались, я вернулся домой, на свою планету к Белым Бандитам, к Ларенсу…– Веор решительно взглянул на брата:– Ты знаешь, я любил Кларенс и всегда воспринимал Ларенса как собственного сына. Теперь его эмоции и мысли открыты для меня… Ларенс уверен, что его мать жива! Кларенс жива!

В комнате повисло напряжённое молчание. Лора перевела тревожный взгляд с Веора на мужа и обратно.

— Он ещё совсем ребёнок,– наконец, отозвался Верган.– Он не видел её смерти и продолжает надеяться.

— Нет! Это другое! Ларенсу всего пять лет, он не может понимать, что произошло, но… я ощущаю, что существует какая-то незримая связь… Словно он знает, что его мать с ним! Я не могу объяснить лучше! Я сам с трудом всё это могу осмыслить.

— Кларенс не раз считали погибшей, но ей удавалось выжить,– подала тихий голос Лора, не совсем отдавая себе отчёт, зачем она это делает.

Может ей просто хотелось смягчить удар, подарить мужчине хоть толику надежды.

— Я не видел её смерти,– задумчиво произнёс Верган,– но я знаю, что Золтан не лгал, когда говорил, что убил её. Прости.

— Золтан мог думать, что убил, но на самом деле… А?

— И что ты хочешь?– хмуро спросил император, уже читая мысли кузена.

— Применить Силу!– чётко ответил Веор, быстро покосившись на Лору.– Всего один раз - и я буду знать, жива ли она и где её искать!

Верган скрестил руки на груди, недовольно покачав головой:

— Первое правило Властителей гласит: «Ни при каких обстоятельствах не использовать Силу»! Это нарушает баланс Тьмы и Света. А поскольку ты прибегаешь к Силе Света (и заметь, огромной силе), то её всплеск в одном месте, вызывает такой же по мощности всплеск Силы Тьмы в другом.

— Я всё это знаю,– сокрушённо кивнул Веор,– именно поэтому я здесь… Мне нужен твой совет!

— Считай, что я тебе его только что дал.

Веор поднял растерянный взгляд на императора и замотал головой:

— Нет! Мне нужен совет не главы Властителей! Мне нужен совет брата!

Сердце Вергана пропустило удар, он попытался представить себя на месте Веора. Стал бы он сам использовать Силу, если б искал Лору? Мужчина встретился взглядом с женой и быстро отвёл глаза в сторону.

— Вот именно,– вздохнул Веор.– Я тоже готов нарушить все законы ради Кларенс!

— Будем созывать Совет Властителей…– скорее спросил, чем сказал Верган.

— Ни к чему,– поднявшись из кресла, решительно произнесла Лора.– Даже, если Люк будет против - это три голоса против одного.

Оба мужчины уставились на неё не в силах вымолвить ни слова.

— Д-да, я знаю, что это неразумно,– словно оправдываясь, пробормотала женщина.– Но это вопрос сродни - можно ли пожертвовать одним человеком сейчас ради спасения десяти в будущем. Но ведь будущее ещё может быть вариативно, а вот настоящее - уже нет.

Веор приблизился к Лоре, поднёс её руку к своим губам и поцеловал.

— Спасибо,– благодарно прошептал он.– Обещаю сначала испробовать все иные способы для поиска и только в крайнем случае воспользоваться Силой.

Женщина едва заметно кивнула.

— Думаешь, мы поступили правильно?– спросил Верган, после того, как Веор ушёл.

Лора неопределённо пожала плечами:

— Время покажет. Но, как говорил мой учитель по стрельбе: «Этой ночью нас, по крайней мере, не будет мучить совесть».

— По какой стрельбе? У вас в монастыре что, ещё и владение оружием преподавали?– улыбнулся мужчина, подходя к жене и заключая её в объятия.

— Верган, я же не монахиней была! Просто училась в школе при монастыре. У нас было такое множество предметов, что я вряд ли сейчас упомню и половину. А стрельба из лука, как утверждали наставники, придаёт женщине прекрасную осанку. Да и как не придать, если нас заставляли часами стоять в неподвижной позе и при этом следить, чтобы стрела была строго зафиксирована?

— Хм… Ну, это перебор, по-моему. Впрочем, теперь я понимаю, откуда такая грация и величественная точность в движениях.

Рука мужа властно прошлась по точёному изгибу спины Лоры. Сердце женщины учащённо забилось, когда она прочитала мысли Вергана.

— Поскольку совесть нас ночью мучить не будет, то предлагаю эту ночь посвятить чему-нибудь другому,– многозначительно произнёс мужчина, крепче прижимая к себе супругу.

— Неужели, восьмичасовому здоровому сну?– лукаво поинтересовалась Лора, пытаясь скрыть дрожь в голосе.

— Почти,– Верган легко подхватил её на руки, направляясь в спальню.– Я тебе в соседней комнате объясню поподробней, договорились?!

— Ну, попробуй.

**ГЛАВА 7.**

Вайдж стоял над крутым берегом реки, внимая окружающим звукам. Слух давно уже заменил ему зрение, позволяя «видеть» то, что недоступно было зрячим.

Высоко в небе парил одинокий ястреб, зорко следя за птицами, кружащими над водой в поисках утренней добычи. Неподалёку шумели деревья, сбрасывая осеннюю листву и клонясь под напором ветра. Где-то вдали пасся дикий табун, молодой жеребец резвился на пригорке. И ещё множество иных звуков, которые вдруг нарушила лёгкая поступь.

— Ты просил встречи, Ратногор?– послышался тихий, но твёрдый голос.

— Филая,– лёгкая полупечальная улыбка скользнула по губам Хмурого Бога.– Я рад, что ты откликнулась.

Мужчина протянул руку. Тонкие хрупкие пальчики коснулись его ладони.

— Я перед тобой в вечном долгу, Гордый Бунтарь. Ты всегда можешь рассчитывать на меня.

— Не надо о долге. Просто мне нужна твоя помощь.

— Я слушаю.

Люк, потягиваясь, вышел из палатки. Он не любил подниматься рано, но на этот раз его разбудил Ленон, обрадовавшийся возвращению отца.

— Идём! Идём скорей!– требовал мальчуган и обеими руками тянул за собой Люка.– Надо прийти раньше них!

Каренс лениво размял мышцы шеи и, жмурясь от восходящего солнца, последовал за сыном.

— Теперь тише!– скомандовал Ленон, когда они оказались в зарослях возле ручья.

Минут через десять с противоположной стороны к воде подошла косуля с молодыми детёнышами.

Люк улыбнулся, ощущая, как душу его ребёнка наполняют нежные, тёплые чувства. В маленьком человечке рождалось столько положительных эмоций всего лишь от созерцания одной единственной картины.

— Твоя мама тоже очень любила животных,– тихо шепнул мужчина.

Мальчуган взглянул на отца огромными голубыми глазами, их чистота и глубина заставили Люка ощутить небывалую тоску. Он крепко обнял сына, целуя в макушку.

— Пора нам с тобой, Ленон, побывать дома. Полетим в Акватарион - самое прекрасное место во Вселенной.

— Там наш дом?– с любопытством спросил ребёнок.

— Да. Там находится моя планета - Дейз. У неё три спутника, один из них виден только днём.

— Почему?

— Ммм… не знаю. Но у местных народов есть легенда о колдуне, навсегда разлучившим молодую женщину с мужем и ребёнком. Эти три спутника никогда не видны вместе. Они служат людям вечным напоминанием, что нельзя расставаться с любимыми.

— Я с тобой не расстанусь,– самым серьёзным тоном заявил Ленон, крепко обхватив отца за шею.

Люк усмехнулся, потрепав мальчугана по волосам. В этот момент послышался свист стрелы и испуганный крик косули. Бедное животное упало на передние ноги, не в силах подняться.

— Не надо!– завопил Ленон, бросаясь через ручей к косуле.

Каренс кинулся следом. В этот же момент возле воды показались охотники - люди из лагеря. Они растерянно уставились на Люка, не зная, что делать. Впервые в жизни Каренс и сам не знал, как поступить. Замерев, он смотрел на ребёнка, стоящего на коленках в воде и обнимающего за шею косулю. В его силах (силах Властителя) было спасти умирающее животное, избавить собственного ребёнка от мучений, но… Он не посмел сделать этого.

«Зачем мне моя Сила, если я не могу её использовать»?!– хотелось закричать Люку.

Но вместо этого он взял малыша на руки и быстро понёс в лагерь. Сердце мужчины переполняла боль - та самая, которую ощущал сейчас Ленон. Это было страшное чувство, и Люк прекрасно понимал, что это лишь начало. Могущество Властителей - был не дар, а тяжёлое бремя испытаний! И в лагере его уже ждало очередное…

Едва мужчина увидел Вайджа, мысли того стали открыты для Каренса. Хмурый Бог пригласил белого мага, чтобы снять заклятие с Люка. Его лучший друг не доверял теперь ему. Это было последней каплей, подтолкнувшей Каренса к окончательному решению.

— Мы с Леноном уезжаем,– жёстко объявил он.

Люк быстро перевёл взгляд с Вайджа на мага. Под капюшоном белоснежной мантии скрывалась спокойное лицо Филаи - главы Совета Магов. Однако мужчина ощутил искреннее изумление с её стороны. Голова Филаи почтительно качнулась в лёгком поклоне, незаметном окружающим и адресованном лишь Властителю.

— Куда?– удивлённо спросил Вайдж.

— Домой. Далеко за пределы этой галактики и мира революций,– сухо отозвался Люк.– Война (в любых её проявлениях) меня больше не интересует.

Каренс скрылся за пологом палатки, чтобы переодеть промокшего насквозь сына.

— Нет, он не под действием магических чар,– тихо произнесла Филая, повернувшись к Хмурому Богу.– И всё, что он сказал - правда. Останавливать его бессмысленно.

Сдержав тяжёлый вздох, Вайдж медленно опустился на бревно возле костра, задумчиво покачав головой.

— Я не понимаю…– прошептал он.– Как такое возможно?

Рука женщины успокаювающе коснулась плеча Хмурого Бога.

— Иногда нам не дано знать ответов, мой друг. Надо просто смириться. Мне жаль, что я не могу тебе ничем помочь.

— Ты уже помогла, спасибо.

Люк вышел из палатки, крепко держа за руку грустного Ленона.

«Можем мы с сыном воспользоваться вашим кораблём, чтобы покинуть планету»?– мысленно обратился он к Филаи.

Здесь Люка Каренса больше ничто не держало.

**ГЛАВА 8.**

Лора проснулась от лёгкого щекочущего прикосновения к щекам. Попытка увернуться не дала никаких результатов, поэтому пришлось открывать глаза и изучать причину пробуждения. Ей оказался Верган, точнее - маленькое пёрышко в его руке, которым мужчина обводил лицо супруги.

— Ты давно проснулся?– удивлённо спросила она, видя, что муж уже одет.

— Несколько часов назад,– улыбнулся Монах, но, поняв, что обман не пройдёт, поправился:– то есть около получаса.

Приняв сидячее положение, Лора перевела взгляд на настенные часы и изумлённо изогнула брови.

— Именно!– весело хмыкнул Верган.– Полдень! В первый же день нового режима правления проспать до обеда… по-моему, верх лицемерия! Нас надо выгнать за безделье!

Монах заулыбался, читая мысли женщины.

— Мне тоже,– тихо прошептал он, склонившись к самому уху супруги.

Лора вздрогнула, смущаясь и сознавая, что мужу открыты все её думы.

— Мог бы хотя бы притвориться, что не знаешь мои мысли,– возмущённо заметила она.

— В том-то и дело, что не могу. Но, я тут подумал, в этом тоже могут быть свои плюсы. Например, если ты вдруг когда-нибудь заинтересуешься другим мужчиной, то я узнаю об этом первым и буду строго следить за тобой!

Женщина непринуждённо рассмеялась:

— А если кем-нибудь заинтересуешься ты?

— Ну-у… тогда строго следить за мной придётся тебе.

— И всё-таки Веор был прав тогда. Знать все мысли - это ужасно. У каждого человека есть тайны, которые он скрывает от окружающих. Так почему кому-то дозволено их знать?

— Полагаю, вопрос риторический?

Вместо ответа Лора лишь задумчиво кивнула.

— Наши корабли-разведчики потеряли их при входе в атмосферу Грозы,– докладывал Франц Леглазарский императору.

В кабинете помимо них была только Лора и помощник адмирала воздушного флота - Александра.

— Полагаешь, они укрылись на этой планете?– озадаченно поинтересовался Верган и бросил быстрый взгляд на Лору, стоящую возле окна и внимательно слушавшую разговор.

— Не могу утверждать стопроцентно, надо проверить,– отозвался Франц, но Властители и так видели, что адмирал ничуть не сомневается в своих выводах.

— Может не стоит пока ворошить Грозу,– осторожно предложила Лора.– Повстанцы ушли с Роветта и не предпринимают никаких действий.

— Но ушли они не так уж и далеко,– обеспокоенно возразил Франц.

Причём беспокоила его не столько безопасность королевства, сколько безопасность королевы. Сей факт был так очевиден, что Верган даже нахмурился. Впрочем, и это была не единственная причина его недовольства. Он читал в мыслях Лоры переживания за Вайджа и потому нежелание отправлять людей на поиски повстанцев.

— Можно попробовать внедрить к ним своего человека,– предложила Александра.– Узнаем - затевают ли они что-нибудь? А потом уже будем решать, что с ними делать.

— Внедряйте,– кивнул Верган, сдержанным жестом отпуская военных.

Адмирал и его помощник поклонились и покинули кабинет.

— Личные чувства не должны мешать политике,– строго заметил император, поворачиваясь к супруге.

— Верган, не смей ревновать. Я не давала поводов.

Мужчина поднялся из кресла, подходя к Лоре и цепким взглядом впиваясь в её лицо:

— Ты всё время думала о нём во время разговора, опасалась за его жизнь.

— Он был моим другом,– напомнила женщина.– Мне небезразлична его судьба.

— Только другом?

Лора не успела ничего ответить, видя, что все мысли Вергана сосредоточены на том, чтобы вынудить её вспомнить о каких-либо моментах прошлого, связывающих их с Вайджем вовсе не дружескими узами. Сила мысли главы Властителей была настолько огромна, что женщина не смогла сопротивляться собственным мыслям. И воспоминания начали захлёстывать её одно за другим: первое знакомство с Хмурым Богом и возникновение нежной привязанности между «слепцом» и «мальчиком Лортом»; ночные появления Вайджа в спальне Лоры и его признание в любви; побег к повстанцам, с которыми более трёх лет (тогда ещё - принцесса Каренсов) делила кров и все тяготы кочевой жизни…

Женщина сильно зажмурилась, встряхнув головой, и с силой оттолкнула от себя мужа.

— Верган! Что ты делаешь?!– ошарашено выпалила она.

— Я лишь хочу знать, насколько он тебе небезразличен,– прохладным тоном отозвался император.

— Нет! Ты вторгаешься в моё сознание, в мои воспоминания, несмотря на то, что я не хочу этого!

— Тебе есть что скрывать?

— Каждому человеку есть, что скрывать,– уже немного спокойнее произнесла Лора.

Император чуть заметно усмехнулся:

— Да. Я видел.

— Но, очевидно, пропустил самое главное - я не люблю его. Да, Вайдж очень дорог мне. Мы вместе пережили много тяжелых моментов, он всегда помогал, поддерживал. Я безмерно благодарна ему!.. Мне жаль, что он страдает из-за безответных чувств. Но я люблю его как брата и никак иначе.

Верган недоверчиво смотрел на женщину, его мало убедили слова Лоры.

— Не заставляй меня оправдываться за то, чего нет и быть не может,– покачала головой императрица.

— Ты не можешь ручаться за будущее.

Губы мужчины сжались в тонкую упрямую линию.

— Всё!– строго оборвала Лора.– Я не хочу дальше продолжать этот разговор.

**ГЛАВА 9.**

Люк вышел из каюты уснувшего сына и направился на капитанский мостик.

Корабль главы Совета Магов представлял собой небольшой быстроходный крейсер с экипажем из десяти человек: капитана, его помощника, двух механиков и шести солдат.

— Добрый вечер,– поприветствовал Люк, заходя на мостик.

Помощник капитана вежливо кивнул, поднимаясь из своего кресла.

— Где мы сейчас?– поинтересовался Каренс.

— Миновали галактику Валмитс. До Акватариона пока далеко, но…

Люк внимательно взглянул на офицера. Тот припоминал разговор между капитаном и Филаей, которые планировали немного отклониться от маршрута.

— …вам лучше уточнить схему полёта у капитана. Он сейчас должен быть в Центральном с госпожой,– закончил военный.

— Спасибо.

Каренс направился в центральный зал, капитана он там не застал, но встретил Филаю. Женщина почтительно склонила голову перед Властителем.

— Вы изменили маршрут?– безо всяких предисловий спросил Люк.

— Незначительно. Просто мне необходимо попасть в галактику Ренель,– тихо отозвалась Филая.– Это не слишком вас задержит. Я останусь в Шанли, а корабль доставит вас в Акватарион.

— Я нарушил ваши планы?– вежливо поинтересовался мужчина.

— Нисколько.

Губы Каренса вдруг расплылись в улыбке:

— Как у вас так получается, а?

— Простите, что получается?

— Заставлять себя думать совершенно о другом во время разговора.

Теперь пришла очередь Филаи улыбнуться. Правда, она тут же спрятала улыбку.

— Вот и сейчас: вы подумали об отце вместо того, чтобы думать о мотивах, по которым вы скрываете свои мысли,– Люк удивлённо изогнул бровь.

— Видимо, всё-таки не очень хорошо скрываю, раз вы видели в моих мыслях отца,– качнула головой глава Совета Магов и жестом предложила мужчине присесть.

Каренс расположился в кресле напротив женщины, изучая её внимательным взглядом.

— Я ненамеренно скрываю свои мысли,– принялась объяснять она.– Это всего лишь привычка, оставшаяся с юности. Если вы дадите себе волю более настойчиво проникнуть в мои мысли, вы без труда узнаете всё, что пожелаете.

— И откуда же взялась такая привычка?

— Это из-за моего отца. Он был белым магом - главой Совета Магов… ещё до Валода Гемона. Ему всегда были открыты мои мысли, но… у юношей и девушек со временем появляются тайны от родителей. Так что мне пришлось научиться думать о совершенно посторонних вещах во время разговоров с отцом. Нет, я, конечно, его очень сильно любила и доверяла, но девичьи секреты не предназначены для отцов.

Люк понимающе улыбнулся.

— А что за дела влекут вас в Шанли?– поинтересовался он, не желая прерывать беседы.

— Моя матушка живёт там. Я редко появляюсь в родительском доме, а сегодня вечером пришло известие, что она приболела. Хочу навестить.

— Используете магию для исцеления?– спросил Люк и, почувствовав некоторое напряжение со стороны женщины, добавил:– Это не проверка и не нравоучения со стороны Властителя, просто хотел предложить помощь. Я когда-то неплохо разбирался в лекарственных травах.

Филая с некоторым удивлением и интересом посмотрела на Люка.

— А вы разве не торопились в Акватарион?

— Не до такой степени. Мы просто летим с сыном домой. Думаю, если мы по дороге посмотрим другие галактики, он лишь обрадуется.

Женщина мягко улыбнулась:

— Тогда позвольте пригласить вас в гости.

Каренс закатил глаза, делая вид, что обдумывает, а потом, улыбнувшись, кивнул.

**ГЛАВА 10.**

Покинув галактику Яркого свечения, Глен и Вирф решили на время укрыться подальше ото всех, чтобы иметь возможность обдумать свои дальнейшие действия. Сойдясь на том, что их никто не станет искать в замке Агния [[1]](#footnote-1), братья обосновались там.

— Я не знал, что делать после смерти хозяина…– заискивая перед Кровавыми Монахами, едва не кланялся им в пояс мажордом.– Большая часть слуг покинула замок, всё пришло в запустение… Но это несложно исправить… Я найму прислугу…

— Нет!– категорично оборвал Глен.– Пускай остаётся видимость запустения! В город прислугу не пускай, чтобы не болтали! Если что понадобится - сам съездишь, а ежели проболтаешься, что в замке объявились новые хозяева…

Монах угрожающе оборвал фразу.

— Ну, как можно?!– встрепенулся мажордом.– Не беспокойтесь, я буду немей немого!

Пока слуги приводили в порядок комнаты для гостей на третьем этаже, братья перекусили с дороги и существенно опустошили запасы вина. Развеселившиеся и довольные они вызвали к себе мажордома, приказав привезти им девиц из какого-нибудь салуна в городе.

Весь остаток дня Кровавые Монахи развлекались и пили.

Ближе к полуночи, устав от забав, братья якобы ради экскурсии направились со своими «ночными феями» осматривать казематы замка. Втолкнув «жриц любви» в одну из камер, Вирф запер их на засов и передал ключ мажордому, показывавшему гостям подземелья.

— Они не должны вернуться в город, пока мы здесь,– заплетающимся развязным голосом заявил Монах-Убийца.– Так будет с каждым, кто увидит нас! Ты понял?!

— Да-да,– низко склонился слуга.– Я лично прослежу за этим! Эээ…

— Что-то хочешь спросить?– усмехнулся Глен, похлопав мажордома по плечу.

— Прикажете не кормить пленников?

— А зачем переводить на них запасы?– грубо расхохотался Вирф.– Впрочем, мы милосердны! Можешь давать им воду.

Глен рассмеялся шутке брата и, покачнувшись, облокотился о стену.

— Чёрт! Крепкое вино было… Мотает как на корабле…

— Пленников Агния тоже прикажете перевести на воду?– услужливо поинтересовался мажордом.

— А что, у него много пленников в этом склепе?– зевая, спросил Монах-Убийца.– Кого тут можно сажать, если Агний постоянно был в разъездах?

Глен мутным взглядом обвёл брата, с большим трудом успевая за его речью.

— Да нет, всего двое. Какой-то учёный и…– слуга запнулся, подбирая слова,– и… одна весьма непонятная особа.

— Что значит - непонятная? У неё рога? Копыта? Может и хвост?

Кровавые Монахи снова рассмеялись, абсолютно расслабленные алкоголем.

— Напротив, очень привлекательная… хозяину нравилась, но… была слишком… эээ… несговорчивой… так что он для смирения держал её в темнице.

Братья переглянулись, заинтересованно уставившись на мажордома. Тот, почувствовав свою важность, степенно продолжил:

— Захаживал к ней не раз. Но странные какие-то чувства питал: вроде как ненависть (словно мстил за что), а потом вдруг иной раз скажет мне: «Сэм, дружище, я что-то перестарался сегодня… Ты уж позаботься о ней…» и смотрит как-то странно… испуганно.

— Мистика какая-то,– замотал головой Вирф.– А ты не врёшь часом, дружище-Сэм?

— Да что вы, хозяин! Истину рассказываю!

— А ну-ка, покажи нам эту непонятную особу.

Глен ухватил брата за локоть:

— А может, завтра разберёмся с этим? Спать охота…

— А вдруг там что интересное?

— Посмотри на себя - ты еле стоишь на ногах. Я не хочу уснуть где-нибудь в камере этой сырой тюрьмы. К тому же, сколько она здесь томится? На неё должно быть теперь и взглянуть страшно!

— Ну, не скажите,– совсем осмелев, возразил слуга.– Она в той ещё форме, да и в здравом уме! Упражнения физические всё время делает, движения какие-то - вроде танцевальных, книжки ей из библиотеки носят… А тут велела притащить рояль (махину этакую еле спустили в темницу). Так она на нём каждый вечер играет! Попервости жутко выходило, тюремщики мне на неё жаловались, а теперь очень даже ничего.

— Видал ценителя музыки?!– рассмеялся Жестокий, пихнув брата локтём в бок.

— Нет, мне всё-таки хочется взглянуть на эту пленницу,– настаивал Вирф.– Что-то я не припомню за Агнием подобных историй! Или этот наглый мажордом всё наврал и тогда я собственноручно высеку его, или… В общем, пошли!

Дверь камеры протяжно скрипнула, пропуская внутрь полуночных гостей. Мгновенно опередив хозяев, слуга прошмыгнул куда-то вглубь, и в помещении тут же зажглись несколько лернопалов.

В камере было довольно сносно: хотя и каменный пол, но сухой; укрытый чистой мешковиной широкий топчан; в центре рояль (на крышке которого лежали стопками книги); деревянный табурет и ряд турников под потолком.

Услышав скрип, пленница зашевелилась, переворачиваясь на топчане к двери лицом.

Трудно было сказать, кто оторопел больше - женщина или Монахи, в мгновенье протрезвевшие.

— Вот это сюрприз…– наконец, выдавил Глен.– Кажется, Агний приберёг козырную даму в рукаве…

Женщина села на постели, презрительным взглядом обводя Кровавых Монахов.

На губах Вирфа вдруг появилась довольная усмешка:

— Во всяком случае, теперь понятно заявление Агния, что не один Верган развлекался с ней! Там в горах, когда мы с Золтаном ездили за Лорой, помнишь?

— Угу.

— Кажется, удача вновь улыбнулась нам - это наш шанс поквитаться с Верганом!

**ГЛАВА 11.**

Лора провела почти сутки в своём медицинском центре, рассудив, что не стоит мешать Вергану заниматься делами королевства. Впрочем, это была не главная причина. Женщине хотелось побыть одной, точнее - побыть вдали от мужа, которому теперь стали открыты все её мысли. Вчерашняя вспышка ревности и попытка Вергана манипулировать её сознанием немало напугали Лору и представили их с мужем будущее далеко не безоблачным.

— Неплохая работа,– кивнул Пэйн женщине, когда они выходили из экспериментальной лаборатории.

— Д-да,– через силу улыбнулась Лора.

Доктор остановился, внимательно взглянув на ученицу:

— Ты где-то совсем далеко. Что с тобой происходит?

— Ничего, просто устала. Пойду немного отдохну перед вечерним исследованием.

— Я отложил его на два дня, там была слабая теоретическая часть. Так что лучше поезжай-ка ты домой, к мужу. И выспись как следует, а то на тебя смотреть больно.

Лора не успела ничего возразить, в ворота медицинского центра вкатила карета, запряжённая резвой четвёркой. Из неё вышел Рико, опираясь на руку лакея.

— Зачем вы проделали такой утомительный путь?– спросила императрица, когда Монах немного отдышался и выпил стакан воды.

Они находились одни в домике персонала, принадлежащем Лоре.

— Наверное, мне не следует вмешиваться в ваши отношения с Верганом, но… я знаю, у тебя доброе сердце, ты не осудишь старика…

Женщина неуютно поёжилась и как-то сразу вся подобралась. Общение с Безжалостным Монахом давалось ей слишком тяжело. С одной стороны она понимала, что Рико мстил Каренсам не без оснований, с другой - простить эту месть Лора была не в силах. Однако общаться с отцом мужа императрице теперь периодически приходилось.

— Что произошло?

— Верган не находит себе места после твоего внезапного отъезда. Не знаю, что случилось, но знаю, что он сильно раскаивается. Говорит, что обидел тебя, что ты не хочешь его больше видеть…

— Это не так,– быстро отозвалась женщина, немного смущённая, что супруг посвящает отца в такие подробности.

— Боюсь, что он считает именно так. Может ты смогла бы хоть ненадолго вернуться?– с надеждой попросил Рико.– Чтоб он… не сорвался.

— В каком смысле?

— Ты же знаешь, некогда Верган находил спасение в амфизите…

Лора невольно вздрогнула. Воспоминания о тех страшных днях, когда муж находился в зависимости от «ледяного наркотика» обрушились на неё с небывалой силой. Если б не помощь Гиары, вся эта история могла бы закончиться куда более прискорбно.

— Я переживаю за него,– с чувством добавил Монах.

Женщина почти физически ощутила волнение старика.

Как она могла бросить мужа в такой момент? На него одновременно свалилось и бремя главы Совета Властителей, и императорская корона самого огромного королевства во Вселенной. А она сбежала при первых же трудностях…

— Да, конечно,– кивнула Лора.– Я вернусь. Немедленно.

— Спасибо. Сейчас лошади немного передохнут и тронемся в обратный путь,– почти нежно улыбнулся Монах.– Признаться, я бы пока не отказался от глотка чая.

Спустя пару минут перед Рико и Лорой стояла пара чашек с дымящимся ароматным чаем.

— На травах,– улыбнулся слуга, забирая поднос и выходя из комнаты.

Старик сделал небольшой глоток и одобрительно кивнул. После чего сожмурился от яркого света заходящего солнца, пробивающегося сквозь одно из окон. Лора быстро поднялась из кресла, чтобы зашторить занавески. В этот момент Рико нажал на камень своего перстня, и розовый порошок оказался в чашке императрицы. Добавление ещё одной травы не должно было вызвать у женщины никаких подозрений.

**ГЛАВА 12.**

Верган только к ночи вернулся из соседней системы, где провёл целый день, решая рутинные политические вопросы. Едва он переступил порог замка, камердинер доложил, что его ожидает в кабинете Рико.

— Не забудьте, что завтра в десять присяга у моих,– напомнил адмирал воздушного флота и, коротко кивнув, удалился вместе со свитой императора.

Верган поднялся в кабинет. Чувствовал он себя крайне уставшим, разбитым. Возвращаться домой, где нет Лоры, было пыткой.

— Наконец-то!– с облегчением вздохнул Рико, увидев сына.– Я уже начал опасаться, что ты не вернёшься сегодня во дворец!

— А в этом есть необходимость?– проходя к столу и опускаясь в своё кресло, безлико спросил император.

— Я смотрю, у тебя скверное настроение. Ничего, обещаю, поднять тебе его к концу беседы.

В ответ Верган лишь недоверчиво усмехнулся.

— Для начала вот…– Безжалостный Монах поднёс сыну кубок.– Выпей, это отличное вино!

— Не хочется.

— Тогда я не расскажу тебе, чем закончилась моя поездка к Лоре,– мягко улыбнулся старик (его истинные чувства надёжно скрывал амулет, подаренный Ливаром, так что можно было не опасаться разоблачения).

Император мгновенно взглянул на отца, читая в его мыслях нежность и восхищение к Лоре.

— Ты ездил к ней в медицинский городок?– удивился Верган, мгновенно подобравшись.

— Угу… И мы очень мило побеседовали.

— Что?.. Что она сказала?

— Ты слишком напряжён,– покачал головой Рико.– Успокойся. Ты же знаешь, я желаю вам с Лорой только счастья.

«Если б я не имел возможности читать твои мысли, то усомнился бы»,– подумал про себя Верган, но вслух не сказал, не желая обижать старика.

— Скажи мне, ты уже размышлял о вашем будущем? О наследнике?

Император сел поудобнее на кресле и, пододвинув к себе кубок, сделал небольшой глоток. Рико едва сдержал победный возглас, он и не рассчитывал, что будет так просто опоить Вергана амфизитом. Но нужно было поторопиться: наркотик абсолютно безвкусный, но его действие не спутать ни с чем, а значит отправить Вергана к Лоре необходимо до того, как он поймёт, что опоён.

— Мы не обсуждали это,– как-то глухо отозвался сын, словно ему было неудобно разговаривать на такую тему.– Я думаю, Лоре нужно время… сейчас много всего навалилось.

— Брось! Если ждать, то никогда не подберёшь нужный момент! Тем более теперь, когда на тебя возложены такие обязанности! Всё время будет что-то мешать! Но тебе нужен наследник! Или ты хочешь, чтоб после тебя трон перешёл к Вирфу или Глену?!.. Да и вообще, ребёнок лишь упрочнит ваши отношения с Лорой!

— Хм, и это говоришь мне ты? У тебя все сыновья сводные.

— Именно поэтому я знаю, как тяжело без настоящей семьи!– с чувством заверил Рико.

Верган сделал ещё пару глотков вина, действительно начиная постепенно успокаиваться.

— Ты сам-то хочешь ребёнка?– скептически поинтересовался старик.– А то может я зря решил тут помочь твоему счастью, а?

— Что значит - помочь?– хмыкнул император, иронично покачав головой.

— Во-первых, я привёз её домой,– начал Рико,– во-вторых…

Верган вскочил на ноги:

— Как?! Она вернулась?! Она сейчас в замке?!

Безжалостный Монах демонстративно посмотрел на часы.

— Наверное, уже даже в супружеской постели,– понизив голос, не без намёка произнёс он.– А ты всё занимаешься какой-то политикой вместо семьи!

— Я пойду…

— Не торопись, я ещё не всё сказал,– Рико подошёл к сыну и, опустив руку на его плечо, усадил обратно на кресло.– Я обратился к придворному астрологу, сегодня благоприятный день для зачатия наследника мужского пола. Следующий такой момент будет только через полгода… Мы с твоим доктором (Хорсе, кажется, да?) взяли на себя смелость добавить в пищу императрицы снадобье, способствующие зачатию.

Верган недовольно взглянул на отца, но не стал перебивать.

— Сегодняшняя ночь может стать началом твоего семейного счастья,– прослезившись, сказал Рико.– Береги Лору, сынок, и своих детей. Политика - политикой, завоевания - завоеваниями, а семья - это первостепенное. А иначе ради чего жить?

— Наверное, ты прав…– задумчиво кивнул император.

Залпом осушив оставшееся в кубке вино, Верган решительно покинул кабинет, направляясь в королевские покои.

**ГЛАВА 13.**

Система Шанли галактики Ренель включала в себя всего семь планет, на самую малую из которых и прибыл крейсер главы Совета Магов.

Городской космодром встретил гостей проливным дождём. Но закрытый экипаж быстро доставил их к дому матери Филаи. Хозяйка встретила дочь и её друзей с огромной радостью и в полном здравии.

— Может ли твой цветущий вид означать, что ты поправилась?– с надеждой спросила Филая.

— Да-да! Ливар меня полностью излечил!

— Ливар?

— Ты не помнишь его?– удивлённо спросила мать.– Его отец - Валод Гемон.

— Вот… вот так и забывают друзей семьи!– послышался насмешливо-великодушный голос мужчины, с раскрытыми объятиями спускающегося по центральной лестнице в холл.– А ведь в детстве ты называла меня братом!

Ливар подошёл ближе, повелительно обняв Филаю. Белые ниспадающие одежды почти сливались с его волосами, рассыпавшимися по плечам, а тёмные глаза смотрелись пронзительными угольками на этом белоснежном фоне. Мужчина был более чем эффектен.

— Добрый день,– с вежливой улыбкой поприветствовала его женщина.

Люк с интересом отметил для себя, что Филая относится к магу с особой настороженностью. Тем более интригующим показался сей факт в свете кристально-чистых мыслей Ливара. Впрочем, никаких конкретных мыслей мужчины Властитель не видел, но чувствовал давление над ним светлой стороны.

— Мои друзья: Люк и Ленон,– представила своих попутчиков Филая.

— Маргарет,– улыбнулась мать, протягивая Каренсу руку.

Тот, галантно поклонившись, коснулся пальцев женщины губами.

— Путешествуете с папой?– присев на корточки возле малыша, мягко спросила Маргарет.

Ребёнок быстро кивнул и, смутившись, спрятался за ногу отца.

— А это Ливар,– указав взглядом на мага, познакомила Филая,– друг семьи.

Однако «друг семьи» прозвучало как-то неубедительно, а может даже иронично.

Мужчины обменялись крепким рукопожатием (не столько из уважения, сколько из-за необходимости), словно два бойца, вышедшие на ринг.

После обеда дождь закончился, и выглянуло солнце. Небо разрезали две цветные радуги, на которые все пошли любоваться в сад.

Несмотря на первое стеснение при встрече, Ленон быстро нашёл общий язык с Маргарет. Но, похоже, та была рада общению с ребёнком ничуть не меньше.

— Кажется, твоя мать соскучилась по детям,– заметил Ливар, наблюдая из беседки (в которой сидели он, Филая и Люк) за Маргарет и Леноном, рассматривающими деревья в саду и теребящими намокшие листья.– Наверняка, она уже мечтает о внуках.

Маг бросил косой взгляд на Филаю, однако та никак не отреагировала.

— Ммм… может кто-то хочет аперитива?– предложил Ливар, спеша сменить тему.

— Да, пожалуйста,– быстро кивнула женщина.

— А вы будете?– обратился к Люку маг.

— Нет, благодарю.

Ливар покинул беседку и Филая, наконец, почувствовала себя свободней.

— Кажется, я зря напросился в гости,– улыбнувшись, заметил Каренс.– Меньше всего хотелось бы помешать отдыху в кругу семьи.

— Ливар никаким образом не относится к нашей семье,– поспешила разубедить мужчину Филая.

— Тем не менее, он хотел бы в неё войти…

Женщина подняла изучающий взгляд на Властителя.

— Вы прочитали это в его мыслях?– осторожно спросила она.

— Вообще-то, в ваших. И даже не в мыслях, а в поведении.

— Это история прошлых дней,– отмахнулась Филая.– Вроде и была, но никто её уже толком не помнит!

Люк не стал спорить, лишь снисходительно улыбнулся в душе.

**ГЛАВА 14.**

Испробовав все возможные способы отыскать следы Кларенс, Веор прибег к последнему средству - Белой Магии. Невиданная доселе Светлая Сила зародилась в сознании Властителя, чтобы вырваться на волю и пройти все уголки Вселенной в поисках живой или мёртвой бывшей принцессы Рагде, королевы Файлера - Кларенс Мерн.

Утро для Кларенс началось рано. Точнее сказать: бессонная ночь плавно перетекла в утро. Появление Кровавых Монахов взбудоражило женщину. Бояться - нет, она не боялась. Что могло быть хуже пожизненного заточения без малейшей надежды выйти? Конечно, существовал ещё «универсальный выход» - самоубийство, но Кларенс было слишком стыдно уходить тихо, без боя. Не её стиль!

Однако следующего визита Кровавых Монахов пришлось ждать долго - почти до ужина. Пока они проспались, смутно припомнили, что было ночью и решили ещё раз взглянуть на пленницу, как раз пробило пять вечера. Мажордому велели привести Кларенс из темницы под строгой охраной.

«Возможно, это твой единственный шанс»!– сказала себе Королева Тайн и Смерти, когда её выводили из темницы.

Сощурившись на солнце и прикрыв глаза рукой, Кларенс вдруг остановилась.

— Что это за запах, Сэм?– обратилась она к мажордому.

— Какой?– принюхиваясь, спросил слуга.

— Это лесок тут по-соседству горел утром,– встрял в разговор один из конвоиров.

— Нет,– покачала головой Кларенс, указывая куда-то вправо,– это там… с конюшен.

— Да конюшни-то в другой стороне…– удивился второй стражник, кивнув в противоположную сторону.

— А вот за это - спасибо!

Женщина со всего размаха ударила одного из воинов в голень, второго - в пах и бросилась в направлении конюшен.

Пока мажордом соображал, что произошло, пытался поднять на ноги стражников (которые явно были не в состоянии преследовать беглянку), Кларенс уже добралась до конюшен. Слуги здесь без хозяйского присмотра совершенно обленились, так что женщина беспрепятственно проникла внутрь и, выбрав навскидку резвого скакуна, надела на него уздечку. Не тратя времени на седлание, она вскочила на спину жеребца, крепко сжав ногами его бока, и пустила с места в карьер прямо в конюшне, едва не зашибив по дороге нерасторопного конюха.

На улице её ждал сюрприз: к конюшням со всех ног бежали стражники.

— Ну, малыш, выноси!– теснее прижимаясь к холке жеребца, прошептала Кларенс.

Вслед ей уже летели стрелы и дротики ластеров.

— Догнать!– громогласно прорычал Вирф.– Притащить сюда живую или мёртвую!

— Живую!– быстро одёрнул брата Глен.– По кой чёрт нам её труп?! Верган вряд ли захочет тогда торговаться!

Вдруг конь Кларенс припал на передние бабки и тяжело повалился на бок. На всём скаку женщина полетела с животного наземь, прокатившись по каменистой поверхности добрых 15 футов.

— Что ж, попробовать стоило,– вздохнула Кларенс, лежа, не шевелясь и глядя в чистое небо (кто знает, увидит ли она его ещё раз?).

Какое-то непонятное видение поплыло перед глазами: голубая гладь разверзлась, выпуская сверху яркий ослепляющий луч.

«Неужели так и уходят в иной мир?– удивлённо думала Кларенс.– Наверное, падая, расшиблась насмерть… Странно, но боли не помню…»

Боль появилась позже. Весь левый бок, включая плечо, безбожно ныл. Женщина стиснула зубы, до слёз зажмурила глаза и резко открыла их. Знакомые очертания шатра, запах лекарственных трав и… детский крик.

— Мама!!! Мама!.. Очнулась!!!

Приоткрытый полог шатра дрогнул, пропуская внутрь темноволосого кудрявого мальчугана.

— Л-а-р-е-н-с?..– с трудом выдавила обескровленными губами женщина и застонала от боли, когда ребёнок навалился на неё сверху, обнимая за шею и плечи.

Вслед за мальчуганом в шатёр вошёл высокий загорелый мужчина с орлиным носом и хищными иссиня-чёрными глазами, которые впились в Кларенс пронзительной сталью.

— Ларенс, аккуратней,– предупредил Веор, повелительно положив ладонь на плечо ребёнка,– мама ещё не совсем здорова.

Однако ни Кларенс, ни мальчуган не слышали мужчину, утопая в слезах радости и поцелуях.

— Что?.. Что произошло?– спросила женщина, когда сын немного затих, прижавшись к её груди и закрыв глаза.

— Я бы тоже хотел это знать,– бесстрастно произнёс Веор, присаживаясь на меха возле Кларенс.– Откуда я тебя вытащил? Что с тобой? И почему ты не давала знать о себе?

— Вытащил? Значит, я теперь свободна? Но как?.. Как тебе это удалось?!

— Магия.

Женщина с облегчением выдохнула, она никак не могла поверить, что это не сон и что вокруг нет стен темницы, и в щели полога виднеется полоска света. И рядом нет Кровавых Монахов: ни Агния с его вечными издевательствами, ни Вирфа с Гленом, просто не успевших совсем немного добраться до неё.

Веор хмурился, и чем глубже он проникал в мысли Кларенс, тем более мрачные и яростные испытывал чувства, словно Тёмная Сила питала его сознание.

— Не сердись, у меня не было возможности дать о себе знать,– тихо прошептала женщина, осторожно коснувшись ладонью его руки.

**ГЛАВА 15.**

Верган быстро шёл по коридору, не очень-то заботясь о том, как выглядит такая поспешность со стороны. Перед ним стоял лишь образ Лоры. Он вспоминал то её нежную улыбку, то гневный взгляд… впрочем, нет, «гневный взгляд» - это не про Лору. Когда она действительно гневалась, то взгляд её становился холодный, прямой, осуждающе-спокойный, под стать грозной богине войны.

Внезапно император сбавил шаг, почувствовав опасность, поджидающую за поворотом. И в этот миг небывалая по силе энергия, прошла сквозь него. Ощущение было такое, словно Властитель провалился во Тьму, в бездонный чёрный колодец. Все самые холодные и безжалостные чувства, некогда так присущие Равнодушному, пропитали его сознание, пытаясь возродиться вновь.

«Вероятно, это и был обратный эффект,– подумал мужчина, продолжая двигаться по инерции.– Видимо, Веор не смог обойтись без Белой Магии…»

В этот самый момент из-за угла к императору метнулась тень, и в плечо Властителя вонзился дивол. Однако злоумышленник не успел ввести и четверти состава, Верган стряхнул с себя напавшего и вытащил медицинское устройство. Тут же подоспела и стража, заломив руки пленённому.

— Что было в диволе?– холодно спросил император, наклоняясь к дрожащему всем телом злоумышленнику.

— Я… н-не… з-знаю… Мне… п-приказали…

Верган с трудом разобрал сумбурные мысли напавшего. Похоже, тот был помешанным. Одно Властитель видел чётко: образ Хмурого Бога, протягивающего дивол сумасшедшему и приказывающего напасть на императора.

Откуда-то объявился и Рико.

— Что случилось?– встревожено спросил старик.

— Ты у нас, кажется, подружился с Хорсе?– иронично заметил Верган, протягивая отцу дивол.– Узнай у него, что тут?.. А этого,– император кивнул страже на лежащего у его ног злоумышленника,– заприте-ка пока в темнице. Я с ним разберусь завтра.

И, словно ничего не случилось, Верган прошествовал дальше по коридору к своим покоям.

Рико взглянул на дивол: тот был на четверть пуст - неплохая работа, и сумасшедшие иногда на что-то годны. Безжалостный Монах нашёл его в кабаке, предстал перед беднягой в образе Вайджа (чтобы не смог опознать), переодел в ливрею слуги и внушил мысль, что на императора необходимо напасть.

Теперь всё будет идеально: утром Рико сообщит сыну, что в диволе был амфизит (то есть снимет всякие подозрения с себя за вино, предложенное Вергану в кабинете), а сумасшедший этой ночью повесится в темнице от угрызений совести. И никто, никогда не найдёт концов.

Император вошёл в королевские покои, быстро направляясь к спальне. Однако когда он открыл дверь, в его грудь едва не впечаталась Лора.

— Верган…– встревожено прошёптала она.– Ты почувствовал это?.. Только что… совсем недавно… Такое жуткое ощущение…

Мужчина успокаивающе обнял жену за плечи:

— Да, я знаю. Веор воспользовался магией.

— Было такое чувство, словно он выпустил на волю страшное Зло…

— Вероятно, так оно и есть,– задумчиво отозвался Верган, поглаживая женщину по точёной спине.– Но ведь для того и существует Совет Властителей, чтобы бороться с крайними проявлениями сторон Тьмы и Света. Не волнуйся, мы со всем справимся.

Лора взглянула в глаза мужу, и Верган едва не помутился рассудком от кристально-чистого небесно-голубого взора. Его тело напряглось, как струна, а дыхание заметно участилось. Тут же вспомнился разговор с отцом о наследнике.

Женщина отшатнулась от Монаха, но тот поймал её за запястье и притянул к себе.

— Постой!

— Нет. Отпусти,– Лора попыталась отдёрнуть руку, но мужчина сделал шаг вперёд, заключая супругу в крепкие объятия.– Верган, не надо! Я… я не хочу… Пусти! Так нельзя!

— Я тебя люблю. Я хочу, чтобы у нас был ребёнок,– понизил голос почти до шёпота император.

Женщина упёрлась ладонями в грудь мужа, изо всех сил стараясь отстраниться от него. Однако Верган без особого труда продолжал удерживать супругу в объятиях.

— Не-е-ет,– в отчаянье простонала Лора.– Я не могу… Не хочу… Я уже потеряла Альнера и едва не лишилась Тревора!.. Это слишком больно!

— Я позабочусь о вашей защите,– пообещал мужчина.

— Как?!.. Дворец полон Кровавых Монахов и их рыцарей! Повстанцы только и ждут удобного случая, чтобы напасть! Объединённое Королевство слабо, как никогда!

— За девять месяцев всё это изменится, поверь. Я всё улажу.

— Сначала уладь, потом будем думать о наследниках!

Верган собирался возразить, но в этот самый момент почувствовал ледяное спокойствие и отчуждение. Ему было хорошо известно это состояние - действие амфизита. Но откуда? Вспомнился инцидент в коридоре и введённый через дивол препарат.

— Нападение?– вздрогнула Лора, ошарашено глядя на мужа.– В стенах замка?.. Тем более! О какой защите ты можешь говорить, если не в состоянии защитить даже себя!

— Я знал об опасности, но не среагировал из-за всплеска Тёмной Энергии, высвобожденной Веором… Это просто было совпадение.

— Совпадение?! Это же…

Лора не успела закончить фразу, Верган накрыл её рот долгим поцелуем.

— Я не хочу больше обсуждать это,– заявил император, подхватывая жену на руки и неся к постели.

— Верган! Нет!.. Ты… под действием наркотика…– прерывисто выдавила женщина, тщетно пытаясь остановить мужа.– Не делай этого! Пожалуйста…

Мужчина опустил Лору на одеяло и ухватил за запястья, крепко прижимая их к подушкам. Сопротивляться не было сил, да и смысла - все желания Монаха были понятны даже без проникновения в его сознание.

— Я сказал, что хочу наследника,– холодно произнёс император тоном, не терпящим пререканий.

— Хорошо,– тихо и так же холодно промолвила Лора.– Только без агрессии… ты делаешь мне больно.

**ГЛАВА 16.**

Филая заметалась по постели, словно в лихорадке, затем вскрикнула и проснулась от странного ощущения. Это было похоже на вторжение инородной энергии. Что-то тёмное и ужасное стучалось в её сознание. И чем сильнее сопротивлялась женщина, тем настойчивее было это «что-то».

«Властитель!.. Он должен знать»!– ища спасения, Филая выбежала из комнаты в коридор.

Силы покидали её с катастрофической скоростью. Запнувшись о ковёр босой ногой, женщина потеряла равновесие и угодила в чьи-то крепкие руки.

— Что с тобой? Я слышал крик?– сквозь тугую завесу донеслось до слуха Филаи.

— Т-тёмная… сто-орона…

Ливар с лёгкостью поднял на руки теряющую сознание женщину и, зайдя в её комнату, запер дверь на ключ. В отличие от Филаи тёмная энергия питала мужчину, придавая небывалые силы.

«Такая хрупкая и уязвимая…– подумалось магу, когда он укладывал женщину на кровать.– Что стоит оборвать её жизнь одним движением пальца? И тогда Совет Магов останется без главы… Вот только вряд ли я получу это место. А значит ещё не время… Лучше знакомый глава Совета Магов, чем незнакомый. А ещё лучше - близко знакомый»!

Мужчина холодно улыбнулся своим мыслям и поправил локон, упавший на лицо женщины.

Внезапно раздался стук в дверь.

— Это Люк,– послышался приглушённый голос.– С вами всё в порядке?

Ливар затаился, ожидая пока Властитель уйдёт. Но тот явно не собирался этого делать, стук повторился.

«Хм… настырный кавалер,– недовольно поморщился маг.– Ну, ничего… сейчас мы тебя отвадим раз и навсегда»!

Расстегнув рубашку, перекинув медальон за спину, сняв обувь и взъерошив себе волосы, Ливар подошёл к двери и медленно открыл её, щурясь словно спросонья.

— Извините, был не одет…– растеряно и даже смущённо пробормотал маг.

Люк удивлённо уставился на мужчину, явно не ожидая увидеть его здесь. Взор Каренса скользнул за спину Ливара, и неприятно засосало под ложечкой от представившейся картины: Филая в полупрозрачном пеньюаре на смятых простынях. Маг проследил за взглядом Властителя и, казалось, смутился ещё больше.

— Я… мне показалось,– с трудом начал объясняться Люк,– то есть не показалось, я действительно слышал… крик.

— Д-да, ей приснился кошмар. Фили… кх… простите, то есть Филая вообще очень впечатлительна. Но всё нормально, она уже снова уснула.

— Я рад,– сдержано выдавил Каренс и, понимая, что дальше так стоять глупо, поспешил ретироваться.

Странно, но Люк чувствовал себя обманутым. Филая сама сказала, что все отношения между ней и Ливаром остались в прошлом и вдруг…

Властитель даже забыл, что ещё несколько минут назад ощутил небывалое воздействие Тьмы и испугался за женщину, услышав её крик. Светлая сторона слишком превалировала в магии Филаи и этот «тёмный всплеск» должен был весьма болезненно отразиться на белом маге.

Ливар вернулся к постели, с интересом разглядывая лежащую на ней женщину. Что же так привлекло Властителя в Филае, что он весь побледнел при виде «любовного гнездышка»? Да, фигурка была ничего и волосы роскошные, но личико… Мужчина поморщился. Слишком вялое, безэмоциональное, почти лишённое мимики. Разве по такому можно понять - плохо ей или хорошо, страшно или спокойно, скучно или весело? Да ещё эта безмятежная любезная улыбка!.. Ливара она раздражала.

И вдруг пришла идея…

Мужчина скинул с себя рубашку и, пристроившись на постели рядом с Филаей, крепко обнял её, при этом нашёптывая:

— Ничего страшного… это лишь дурной сон… Всё уже прошло… Теперь всё будет хорошо… я здесь, с тобой… Не волнуйся…

Женщина медленно открыла глаза, болезненно поморщившись от головной боли.

— Что?.. Что произошло?– Филая подняла взгляд на Ливара и застыла.– Что ты тут делаешь?

Маг с трудом сдержал довольную улыбку при виде растерянного выражения на «безэмоциональном» лице и очень мягко ответил:

— Ты сама попросила не уходить. Кажется, тебя что-то напугало.

С полминуты женщина молчала, пытаясь вспомнить, что произошло. Но всё было как в тумане.

— Я н-не знаю,– покачала она головой и, вдруг опомнившись, освободилась от объятий Ливара.

— Эй! Да что с тобой?– с обеспокоенным видом спросил маг.– Минуту назад ты просила тебя согреть и никогда не отпускать, а теперь…

— Я-я-я?..

— Ну, да. Кроме тебя здесь больше никого нет.

Филая, совершенно сбитая с толку, не могла придумать, чем объяснить такое своё поведение.

— Я надеюсь, это не какая-нибудь жестокая шутка?– сурово спросил Ливар, быстро поднявшись с кровати и всем своим видом демонстрируя обиду.

— Н-нет, конечно,– встрепенулась женщина, тоже вставая с постели и нервно поправляя запах пеньюара.– Я… я просто… не могу вспомнить…

— А это ты тоже не сможешь вспомнить?– сухо поинтересовался маг, привлекая к себе Филаю и запечатляя на её губах долгий поцелуй.

Когда он отпустил женщину, то едва не расхохотался. Вид у неё был совершенно ошарашенный и даже испуганный.

**ГЛАВА 17.**

Вечер опустился на лагерь Белых Бандитов, зажглись костры. Искры, уносясь высоко в тёмное небо, терялись среди верхушек деревьев.

Кларенс очнулась от лекарственного сна. Когда глаза привыкли к тусклому освещению, она различила очертания спящего в футе от неё Ларенса. Женщина осторожно провела ладонью по его волнистым волосам и поцеловала в макушку.

Выглянув из шатра, она наткнулась на Лоэ - помощника Веора. Тот усадил её к костру, накормил и сообщил, что сам Веор днём уехал в город, но до сих пор не вернулся.

— Что ж, тогда я пока прогуляюсь до водопада,– поднимаясь на ноги, заявила Кларенс.– Это, конечно, не горячая ванна, но за отсутствием лучшего…

Лоэ, улыбнувшись, лишь развёл руками.

Вернувшись в лагерь, глава Белых Бандитов первым делом направился в шатёр. В городе Веор раздобыл чудесный эликсир, восстанавливающий силы, и теперь спешил дать его Кларенс.

— Она на Серебристом,– окрикнул атамана Лоэ.– Ушла пешком около часа назад.

— Ты отпустил её одну?– нахмурился Веор.

— Хм, попробовал бы я не отпустить! Что я не знаю характер твоей… жены.

Глава разбойников не стал дослушивать, вновь вскочил на коня и поскакал в сторону Серебристого водопада. Через четверть часа Веор уже был на месте.

Прямо посреди леса в ландшафт живописно вклинилось скалистое образование с красивейшим водопадом. Серебряные струи с брызгами ударялись о поверхность воды, образовывавшей раковину не более 70 квадратных футов. Поверхность была настолько прозрачна, что на дне было видно мельчайшие камушки.

Мужчина застыл при виде Кларенс, стоящей под струями водопада, и поспешил укрыться в тени большого дерева (к счастью, в наступивших сумерках это было несложно).

Веор с волнением наблюдал за женщиной. Вода нежно ласкала её обнажённое тело, обволакивая его прозрачной серебристой плёнкой. С каким бы наслаждением мужчина сейчас коснулся кожи Кларенс и повторил смелый путь водопадных струй, но… А спутники планеты, словно угадав желания Веора, старались вовсю, светили ярко, озаряя окрестности и позволяя любоваться ночными купаниями женщины.

Властитель вздрогнул, поняв, что его присутствие обнаружено. У Королевы Тайн и Смерти было невероятное чутьё - она просто кожей ощущала взгляды. Ничуть не стесняясь своего наряда, точнее его полного отсутствия, женщина вышла на берег и, неспешно подняв с камня рубашку, надела её на себя. Мокрая материя тут же прилипла к телу, повторяя четкие контуры фигуры Кларенс.

— Ну, и долго ты намерен ещё так стоять?– негромко поинтересовалась она.

Веор медленно выступил из своего укрытия.

— Лоэ сказал, где тебя искать…– невнятно попытался объяснить своё появление глава Белых Бандитов.

Его взгляд непроизвольно скользнул вниз - туда, где заканчивалась рубашка Кларенс и виднелись соблазнительные стройные ножки.

«И поэтому ты явился подглядывать?– иронично усмехнулась про себя женщина.– Неужели всё мужчины настолько предсказуемы? Чё-ё-ёрт! Дальше он начнет, запинаясь, признаваться в своих чувствах, мямлить как подросток что-то невразумительное и смотреть щенячьими преданными глазами… Ну, и везёт же мне на подобных поклонников»!

Мужчина напрягся, точно струна. Мысли Кларенс мгновенно заставили его прийти в сознание.

— Вот,– Веор вытащил из кармана небольшую склянку.– Это эликсир, поможет быстро восстановить силы. И ещё я привёз одну чудодейственную мазь от ушибов. Наутро синяков практически не будет видно.

Голос главы Белых Бандитов стал на удивление жёстким, женщина даже с изумлением заглянула ему в глаза. Ещё больше её поразил холод во взоре предводителя разбойников.

«Что это с ним?– насторожилась Кларенс.– Сердится? Неужели за то, что я когда-то его бросила? Но он же сам запретил говорить Вергану, что жив! Или может потому, что оставила Ларенса, кинувшись воевать с Кровавыми Монахами? Но я не могла бросить семью… это, конечно, не изменило судьбы Мернов, но, по крайней мере, меня нельзя упрекнуть в трусости или предательстве! И вообще, какая мне разница, как он ко мне относится?! Меня это не волнует! Ни капли! Абсолютно»!

Тем не менее, желание вернуть расположение Веора подвигло женщину на решительные действия. Стянув рубашку с левой руки, Кларенс повернулась к разбойнику обнажённым боком.

— Поможешь?– спросила она совершенно бесстрастным тоном.

«Спокойно,– приказал себе Властитель, пытаясь совладать с нервами.– Мы тоже умеем играть в такую игру»!

— Сначала выпей это,– Веор протянул эликсир женщине, а сам тем временем достал мазь.

— Ммм… даже вкусно,– кивнула Кларенс, бросив пустую склянку на одежду, сложенную на земле.

Властитель окунул пальцы в коробочку с жидкой студенистой массой и взглянул на женщину:

— Где мазать?

— Ну-у… по-моему, у меня весь бок красивогосинего цвета,– усмехнулась Королева Тайн и Смерти.

Лицо Веора осталось строгим. Ничего не говоря, он развернул Кларенс так, чтобы свет спутника падал на левую сторону. Затем аккуратно и скрупулёзно наложил мазь на поверхность её кожи.

— Всё,– констатировал мужчина по завершении.

Ополоснув руки в чаше водопада, Властитель повернулся к женщине. Та всё ещё стояла в одной рубашке.

— Почему ты не одеваешься? Ты не поедешь в лагерь?– поинтересовался Веор.

— Что с тобой?– не обращая внимания на вопросы, спросила Кларенс.

— В каком смысле?

Конечно, Властитель прекрасно понимал - в каком, но нельзя же было признаваться, что способен теперь читать чужие мысли.

— Ты странный сегодня. Словно сердишься за что-то на меня.

— Это не так.

— Откуда это равнодушие?– нахмурилась женщина.– Ты ведёшь себя так, будто мы чужие люди.

— Если я никак не отреагировал на явную попытку соблазнить меня, то это ещё не означает, что я странный,– спокойно ответил Веор.

Говорить подобное, конечно, было неблагородно, и мужчина мысленно тут же укорил себя, но после «невразумительных подростков» и «преданных щенков» ему хотелось хоть немного уколоть Кларенс.

— Ха!– вложив в этот выдох всю снисходительность, на которую только была способна, женщина покачала головой.– Ну, и самомнение!

— Извини. Значит этот полуобнажённый вид для кого-то другого?

— Мерзавец!– в мгновение ока вспыхнула Королева Тайн и Смерти и толкнула мужчину в грудь.

Веор, не ожидая от удара такой силы, потерял равновесие и рухнул спиной в воду. Когда он вынырнул, Кларенс протянула ему руку, даже не стараясь сдерживать смех.

— Ладно, ты был прав,– примирительно кивнула она.– Соблазнить пыталась.

Мужчина воспользовался предложенной рукой, но когда оказался на суше, не выпустил ладонь женщины, а стремительно притянул Кларенс к себе. Её тело напряглось в томительном ожидании, губы чуть приоткрылись, и Королева Тайн и Смерти приготовилась безропотно подчиниться более властному существу.

«Нет! Она нужна тебе не на одну ночь,– твёрдо заявил внутренний голос Властителя.– А раз так, то тебе придётся сломать все стены, что она возвела, но завоевать её»!

— Никогда не используй меня ради забавы,– чётко декламирую каждое слово, ледяным тоном процедил Веор.

Внезапно объятья исчезли, и Кларенс едва не лишилась равновесия, а вместе с ним и самообладания.

**ГЛАВА 18.**

Лора лежала на постели, отчуждённо глядя сквозь окно. На улице, наконец-то, начало светать. Женщина так и не смогла сомкнуть глаз после того кошмара, что устроил накануне Верган.

«Неужели это никогда не кончится?– спрашивала она себя.– Бесконечная банальная история: амфизит - жестокость - раскаянье…»

Лора осторожно освободилась от объятий мужа и соскользнула с постели. Накинув длинный (скорее похожий на платье) халат, она вышла на балкон. Высокие стены скрывали дворец от города. Женщина не любила этот замок, его суету и напыщенную холодность. В такие минуты она понимала, как была счастлива у себя на Леглазаре. В памяти одно за другим начали всплывать родные лица: родители, Эдгар и Одри, другие братья и сёстры, дети… На глаза Лоры выступили слёзы, при воспоминании об Альнере.

«Мой бедный мальчик…– женщина перевела взгляд в ту часть неба, откуда скоро должно было показаться солнце.– Я не смогла уберечь тебя… Прости, родной…»

Мысли императрицы метнулись к другому ребёнку, зачатому этой ночью. То, что ребёнку суждено родиться - это Лора знала доподлинно. Но какой будет его дальнейшая судьба? Конечно, можно заглянуть в Источник Знаний. Предыдущие Властители однажды показывали, как это делается, но… Женщина боялась, что это знание не принесёт ничего хорошего. Её терзали дурные предчувствия.

Лора напряглась, ощутив появление Вергана, но оборачиваться не стала. Монах медленно приблизился к ней, облокотившись на перила по соседству.

— Прости…– тихо проронил он.– Я понимаю, сейчас уже поздно, да и глупо приносить извинения, но мне действительно жаль, что так получилось. То есть я очень хотел и хочу от тебя ребёнка, но я не имел право на принуждение.

— Верган, я устала от объяснений,– вздохнула Лора, поёжившись от утренней прохлады.– Это не первая история с амфизитом и, боюсь, не последняя… Я хочу уехать отсюда.

Мужчина быстро оглянулся на жену, сердце тревожно забилось.

— В наш замок?– осторожно спросил он.

— Или в Медицинский городок.

— Но ты позволишь приезжать к тебе?

Женщина молчала, и в её мыслях была пустота, немало напугавшая Властителя. Ничего не ответив, Лора вернулась в комнату.

После того, как императорская карета в сопровождении конвоя покинула пределы дворца, Верган (чтобы не думать больше об утреннем разговоре с женой) решил окунуться в дела. В десять он обещал Францу быть на присяге, а пока решил разобраться со вчерашним нападением.

Однако, видимо, день не задался с самого начала. Злоумышленник, вколовший ему дивол, ночью повесился в камере темницы. Зато Хорсе подтвердил заключения Вергана, что в диволе, который Рико принёс ему на экспертизу, был амфизит. Для расследования этой истории император вызвал к себе Гиару.

— И чего ты хочешь от меня?– как всегда в своей небрежно-насмешливой манере поинтересовалась та.

— Чтобы ты докопалась до правды.

— До какой?– закинув ногу на ногу и поудобнее располагаясь на кресле, поспешила уточнить женщина.– Я тебе и без расследования могу сказать, кто стоит за всей этой историей.

— Причём здесь Рико?!– возмутился Верган.– Я понимаю твою неприязнь к нему, но зачем обвинять его во всём подряд? К тому же, я отчётливо видел образ Вайджа в мыслях нападавшего.

— А с каких пор ты вообще начал видеть образы из чужих мыслей, не пользуясь браслетом Кровавых Монахов? И что значит - понимаешь неприязнь к нему?

— Я знаю про «печать повелителя».

Лицо Гиары окаменело. Неприятные воспоминания и чувства заполнили собой всё сознание. Ведь, по сути, она всю жизнь предавала Вергана, делая то, что приказывал его отец. Именно она убедила Лору уговорить Равнодушного занять престол; она спровоцировала ссору, приведшую к неожиданному убийству Золтана; она велела Хорсе исключить возможную беременность Лоры, после той страшной ночи, когда Верган ввёл жене почти смертельную дозу амфизита… и ещё много чего совершила Гиара, прикрываясь дружескими чувствами к Вергану.

— Откуда?– наконец, совладав с голосом, спросила она.

— Магия. И не спрашивай большего,– холодно предупредил Верган.

Гиара поднялась из кресла, не спеша прошлась по кабинету императора и вдруг резко остановилась.

— Образ Вайджа, говоришь? А почему ты решил, что тебя самого не надули с помощью той же магии?– женщина вопросительно изогнула тонкую бровь.– Ведь эта версия очень удобна - свалить всё на повстанцев.

— Ну, вот и разберись во всём. Только не говори никому про то, что я способен видеть мысли людей.

— Об этом мог бы не предупреждать,– усмехнулась Гиара.– Надеюсь, и я могу не предупреждать тебя насчёт «печати повелителя»?

— Не волнуйся, я не меньше тебя заинтересован, чтобы Орлан не докопался до правды.

Верган обвёл женщину каким-то странным взглядом, словно хотел спросить или добавить ещё что-то, но передумал.

— Ступай.

**ГЛАВА 19.**

Люк с печальной улыбкой на губах следил за тем, как Ленон гоняется за пестрыми бабочками по саду и думал о Диане. Как было бы здорово вместе наблюдать за ребёнком под густыми ветвями деревьев в садах Акватариона, держаться за руки и болтать о всяких пустяках.

— Картина умиротворения,– подходя к Властителю, тихо произнёс Ливар.– Должно быть, жалеете, почему сейчас не дома, верно?

— Верно,– просто ответил Каренс, не вдаваясь в подробности.

— Маргарет сказала, что вы вечером улетаете.

— Да.

— У меня просьба: не берите с собой Филаю. Она, конечно, предложит свои услуги и компанию, но… Маргарет так давно её не видела.

Люк внимательно посмотрел на мага.

— Хотя, конечно, я прошу не только из-за этого,– изобразив смущение, произнёс Ливар.– Сегодня ночью мне показалось, что мы с Филаей воскресили былые чувства. И мне бы не хотелось расстаться с ней, так и не разобравшись в наших отношениях.

— Хорошо, я откажусь от её компании,– понимающе улыбнулся Люк.

— Спасибо. Пойдёмте, Маргарет зовёт всех обедать.

Филая не находила себе места с тех самых пор, как утром вежливо выпроводила Ливара из своей комнаты. Конечно, она не помнила, что произошло после воздействия на её сознание Тёмной силы, но представить себе, что она позволила Ливару утешать её, да ещё проявлять нежную заботу с явным любовным акцентом… нет, такого женщина представить себе не могла никак. Пускай в юности Ливар ей и нравился, но она всегда относилась к нему очень осторожно, знала, что этим человеком правят только личные интересы. Однако что-то смущало её во всей этой истории. Было чувство, что Ливар сильно изменился с последней их встречи. Ведь людей их круга нередко меняла магия, как в худшую, так и в лучшую сторону. А ещё, поскольку Филая утром видела мага без рубашки, её очень заинтересовал медальон на его шее. Женщина никогда не встречала подобные, но то, что он связан с древней магией - не сомневалась.

Филая взяла лист бумаги и зарисовала медальон. Затем отправилась на поиски Властителя.

— О! А я как раз за тобой,– улыбнулся Ливар, идя по коридору навстречу женщине.

— Зачем?– растеряно спросила та, не зная, как держать себя с мужчиной.

— Все собрались на обед, а ты куда-то пропала.

— А-а-а… я была занята.

Филая отметила про себя, что сейчас рубашка мага была наглухо застёгнута.

— Что с тобой?– заботливо спросил Ливар, беря ладонь женщины в свои руки.– Ты как будто бежишь от общения со мной. Я сделал что-то не то?

Филая быстро замотала головой.

— Ты смущена тем, что произошло утром?

— Прости, но я… плохо помню утро.

Мужчина горько усмехнулся:

— Жаль слышать такое.

— Прости,– снова извинилась женщина, чувствуя себя крайне неловко.

— Ничего. А что это у тебя за листок?– поинтересовался маг, кивнув на рисунок в руках Филаи.

Лист слегка загнулся, и было видно ободок медальона.

— Так… ерунда,– отмахнулась женщина.– Ленон рисовал, забыл.

Филая сама не поверила, с какой лёгкостью соврала Ливару. А самое главное - абсолютно без зазрения совести. Женщина быстро сложила листок вчетверо и сунула себе в карман. Маг лишь понимающе улыбнулся и направился вдоль коридора в сторону столовой.

Весь обед Филая просидела как на иголках, отвечала рассеянно, часто невпопад. Мать, обеспокоенная таким поведением дочери, сделала вывод, что та нездорова.

«Мне необходимо показать Властителю это изображение,– думала глава Совета Магов, прекрасно понимая, что её мысли открыты Люку.– Но только, чтобы этого никто не видел…»

«Какое изображение»?– вторгся в сознание Филаи Каренс.

«Зарисовка старинно медальона. Я должна узнать, какими свойствами он обладает…»

«Сможете подробно вспомнить его? Я увижу образ в ваших мыслях».

Женщина детально прорисовала в сознании каждый элемент.

«Где вы его видели»?– слова Властителя холодными волнами окатили Филаю так, что она даже вздрогнула, выронив вилку.

— Что с тобой, дорогая?– испуганно спросила Маргарет, прикладывая ладонь ко лбу дочери.– Ты, видимо, совсем разболелась…

— Нет-нет,– поспешила разуверить Филая.– Со мной всё хорошо.

— Ты утром потеряла сознание,– напомнил Ливар с беспокойством во взгляде.

Маргарет внимательно посмотрела на мага, затем на дочь:

— Может тебе лучше прилечь?

— Я провожу,– с готовностью вызвался Ливар, уже поднимаясь со своего места и подходя к Филае.

— Но я, правда…

— Не спорь,– перебила мать.– Ливар с помощью своих снадобий поставил меня на ноги. Он знает, что делать.

Филая встала из-за стола и, выходя из зала, бросила долгий взгляд на Властителя: «Ливар носит такой медальон».

Едва закрылась дверь столовой, Люк поднялся на ноги и, извинившись перед Маргарет, вышел, пообещав, что скоро вернётся. Практически бегом он направился в комнату Филаи, однако ни её, ни Ливара там не оказалось.

**ГЛАВА 20.**

Было уже почти утро, Кларенс мучила бессонница. Во-первых, из-за того, что рассказал вечером Веор. Нет, конечно, она знала, что завоёванные галактики были объединены (кое-что Агний рассказывал ей во время своих визитов), но женщина была уверена, что во главе Кровавой Империи встал Золтан. Она даже не могла предположить насколько круто изменился ход событий. Объединённое Королевство во главе с Верганом, женатым на «святой Лоре», плюс околачивающиеся возле трона Кровавые Монахи… Это походило на чью-то дикую шутку. А во-вторых, из-за того, как вёл себя Веор с ней.

Кларенс повернулась на бок, всматриваясь сквозь полумрак шатра в очертания фигуры, лежащей в десяти футах от неё.

«Хм… тоже мне неотразимый бандит-дикарь,– со злобой процедила она про себя.– Атаман лесных разбойников! Думает, он так хорош? Ещё несколько лет назад не знал, как удержать меня при себе, а теперь, видите ли, пофлиртовать с ним нельзя! Чёрт! Да он мне совершенно не интересен! Завелась только потому, что он отказал! Всё! Больше не думаю о нём! И вообще, надо покидать эту скучную планетку…»

Верган в окружении своих командующих принимал парад у войск воздушного флота. Новый курс лётной академии принёс присягу императору и прошествовал по дворцовой площади, выстраиваясь во время марша в различные фигуры и коробки.

Под занавес парада в пустующем императорском ложе появились два зрителя. Придворные, позабыв о разыгрывающемся на площади действе, с интересом принялись разглядывать вновьприбывших и перешёптываться. Пара была настолько эффектна и контрастна по отношению друг к другу, что привлекла к себе внимание большее, чем сам парад. Даже командующие - и те начали оборачиваться, чтобы получше рассмотреть кузена императора и его спутницу. Всем было известно, что Веор пользуется у Вергана неограниченным доверием в отличие от сводных братьев. Однако сегодня главной темой для обсуждения стала его пассия. Кому-то её лицо показалось знакомым, и тут же посыпались разные предположения насчёт её персоны, причём порой весьма неприятные.

Наконец, торжественная часть закончилась. Верган в сопровождении адмирала воздушного флота и командующих наземными и морскими силами вернулся в ложе.

— Невероятно,– улыбнулся император и сдержано поцеловал Кларенс руку (хотя желал бы сейчас вместо этого заключить её в крепкие объятья),– ты не перестаёшь меня удивлять своими чудесными… возвращениями. К тому же выглядишь раз от раза всё более потрясающе.

— Благодарю,– женщина тоже подарила в ответ лучезарную улыбку.

— Позволь представить,– указал взглядом на свою свиту император,– Хелм Смен - командующий наземными войсками, Рол Кофф – командующий морской флотилией, Франц Леглазарский - адмирал воздушного флота… Кстати, высказал неудовольствие по поводу твоего появления.

— Отчего же?– слегка изогнув бровь, Кларенс с интересом взглянула на молодого адмирала.

Франц немного смутился, однако Верган быстро пришёл на помощь:

— Твоё появление затмило показательные выступления его флота!

Присутствующие весело рассмеялись, а Веор насторожился. Мысли женщины вдруг завертелись вокруг юного командующего воздушным флотом.

Вернувшись в императорский дворец, Верган и Кларенс направились в кабинет, дабы скрыться от посторонних глаз. Веор, не желая мешать встрече друзей, под благовидным предлогом покинул их.

— Я рад, что ты жива!– горячо сжав ладони женщины, произнёс император, как только они остались наедине.– Неужели такое возможно?!

— Как видишь. Правда благодарить за это я должна твоего брата Агния.

При упоминании о Вероломном Монахе Верган сделался бледен. Ещё не затянувшаяся рана от убийства сестры вновь напомнила о себе.

— Агния?– ледяным эхом повторил мужчина.

— Да. Этот недоумок полагал, что нас с тобой связывают давние любовные отношения,– усмехнулась Королева Тайн и Смерти.– Хотел тебя шантажировать.

Лицо императора сделалось хмурым: несмотря на видимое спокойствие, воспоминания Кларенс были довольно мрачны.

— Впрочем, не он один такой умный в вашем семействе,– с иронией продолжила женщина.– Эта же идея пришла и Вирфу с Гленом. Они наткнулись на меня в темнице замка Агния… как раз за день до моего вызволения оттуда.

— Значит, эта парочка скрывается в замке Агния?

— Во всяком случае, скрывалась до недавнего времени. Я решила, что тебе будет небезынтересно это узнать, вот и попросила Веора привезти меня сюда.

Верган с лукавой улыбкой взглянул на Королеву Тайн и Смерти:

— И это единственная причина, по которой ты здесь?

— А что, должны быть ещё какие-то?– в тон мужчине поинтересовалась Кларенс.

— Ну-у… помнится, ты что-то там говорила про давние любовные отношения…

— Разве?– женщина игриво рассмеялась.– По-моему, я говорила об их отсутствии!

— Так может, стоит это исправить?

Верган, сам не зная, что на него нашло, медленно наклонился к Кларенс и припал губами к её губам. Однако поцелуй длился недолго, Королева Тайн и Смерти отстранилась от мужчины.

— Я пока не настолько отчаялась, чтобы стать любовницей императора,– насмешливо-беззаботным тоном поведала она.

— Это почему же?– весело поинтересовался Верган, хотя уже знал ответ и знал, что всей правды Кларенс всё равно не скажет.

— Потому что я привыкла выбирать себе фаворитов сама! Это их называли любовниками королевы, а не наоборот!

— Так всё дело в статусе?

В ответ женщина лишь улыбнулась.

— Ладно. Это был дружеский поцелуй. Только Лоре не рассказывай,– подмигнул Верган, пытаясь сгладить нелепую ситуацию.

— Ты всё-таки заполучил её… Невероятно! Но почему её нет в замке?

— Она не любит императорский дворец.

— Ещё бы,– хмыкнула Кларенс,– учитывая, что он кишит Кровавыми Монахами! Как вообще вы здесь все уживаетесь?

— Сам не представляю.

**ГЛАВА 21.**

Веор зашёл в кабинет императора, полагая, что дал Вергану и Кларенс достаточно времени, чтобы обсудить все свои дела. Женщины действительно там уже не было, а Монах в глубокой задумчивости сидел за столом. Его мысли были сосредоточены на Лоре, на том, что он забыл о ней, пытаясь соблазнить другую. Всё это император списывал на недавний всплеск тёмной энергии, прошедшейся воспоминанием по его прежним неглубоким и неискренним чувствам.

Растеряно глядя на брата, глава Белых Бандитов замер на пороге. Монах поднял глаза на Веора, объяснять что-либо было бессмысленно - между Властителями не существовало тайн.

— Прости,– тихо произнёс Верган.

Веор, ничего не ответив, развернулся и покинул кабинет.

— Чё-ё-ёрт!– император с досады ударил кулаком по столу.– Теперь для полного удовольствия не хватает только, чтобы об этом узнала Лора!

Кларенс осматривала галерею императорского дворца, когда навстречу ей попался Франц Леглазарский. Командующий воздушного флота шёл по залам, никого не замечая, и листал на ходу тёмную кожаную папку.

— Адмирал,– негромко окрикнула женщина.

Франц остановился, оглядевшись по сторонам.

— Вы меня?– удивлённо спросил он.

— Ну, если вы адмирал, то, очевидно, вас,– игриво улыбнулась Королева Тайн и Смерти.

— Да… простите, я задумался.

— Это я как раз заметила.

Кларенс с интересом разглядывала молодого человека, даже не скрывая этого. Ощущая некоторую неловкость, адмирал замялся.

— Простите, я могу вам чем-то помочь?– наконец, вымолвил он.

— Я заблудилась в этих дворцовых лабиринтах. Мне нужно левое… нет, правое… да, правое северное крыло, покои «серебристых роз»… Кажется, так.

— Да, есть такие. Я скажу, чтобы вас проводили.

Франц повернулся к стражникам, стоящим возле дверей галереи, но короткий смешок женщины остановил его.

— Замечательно,– иронично покачала она головой,– полагаю, ещё учтивей будет попросить дворника или конюха проводить меня туда. И это блистательный адмирал императорского флота Объединённого Королевства - самого могущественного государства?

— П-простите,– растеряно выдохнул мужчина.– Я… н-не посмел предложить свои услуги из опасения быть н-навязчивым.

— А я уж было решила, что вы всерьёз обиделись на меня из-за парада,– рассмеялась Королева Тайн и Смерти.

Адмирал смущённо улыбнулся и жёстом пригласил женщину следовать за ним.

Дворец поистине потрясал своими размерами и сплетениями переходов. Францу и Кларенс потребовалось не меньше десяти минут, чтобы добраться до покоев «серебристых роз».

— Прошу,– открывая дверь, галантно произнёс мужчина.

Королева Тайн и Смерти прошла внутрь, оглядывая великолепные убранства покоев, которые ей предоставили. Всё здесь было отделано в шелковисто-серебристых тонах. Мягкие линии утвари действительно чем-то напоминали лепестки роз.

— Это малая гостиная ваших покоев,– принялся объяснять адмирал.– Если я не ошибаюсь, направо большая гостиная, за ней кабинет и два зала, налево спальня, далее ванные комнаты и комнаты для отдыха.

— Н-да, в императорском дворце есть, где отдохнуть гостям,– усмехнулась Кларенс.

— Это одни из лучших покоев во дворце. Вторые такие в соседнем крыле занял ваш… кх… супруг.

Франц вновь испытал смущение. Что-то было не так в этой женщине, он постоянно чувствовал себя крошечной песчинкой, оказавшейся возле могучего бархана.

— Он мне не супруг,– с насмешливыми нотками в голосе отозвалась Королева Тайн и Смерти.

— Простите.

— Адмирал, вы всегда такой скованный?

— Что?

— Как вы командуете флотилией, если боитесь лишний раз взглянуть на женщину?

— Я… не боюсь,– едва не запинаясь, пробормотал Франц.

Кларенс приблизилась к мужчине и внимательно взглянула ему в глаза.

— Точно?– подтрунивая, спросила она.

Адмирал почувствовал, как учащается его сердцебиение под этим прямым испытывающим взором.

— Вы надо мной смеётесь, да? Я не очень привык общаться со знатными особами. Вероятно, выгляжу глупо. Простите. Я знаю, что моё место среди солдат.

— О-о-о, милый мальчик,– задумавшись, вздохнула Королева Тайн и Смерти,– если б ты только знал, как порой спокойно бывает среди воинов и как ненадёжно среди знатных особ…

Взор Кларенс уткнулся в пол. Адмирал осторожно коснулся её предплечья, робко заглядывая в глаза женщине.

— Кажется, я вас расстроил. Я не хотел, мне жаль.

Женщина медленно подняла глаза на Франца. В комнате повисла оглушающая тишина, но они не замечали этого.

Два потемневших взгляда заполнили пространство, отбросив на второй план всё остальное. Дальше произошёл какой-то странный диалог, понятный только Кларенс и Францу:

— Адмирал?..

— Да?..

— Да…

— Да!

Женщина и мужчина в едином порыве устремились друг к другу, сливаясь в требовательном поцелуе.

Покинув кабинет брата, Веор направился в покои, отведённые Кларенс. Надо всё-таки было прояснить, сложившееся положение. Чего она хочет? Где будет жить? Заберёт ли с собой сына? И ещё масса других вопросов волновали сейчас мужчину.

Глава Белых Бандитов постучал в дверь покоев «серебристых роз» и прошёл внутрь. В гостиной было пусто, однако из комнаты слева донеслись какие-то звуки.

— Кларенс, ты здесь?– громко позвал Веор, направляясь в ту сторону.– Можно?

Не получив никакого ответа, мужчина осторожно приоткрыл дверь. Королева Тайн и Смерти, застёгивающая в этот момент верхнюю пуговицу костюма, натянуто улыбнулась, спрятав руки за спиной.

Властителю показалось, что мир всей своей тяжестью обрушился ему на плечи. Мысли Кларенс сводили Веора с ума. Он только что нарушил её уединение с другим мужчиной. Ситуация была комична: адмирал воздушного флота нагишом лежал под кроватью, а Королева Тайн и Смерти делала вид, что просто осматривает свои покои. Комична! Но только не для Главы Белых Бандитов.

— Т-ты искал меня?.. Что-то хотел узнать?– беззаботно (насколько это только было возможно сыграть) поинтересовалась Кларенс.

Первым порывом Веора было как можно скорее убраться из спальни женщины, однако он заставил себя остаться: «Нет. Это она должна себя неловко чувствовать, а не я»!

— Да,– присаживаясь в кресло, кивнул мужчина.

Королева Тайн и Смерти едва не выругалась вслух.

— И о чём же?– сдержано спросила она.

— Например, о Ларенсе.

— А что с ним не так?– нахмурилась женщина.

— Где ты собираешься жить? Где будет жить он? Ты же не станешь всюду возить его за собой?

Кларенс пожала плечами:

— Нет. Пускай живёт у «Белых Бандитов».

— То есть ты оставляешь его у меня? Хорошо,– кивнул Веор.– Я рад, что мы решили это дело мирно.

Взгляд женщины вдруг стал более осмысленным:

— Что ты имеешь в виду? Я вовсе не бросаю сына! Но я… я не могу подвергать его жизнь опасности.

— Опасности?

— Верган даёт мне эскадру, чтобы я разобралась с повстанцами.

Быстро поднявшись из кресла и не говоря больше ни слова, Веор покинул покои Кларенс.

**ГЛАВА 22.**

— Что значит - ты даёшь ей эскадру, чтоб разобраться с повстанцами?– с порога возмущённо начал Веор, даже не обратив внимания на присутствие в кабинете Орлана.

— Успокойся,– остановил брата Верган.– Она вообще просила армию, чтобы разгромить Вирфа и Глена.

Глава Белых Бандитов замер по середине кабинета, переваривая услышанное.

— Если б я не поручил ей повстанцев, она бы начала воевать сначала с этими двумя, а потом и со всеми остальными Кровавыми Монахами,– продолжил император, и на его лбу появилась поперечная морщинка.– Кларенс бескомпромиссна в вопросах вендетты. Подожди, она ещё затеет войну со всеми нами!

— А как же Люк? Он ведь отправился к Хмурому Богу.

— Именно поэтому я спокоен за Кларенс,– тонко улыбнулся Верган.– Он не допустит гибели ни своего друга, ни сестры Дианы. А это значит, Кларенс ещё не скоро явится по души Монахов.

Внезапно оба мужчины ощутили призыв из Воздушного Замка Властителей и в ту же секунду переместились в свою резиденцию.

Яркая вспышка осветила Зал Совета Властителей. Все четыре трона оказались заняты.

— Я призвал вас,– раздался металлический голос Люка.

В центре зала на серебристом кресте появились четыре голограммных изображения необычных медальонов со старинными символами.

— Это амулеты, на них древние знаки одного из навсегда утерянных языков,– начал объяснять Каренс.– Я обратился к Источнику Знаний и выяснил следующее: некогда, в седьмом поколении Совета Властителей случилось непредвиденное - один из Властителей обратился в сторону Тьмы. Его влияние оказалось настолько огромно, что остальные поддались такому же соблазну! К счастью, старый Совет ещё не успел пересечь Великие Врата, они вернулись, чтобы не допустить погружения Вселенной во Тьму. Эти амулеты были созданы старым Советом, чтобы скрывать их мысли и местонахождение от нового Совета… Длинную историю противостояния я опущу. Скажу лишь, что старый Совет сумел свергнуть новый, после чего амулеты были надёжно спрятаны. Уничтожить их не решились, опасаясь повторения подобной ситуации в будущем.

— Где спрятаны?– нахмурился Верган, читая в сердце Люка неподдельную тревогу.

— Один здесь - в Воздушном Замке Властителей. Второй у Совета Магов. Третий у Лиги Омикрон и четвёртый у Особого Блока.

— Как я понимаю, они все похищены?– холодно уточнил Монах.

— Кроме одного. Того, что здесь.

— Кто этот маг?– просматривая мысленные образы брата, спросила Лора.

— Ливар Валод Гемон.

Взгляд Вергана потемнел, тут же вспомнилась история с Золтаном и его параноидальная идея по поводу возрождения Акшордетта (тёмного Шордетта). Одинокий Монах планировал принести их первого с Дианой ребёнка - Ливара - в жертву, дабы тот ровно через столетие вернулся в мир в теле бога Акшордетта.

Воспоминания Монаха были прерваны болью… болью Люка. Все Властители одновременно обернулись к Каренсу. Тот был бледен. Мысли Вергана напомнили ему о прошлом, разбередили незаживающие раны.

В зале повисла давящая тишина, в которой фуриями метались мрачные и тревожные мысли Властителей, открытые друг другу и оттого ещё более пугающие. Взаимные обиды, упрёки, противостояние Кровавых Монахов Мернам и Каренсам, убийства сестёр, братьев, позор отцов, бесчестие матерей, травля и гибель детей - всё смешалось в жуткую какофонию мыслей и образов. Вскоре этот процесс достиг апогея, и напряжение стало просто невыносимо.

— Так, всё! Хватит!– громогласно объявил Верган, ударив кулаком о подлокотник трона.– Мы найдём эти амулеты и больше не станем их прятать! Каждый из Властителей будет носить такой амулет, чтобы не читать мысли друг друга… Снимать их будем только во время совета при обсуждении каких-то важных решений.

— Предыдущие Советы Властителей так не поступали,– строго возразила Лора.

— Вероятно, у них не было столько общих мрачных воспоминаний,– процедил Верган, непреклонным взглядом пройдясь по Властителям.– Наши мысли мешают нам принимать спокойные взвешенные решения.

— Лора права, этого нельзя делать,– принял сторону женщины Веор.– Это может быть опасно.

— Люк, а ты что думаешь?– обратился к Каренсу глава Властителей.

— Я бы предпочёл не только скрывать свои мысли, но и не читать чужих… Ничьих!

— Что проку говорить теперь о том, что невозможно?!– с нотками раздражение бросил Верган.– Ты «за» или «против»?

— Да. На этот раз я согласен с тобой.

— Решено,– безоговорочно объявил глава Властителей.

Свет тут же погас и через мгновение вспыхнул вновь, чтобы явить Совету «светлого» Вергана. Амулет, висевший на его шее, надёжно скрывал мысли хозяина, излучая добрые, чистые, положительные эмоции. От главы Властителей веяло спокойствием и умиротворением, которое передавалось и остальным.

— Я загляну в Источник Знаний, чтобы отыскать Ливара,– решительно заявил Люк.– А потом отправлюсь за ним и амулетами.

— Ты же сказал, что амулеты скрывают местонахождение своих носителей,– напомнил Веор.

— Но Филая без амулета. Значит, я смогу отыскать её.

— Только если Ливар не надел на неё один из двух других похищенных амулетов,– пессимистично заметила Лора.

**ГЛАВА 23.**

Гиара осторожно открыла дверь в покои Рико и бесшумно проскользнула внутрь. Тут никого не было, но, опасаясь неожиданного возвращения Безжалостного Монаха, женщина добавила в петли двери специальную замораживающую жидкость. Во-первых, чтобы петли скрипели, во-вторых, чтобы поворачивались не сразу.

Без малейшего зазрения совести Гиара принялась осматривать и обыскивать комнаты. Вещей у старикашки было больше, чем у торговца мелким товаром на самой большой рыночной площади: какие-то старые книжки, амулеты и медальоны, заклинательные предметы, непонятные орудия (возможно для пыток), небесные карты, шкатулки с разноцветными камнями, коробочки с травами и порошками, склянки со снадобьем… Пока женщина аккуратно нюхала и пробовала последние, её начало клонить в странный сон. Борясь с ним, Гиара несколько раз сильно ударила себя по щекам.

Наконец, ей попался тот запах, который она так искала - градии великолепной [[2]](#footnote-2). Да! Именно этот запах женщина уловила в камере «самоубийцы», напавшего на Вергана прошлой ночью. Вот только Гиара не могла понять, зачем градия понадобилась Рико, обладающему немалой силой гипноза? Неужели, она ошиблась, решив, что Безжалостный Монах причастен к истории с амфизитом? Но ведь Рико не один раз прибегал к этому «ледяному наркотику», чтобы лишить Вергана человеческих чувств.

«А может у Рико был сообщник?– размышляла женщина, расставляя склянки обратно по местам.– Ведь сам Рико вряд ли бы стал спускаться в темницу… Это вызвало бы подозрения. Пришлось бы убить всех стражников, которые его видели. Однако стража сказала, что этой ночью никто посторонний не заходил в темницы. Значит, помогал кто-то из стражников. Надо его найти».

В этот момент раздался скрип двери. Гиара нырнула за штору возле балконной двери.

— Чё-ё-ёрт,– выругался вошедший, и женщина узнала голос Орлана.– Не прячься! Я знаю, что ты здесь. Рико поднимается сюда, поспеши покинуть его покои, пока это ещё возможно.

Второго приглашения Гиаре не потребовалось. Быстро выскользнув из-за укрытия, она подбежала к двери, капнула смазку в петли и выскочила в коридор. Орлан поспешил за ней.

— Ну, и что ты делала у Рико?– поинтересовался Чистюля, когда они с Гиарой оказались на безопасном расстоянии и вдали от посторонних ушей и глаз.

Женщина прикрыла ладонью рот, тщетно пытаясь бороться с накатившей зевотой.

— Искала мор для крыс. Наверняка, твой отец коллекционирует та-ак-кое-е-е…

На последнем слове Гиара провалилась в глубокий сон. Орлан подхватил оседающее на пол тело женщины на руки и понёс в медицинскую лабораторию.

— Ничего страшного,– заверил Хорсе, проведя несколько анализов.– Она нанюхалась разных трав, в том числе снотворных. Пару часов проспит.

— Ясно,– кивнул Чистюля, обводя Гиару внимательным взглядом, и вдруг ему на ум пришла смелая идея.– Оставьте нас,– приказал он.

Хорсе и его помощники перешли в соседнюю лабораторию.

Склонившись над лицом женщины, Орлан долго присматривался, желая убедиться, что та крепко заснула. Наконец, решившись, мужчина с замирающим сердцем осторожно отогнул край её перчатки, однако ничего примечательного не увидел. Осмелев, Чистюля аккуратно стянул с Гиары перчатку и замер, не в силах оторвать взгляда. На внутренней стороне руки, на запястье и самой ладони расплылся узорчатый цветной рисунок, слишком характерный, чтобы ошибиться. Это была «печать повелителя»!

В чувства Орлана привела открывшаяся дверь. Резко обернувшись, он грозно выпалил:

— Вон отсюда!

Дверь тут же закрылась, так и не явив Монаху заходившего.

Мужчина поспешно надел перчатку на руку Гиары, проверив, чтобы не осталось ни единой складочки, и вышел из медицинской лаборатории, шокированный своим открытием.

Он был готов увидеть жуткий шрам или безобразный ожог, или ещё что-то, но только не этот магический знак. Для Чистюли стало совершенно очевидно, что хозяин Гиары - Верган. Она постоянно выполняла какие-то его задания, подчинялась его воле, слушалась во всём. Ничуть не сомневался Орлан, что и холодность к нему Гиары объяснялась именно приказом Вергана - прекратить всяческие отношения с братом.

Но что теперь делать? Освободить Гиару от такого магического заклятия было невозможно. Попросить Вергана не злоупотреблять своей властью? Вряд ли ему понравится, что его брат заботится о про́клятом рабе. Тем не менее, попробовать хоть что-то сделать стоило, и Чистюля направился к императору.

Сразу после возвращения из Воздушного Замка Верган занялся текущими делами. Встретившись с послами из соседней галактики и выслушав жалобы Клека Фолка по поводу нехватки людских ресурсов в его структуре, император принял Франца Леглазарского.

— Всё готово к экспедиции на Грозу, ваше величество,– чеканным голосом объявил тот.– Кларенс выделен транспортник, пять кораблей сопровождения и флагманский крейсер «Мираж» серии ПС-028.

Верган чуть улыбнулся, читая мысли адмирала, и самым серьёзным тоном спросил:

— Ну, и как она?

— Кто?– смутился Франц.

— Новая серия ПС-028, разумеется.

— А-а… отлично. Добавлены съёмные боевые орудия на днище, упрочнена броня и ускорен ход. Электрокристаллика тоже на высшем уровне, дальность приёма сигнала увеличена почти вдвое.

— Очевидно, Кларенс не видела самого корабля и не знает о его ценности?

— Почему вы так решили?– удивился адмирал воздушного флота, вспоминая, как лично проводил экскурсию для Кларенс по этим крейсерам, стараясь при каждом удобном случае дотронуться то до руки, то до спины или бедра женщины.

— Потому что она бы не выбрала такую дорогую игрушку, если б внимательно осмотрела корабль.

— Она осматривала!

— Значит, её мысли были заняты чем-то другим,– спокойно заявил Верган, получая беззлобное удовольствие от подтрунивания над молодым и явно неискушённым в любовных делах человеком.

— С чего вы взяли?– краснея, спросил Франц.

— Если уж разбивать корабль, то не такой ценный.

— Она обещала, что вернёт его без единой царапины!

Император от души рассмеялся, чем привёл адмирала в немалое замешательство.

Дальнейший разговор был прерван - в кабинет зашёл Орлан. Прочитав его мысли, Верган приказал адмиралу выйти.

— Я знаю тайну Гиары,– с ходу начал младший брат,– знаю, что скрывает её перчатка!.. Это «печать повелителя»,– полушёпотом добавил он.

— Гиара тебя убьёт,– спокойно констатировал император.– Не в переносном смысле, в прямом.

— Я не собираюсь рассказывать ей, что узнал её тайну.

— Это разумнее всего.

— И это всё, что ты можешь мне сказать?– возмутился Чистюля.

— Да.

— Почему ты наложил заклятие?! Что она такого сделала?!

Верган жестом пригласил брата сесть и, когда тот оказался в кресле напротив, тихо произнёс:

— Не я заклеймил Гиару. И зная, что ты будешь искать правду, я назову тебе имя её хозяина, но ты должен мне обещать, что забудешь эту историю и никогда не заговоришь с «повелителем» Гиары на эту тему.

— Я не могу тебе обещать такого!

— Ты ничего не сможешь изменить. Обратить процесс нельзя, убить хозяина тоже, иначе умрёт и Гиара.

— Кто он?– жёстко спросил Орлан.

— Наш отец,– после некоторой паузы ответил Верган и, читая в мыслях брата очередной вопрос, продолжил:– Рико наложил на Гиару «печать повелителя» в день убийства Эриктона.

Чистюля недоверчиво покачал головой:

— Какого убийства? Это был несчастный случай…

— Эту историю все знают лишь со слов отца. Эриктона убил я. А Рико солгал вам по непонятным тогда ещё мне причинам.

— А причём здесь Гиара?

— Поединок был из-за неё. Рико жутко разозлился. Она попала ему под руку и…

**ГЛАВА 24.**

Люк и Лора находились на планете Акшот в системе Беркан галактики Оверин. Именно сюда указал Источник Знаний, когда Каренс искал главу Совета Магов. К счастью, Ливар не догадался надеть на Филаю защитный амулет.

Властители приняли решение, что за Ливаром и тремя украденными амулетами отправятся Люк и Лора, Веор будет сопровождать Кларенс на Грозу и доставит Вайджа и Оливера на Роветт целыми и невредимыми, а Верган вернётся в императорский дворец.

И вот теперь Люк и Лора подобрались совсем близко к похитителю амулетов, защищающих своих хозяев от Властителей.

Ливар сидел на скамейке недавно открытого городского парка, с деланной улыбкой наблюдая за веселившимися в фонтанах ребятишками и ожидая появления одной особы, которая заставляла себя ждать.

— Чудесная картина,– послышался тихий голос за спиной мага.

Ливар даже не обернулся, продолжая следить за играми детей.

— Зачем звал?– снова раздался тот же голос.

— Я похитил главу Совета Магов.

— Что-о?

— У меня не было выбора, она видела амулет и пыталась рассказать о нём одному из Властителей.

— Так она не успела рассказать?

— Почти успела. Думаю, дальше Властители сами собрали до конца всю мозаику.

— Тогда они объявят на тебя охоту,– напряжённо произнёс голос за спиной Ливара.– От главы Совета Магов нужно срочно избавиться. Надо что-то делать!

Маг тонко улыбнулся, качнув головой:

— Поэтому я и позвал тебя…

Лора и Люк стояли перед домом, в котором находилась Филая. Это был двухэтажный особняк, выходивший фасадом на городской парк.

Сестра тревожно взглянула на брата, читая его мысли. Каренс нервничал, опасаясь, что Ливар мог причинить Филае какой-либо вред или даже убить. Осторожно взяв Люка за руку, Лора успокаивающе сжала его ладонь.

— Идём,– шепнула она.

На счастье Властителей дверь оказалась не заперта, и они беспрепятственно и бесшумно вошли в дом. Всё так же, не издавая ни звука, они разделились: Люк направился на второй этаж, Лора принялась осматривать комнаты внизу.

За второй дверью её ждала неприятная картина: Ливар, склонившийся над Филаей и вливающей из чашки ей в рот какую-то жидкость.

— Остановись,– повелительным тоном приказала Властительница.

Маг отступил от дивана, где без движения лежала Филая, и, подняв глаза на Лору, на мгновение замер. Слухи о божественной красоте императрицы Объединённого Королевства меркли в присутствии самой императрицы. Все эпитеты, которые можно было бы употребить применительно к ней, казались ничтожными и грубыми.

Наконец, совладав с эмоциями, Ливар выхватил из рукава своей широкой мантии кинжал и метнул в Лору. Что произошло дальше, повергло мужчину в ещё большее оцепенение. В руке императрицы появился тонкий длинный клинок, лёгким взмахом Властительница отбила летящий в неё кинжал и, приблизившись к магу, коснулась остриём меча его груди.

«Люк, он здесь,– мысленно связалась с братом Лора,– вторая дверь справа от лестницы. Безоружен. Безвреден. Филая жива».

— А я слышал, что ты ни разу не убивала,– насмешливо произнёс Ливар, дёрнув за завязку мантии и скинув её с себя.

Властительница перевела взгляд на правую руку мага, сжимающую ворот сброшенной одежды, и поняла готовящийся манёвр, но слишком поздно. Молниеносным неуловимым движением Ливар окрутил тканью её меч и вырвал из рук. Мантия и клинок с глухим звоном полетели на пол.

— И что теперь?– тонко усмехнулся маг, не сводя взгляда с красивого и строгого лица Властительницы.

— Ты сдашься.

— О-у… если бы ваше императорское величество сказало мне это при других обстоятельствах, я бы не раздумывал. Но сейчас…

Увидев открывающуюся дверь, маг кинулся к окну и выпрыгнул в него, выбивая стёкла.

— Я за ним!– крикнул Люк, бросаясь следом.

Доверив брату преследование, Лора поспешила на помощь Филае. Та по-прежнему лежала без движения. Убедившись, что пульс нормальный, императрица взяла чашку, валявшуюся возле дивана, и, проведя пальцем по её стенкам, понюхала, а потом попробовала на вкус. Перепутать было невозможно даже дилетанту, не то, что человеку, изучающему медицину и лекарственные травы всю свою жизнь - это было снадобье из сон-травы и градии великолепной.

Люк вернулся довольно скоро. Спрашивать, что произошло, было ни к чему, Лора и так видела в мыслях брата всю картину неудачного преследования.

— И на каком транспортнике он скрылся?– поинтересовалась женщина.

— Частный межгалактический извозчик «Лёгкий ветер», следует в галактику «Священная нить».

— Тогда не всё потеряно,– попыталась подбодрить Люка сестра.– На крейсере мы нагоним его прежде, чем транспортник сделает первую остановку. Официальный запрос на стыковку не нужен, раз это частный транспортник. Думаю, мы сумеем договориться с хозяином и о посещении борта и об обыске.

— Да,– согласился Властитель.– А Филая долго ещё проспит?

— От двух до семи часов. Но если ты сходишь в аптеку, я приведу её в чувства через пятнадцать минут.

— Говори, что покупать!

**ГЛАВА 25.**

Кларенс расположилась в кресле капитана флагманского корабля «Мираж», закинув ногу на ногу с коктейлем в одной руке и тонким кинжалом в другой. Она помахивала им словно дирижерской палочкой, наблюдая за быстро проплывающими мимо астероидами.

— Сообщение с главного спутника Роветта,– доложил офицер, отвечающий за связь.

— Что там?– без особого энтузиазма поинтересовалась Кларенс.

— Его величество направил к нам куратора.

— Что-что?

— Куратора для миссии по захвату повстанцев.

Женщина выпрямилась в своём кресле и даже отставила в сторону бокал с коктейлем.

— И зачем он нам?– недовольно спросила она.– Пересчитывать пленных?

— В сообщении ничего не сказано,– растерянно пожимая плечами, отозвался офицер,– лишь время стыковки его корабля с нашим.

Кларенс нервно забарабанила пальцами по подлокотникам кресла. Подобные действия Вергана могли говорить лишь о том, что он ей не доверяет. Ну, если быть точнее - опасается, что она может заиграться в войну.

«Но, чёрт побери, так нечестно!– возмущалась про себя женщина.– Дать задание и тут же приставить надсмотрщика! Кто бы он ни был - ему не поздоровится! И Вергану тоже, когда я вернусь с миссии»!

Ровно в 20:00 по межгалактическому времени корабль куратора пристыковался к «Миражу».

Кларенс ждала высокоеначальство на капитанском мостике, грозно скрестив руки на груди и мрачно наблюдая за дверью. Наконец, та плавно отъехала в сторону, являя военному обществу куратора. Женщина даже онемела от удивления. А офицеры вытянулись по струнке.

— Добрый вечер,– поприветствовал всех Веор.

— Это что, шутка?– обретя дар речи, сухо поинтересовалась Кларенс.

— Ничуть. Император счёл необходимым проконтролировать эту важную миссию. Это никак не отразится на твоём плане операции. Ты возглавляешь миссию, принимаешь решения, а я лишь наблюдаю.

Женщина недоверчиво усмехнулась, а потом твёрдо сказала:

— Обсудим это в моём кабинете. Следуй за мной.

Властитель с трудом подавил улыбку, видя, что внутри Кларенс просто кипит от негодования и с трудом сдерживает себя при оторопевших подчинённых.

Едва за ним и Кларенс закрылась дверь кабинета, женщина резко развернулась к Веору и возмущённо спросила:

— Что ты здесь делаешь?! Ты что, сговорился с Верганом?! Зачем ты прилетел?!

— Контроль и ничего более,– спокойно ответил мужчина.– Твой горячий нрав, видимо, настораживает императора. Он опасается, что ты можешь слишком жёстко обойтись с повстанцами или того хуже - попадёшь в неприятности сама.

— А ты, значит, оградишь меня от этих неприятностей? Так, что ли?

— Постараюсь,– кивнул Властитель,– если ты не будешь слишком упряма и хоть иногда станешь прислушиваться к советам.

Кларенс от души рассмеялась, иронично качая головой.

— А ты представляешь себе, сколько воин у меня за плечами? Сколько сражений, крупнейших баталий я провела? Сколько армий было в моём подчинении? Я вела счёт покорений даже не городами, а планетами. В Диадоре не было ни одной системы, которая бы лично не испытала на себе поступь моих солдат… Так что ни тебе со своими лесными разбойниками, ни Вергану с его магией учить меня военному делу!

— Хорошо, я буду наблюдать за тобой молча,– безмятежно согласился мужчина.– Теперь я могу быть свободен, капитан?

Последняя фраза прозвучала донельзя официально и больно ударила Кларенс. Она вовсе не хотела ссориться с Веором. Но как-то всё странно получилось. И приносить извинения сейчас было нелепо и не чувствовать себя виноватой нельзя…

«Что это со мной?– удивилась женщина.– С какой стати такая бурная реакция на него? Окажись куратором кто-то другой, вряд ли бы я стала уделять ему столько времени и сил… Глупо»!

— Внимание!– послышалось в динамиках внутренней связи.– Перед планетой корабли повстанцев! Выстроились в боевой порядок! Требуют остановиться!

Мгновенно забыв обо всём, Кларенс бросилась на капитанский мостик. Мужчина поспешил следом.

**ГЛАВА 26.**

Крейсер Властителей без труда нагнал межгалактический транспортник «Лёгкий ветер». Частный извозчик даже не успел покинуть пределы галактики Оверин.

Люк запросил разрешения на стыковку и сразу же получил его без каких-либо переговоров с капитаном транспортника. Но вот об обыске следовало поговорить с командиром судна лично. Вряд ли кому-то понравится, если по его кораблю начнут бесцеремонно разгуливать гражданские и осматривать все каюты. Лучше сделать это тихо с помощью экипажа и обслуживающего персонала.

— Капитан ждёт вас,– открывая дверь кабинета, доложил молодой стюард, то и дело косясь на Лору.

Юноша был очарован гостьей, и это читалось не только в его мыслях, но и в восторженном взоре. Если б Люк не был так занят вопросом об амулетах, он бы не преминул подшутить над сестрой по этому поводу, но сейчас Каренса интересовало совсем другое.

Командир поднялся из-за стола на встречу прибывшим. Его серый чуть задумчивый взгляд прошёлся по Лоре, Филае и вдруг с удивлением замер на Люке.

— Шелест?!– Властитель был удивлён старому знакомому ничуть не меньше.

— Паломник? Сколько веков…

Лора с интересом посмотрела на брата. Она никогда не слышала его прозвища, хотя и догадывалась, что у Люка-контрабандиста оно, конечно же, было.

Капитан искренне улыбнулся, подходя к Каренсу и крепко пожимая ему руку. Мысли мужчин тут же заполнились картинками из прошлого, в основном весёлыми, реже трагичными. Лора отвела взгляд, стараясь не читать эти воспоминания. С точки зрения этики она вообще очень негативно относилась к подобным способностям Властителей. Прошлое любого человека - это его святая тайна, и никто без разрешения не имеет права вторгаться в него.

Внешность Шелеста была довольно необычной: в глубине серых горящих глаз таилась какая-то тоска; каштановые волосы (немного не доходившие до плеч) уже окропила проседь, несмотря на то, что вряд ли мужчине было более полутора тысяч лет; длинный тугой шрам от правого виска до самого основания шеи смотрелся как-то нелепо на открытом лице. Ростом капитан был почти с Люка, но постройнее телосложением и двигался очень мягко, бесшумно (очевидно, за это и получил своё прозвище).

— Значит, ты теперь занимаешься частным извозом?– улыбнулся Люк.

— В основном,– весело отозвался Шелест.– Крупных заказчиков, как Хмурый Бог, теперь не сыщешь. А на мелких - одни убытки. Не те теперь времена… Представь меня своим очаровательным спутницам.

— Конечно. Прости,– опомнился Каренс.– Это Филая, а это - Лора - моя сестра. А это Квалг Скар.

Капитан галантно поцеловал обеим женщинам руки, а Властительнице сказал:

— Люк всегда с такой нежностью отзывался о вас, мне даже было завидно, что вы не моя сестра.

— Мы к тебе по делу,– не тратя времени, обратился Каренс к Шелесту.– На борту твоего корабля маг-преступник.

Командир сразу же стал серьёзен и сосредоточен.

— Он похитил очень ценные вещи,– продолжил Властитель.– Эти вещи надо вернуть хозяевам, иначе может случиться непоправимое.

— Не люблю магов с этими их колдовскими фокусами,– нахмурился Квалг.– Никогда не знаешь, чего от них ожидать… Что предлагаешь?

— Обыскать корабль. Мы трое знаем его в лицо. Если ты снарядишь для каждого из нас группу и объявишь, например, о глобальной проверке вентиляции, то мы, не вызывая подозрений пассажиров, сможем довольно быстро проверить все помещения.

Шелест задумчиво кивнул и дополнил:

— Вас мы тоже переоденем в форму экипажа.

Три группы (по четыре человека в каждой) уже второй час обыскивали транспортник. Многие пассажиры отнеслись с пониманием к проверке, некоторые были крайне недовольны и даже пришли к капитану с жалобами.

С каждой минутой и новым осмотренным помещением Люк становился всё мрачнее. Он постоянно поддерживал телепатическую связь с Лорой и Филаей, но у тех тоже были нулевые результаты. И вот, когда Каренс уже решил, что ошибся, и Ливара нет на «Лёгком ветре», он получил сигнал от Лоры: «Вижу его! Игровое помещение на корме, левый борт, нижний ярус. Играет за угловым столиком в гаррды-фишки».

«Мы идём! Не показывайтесь ему на глаза»!– предупредил Люк, бросаясь в указанном направлении.

«Поздно! Он заметил,– оборвала женщина,– уходит через служебный выход. Преследуем…»

Лора вместе со своей командой кинулась за магом.

Дверь вела в узкий длинный коридор, где с трудом могли разойтись два человека. Впереди был просвет, в который и нырнул Ливар.

— Стойте!– окрикнула охранников Лора, почувствовав опасность.

Нет, это было не восприятие Властителя (его «усыпил» амулет), эта была интуиция, редко подводившая женщину. Но ребята не остановились. Первый выбежавший из коридора, не ожидая подвоха, налетел на нож, спрятавшегося за выходом мага. Второй охранник наскочил на него, и оба рухнули на пол, а Ливар бросился дальше.

«Люк!– окликнула Властительница.– За служебным входом узкий коридор, затем направо. Кажется, я поняла, куда он следует…»

«К крейсерам!– догадался Каренс.– Я свяжусь с Шелестом, чтобы закрыл шлюзы! Лора, будь осторожна»!

**ГЛАВА 27.**

Корабль сотрясло от мощного удара, раздался вой предупредительных сирен, но Кларенс с весёлой песенкой на устах под шквальным обстрелом вела крейсер к головному судну повстанцев, раздавая короткие приказы. Офицеры с опаской косились в её сторону, но останавливать никто не решался, тем более что куратор, кажется, был удовлетворён действиями их отчаянного капитана.

Флагманский корабль повстанцев находился позади эскадры, поэтому «Миражу» пришлось вклиниться в самый её центр и прочищать себе дорогу тараном. Смешав весь боевой порядок противника, Кларенс (не сбавляя скорости) поднырнула и врезалась в днище головного судна повстанцев.

«Хороший был корабль,– подумал про себя Веор, тихонько наблюдавший за сражением из тёмного уголка капитанского мостика.– Очевидно, ремонт обойдётся дороже, чем строительство нового…»

На космодром Грозы из семи имперских кораблей приземлились шесть. Одно судно из команды сопровождения погибло, его разорвало на куски и развеяло по космосу. У повстанцев не вернулось три корабля и два были захвачены.

Начальник космодрома и его заместитель по приказу Кларенс тут же были арестованы за пособничество и укрывательство повстанческих кораблей, вся верхушка администрации планеты снята с должностей и помещена под домашний арест до дальнейших разбирательств, а в столице Грозы введён карантин и комендантский час. В общем, приход Королевы Тайн и Смерти стал грандиозным событием на этой захудалой планетке.

Через два часа Кларенс уже знала, где укрылись отряды повстанцев, и готовила экспедицию.

— Н-да, такой жёсткой руке может позавидовать любой правитель,– подходя к женщине, произнёс Веор.– На месте Вергана я бы отдал тебе должность главы тайного сыскного департамента.

— Меня бы это связало по рукам и ногам,– покачала головой Кларенс, вскакивая в седло.

— Прости, забыл, что ты у нас свободолюбивая птица,– с нотками печали сказал Властитель, отходя к своей лошади.

Королева Тайн и Смерти несколько секунд буравила его спину напряжённым взглядом, но охотничий азарт быстро увёл её мысли от Веора к повстанцам, укрывавшимся в местных лесах.

К вечеру отряды Кларенс обложили опушку плотной дугой и выслали к бунтарям парламентёров. Те вернулись довольно быстро, сообщив, что повстанцы согласны на переговоры, правда, на их территории.

— Это ловушка!– горячо запротестовал один из офицеров.

— Нельзя соглашаться на подобные условия,– поддержал другой.– У нас достаточно людей, давайте выкурим их из леса и перебьём.

— Подобные действия лишь дадут толчок к росту повстанческого движения,– покачал головой Веор.– Мы прилетели не убивать, и это должны знать все в Объединённом Королевстве. Корабли повстанцев отказались сдаться и атаковали первыми, но главное ядро этого движения должно быть арестовано и предано суду. Иначе всё будет выглядеть как обыкновенная жестокая расправа.

Взгляды всех присутствующих обратились к Королеве Тайн и Смерти.

— Готовьте группу сопровождения, пять человек,– отдала распоряжение Кларенс и посмотрела на Веора.– Ты, конечно, тоже захочешь ехать?

— Да.

— Хорошо. Но переговоры веду я!

— Разумеется.

Офицеры, поклонившись, ушли подбирать пятерых лучших воинов для охраны Королевы Тайн и Смерти.

— Хм… знакомые пьесы, знакомые герои,– заходя в шатёр Хмурого Бога, иронично произнесла Кларенс.

Помимо Вайджа здесь присутствовал только Оливер.

— Т-ты?– удивлёно выдавил он, уставившись на женщину.

— Что, я так сильно изменилась?– лёгкая усмешка коснулась губ Кларенс.

Она неспешно прошла в центр, словно всегда была здесь хозяйкой, и опустилась на меха напротив мужчин. Веор стал чуть позади неё.

— Только если внешне,– со смешанными чувствами отозвался Всадник Белых Ночей.

— Кто это?– тихо спросил Вайдж у друга.

— Сестра Дианы. Кларенс Мерн.

— Королева Тайн и Смерти,– с тенью грусти пробормотал Хмурый Бог.– И она тоже теперь на стороне Кровавых Монахов…

Кларенс вся подобралась, подавшись вперёд.

— Я слышала, что слепцы видят мир по-иному, но в данном случае твой недуг не физический!– жёстко отрезала она.– А ты, Оливер?!.. Ты настолько не доверяешь отцу, бросившему повстанческое движение и признавшему новый режим?! Ты настолько не доверяешь Лоре - святой вашего семейства?! Или может это просто дух противоречия кипит в твоей крови?! Опасаешься, что в Объединённом Королевстве не останется для тебя занятия?! Кроме контрабанды и бунтов никаких целей нет в твоей жизни, да?!

— Это всё - громкие слова,– сухо ответил Оливер.– Мы знаем, кто такие Кровавые Монахи! Мы воевали с ними! И теперь они у власти!

Перед глазами женщины всё потемнело. Она вспомнила жуткий бой на станции Золтана, где её с кучкой солдат зверски растерзали и «убили», потом в памяти всплыли казематы замка Агния, все унижения, издевательства и боль, через которые он заставил её идти долгие месяцы. Вспомнился и Гиметр, убитый Шингом по приказу Золтана.

— Я знаю о Кровавых Монахах побольше тебя,– сухо отозвалась Кларенс.– Но у власти сейчас не они! Верган!

— Он самый худший из них!– в порыве чувств вскочил на ноги Оливер.– Он равнодушно убивал пленников темницы Акшордетта, оттачивая на них свои фехтовальные навыки! Он клеймил людей, как рабов, как скот! Он - проклятие Вселенной!

— Тогда объясни, почему Люк простил ему всё это? Почему Лора вышла за него замуж? Почему?!

— Я не знаю!

— Но ты и не хочешь узнать, верно?– тоже поднимаясь на ноги, прохладно спросила Кларенс.– Тебе проще находится в неведенье, чем попытаться понять. А может тебе страшно, что понимание принесёт необходимость изменить своим принципам, отказаться от мести? Ты лишь понаслышке знаком с вендеттой Мернов и Каренсов. Ты не знаешь, каким ужасом явилась эта война для наших династий… особенно в первые века. Мы семьями вырезали друг друга, мы не успевали оплакивать братьев, сестёр, племянников, внуков! Я уже не говорю о том, сколько чужих жизней было загублено за это время. И сейчас вы пытаетесь повторить эту историю! Допустим, вы убьёте Вергана. Но что будет с Лорой, ты подумал?

Оливер молчал, воспалённым взглядом смотря на Кларенс.

— Зачем ты здесь?– вдруг послышался голос Вайджа.– Королева Тайн и Смерти прославилась своей жёсткостью. Она не покидает поле боя, пока не уничтожит противника или пока не погибнет последний из её солдат. Это известно всем. Император послал тебя не переговоры вести, а истребить всех повстанцев…

Во взоре Всадника Белых Ночей, обращённом к женщине, вдруг появилось негодование. Кларенс невольно оглянулась, словно ища поддержки Веора, но лицо мужчины не выражало никаких эмоций. Властитель принял роль наблюдателя, и приходить женщине на помощь явно не собирался.

— Я… не намерена никого истреблять… если меня не вынудят к этому,– наконец, ответила Кларенс.– Но организаторы этого движения должны предстать перед императором, чтобы ответить за свои действия.

— То есть быть казнёнными?– усмехнувшись, уточнил Оливер.

— Это буду решать не я, поэтому не могу дать ответа.

— Император уполномочил меня говорить от его имени,– вдруг послышался ровный голос Веора (все тут же повернулись к Властителю).– Он дарует свободу повстанцам и обязуется не преследовать их, если они вернутся в свои галактики. Хмурому Богу надлежит прибыть в императорский дворец для встречи с его величеством.

— Надлежит?!– Всадник Белых Ночей презрительно скривился.– Передай своему императору, что повстанцы не предадут своего предводителя! И убирайтесь отсюда оба!

— Вайдж,– Кларенс, понимая, что взывать к Оливеру бесполезно, обратилась к Хмурому Богу,– если вы вступите в бой - вы обречены, ты погубишь всех своих людей. Разве для этого ты привёл их сюда? Твои мотивы благородны и понятны, но отправить на верную смерть доверившихся тебе… Это же не армия. Они простые люди.

— Замолчи!– вскричал Всадник Белых Ночей, опасаясь, что женщина вызовет в Хмуром Боге чувство вины и вынудит отправиться к Вергану.

Оливер встал перед Кларенс, загораживая собой друга.

— Решай, Вайдж,– с вызовом глядя в глаза Всаднику Белых Ночей, сказала Королева Тайн и Смерти.– На одной чаше весов ты, на другой жизни всех повстанцев.

Оливер не выдержал. Оттолкнув женщину назад, он выхватил из ножен меч. На ногах Кларенс устояла, но своё оружие пока доставать не спешила.

— Ты с ума сошел,– покачала она головой.– Я убивала таких глупых храбрецов, когда ты ещё на свет не родился. Ты не справишься со мной в поединке.

— Оливер, не надо!– попытался остановить Хмурый Бог.

Но Всадник Белых Ночей уже надвигался на Кларенс, выписывая в воздухе сверкающим клинком молниеносные восьмёрки.

Веор неодобрительно нахмурился, собиравшись было прийти женщине на выручку, но Королева Тайн и Смерти сама разобралась с ситуацией быстро и без особых усилий. Упав под меч и прокатившись по полу пару футов, она подсекла Оливера под ноги, повалив навзничь. Через мгновения Кларенс уже оказалась на ногах с мечом поверженного противника в руке.

— Хоть иногда слушай, что говорят старшие,– назидательно заметила она, касаясь остриём горла Оливера.

— Во-первых, ты меня не старше. А во-вторых…

— А во-вторых, заткнись! И во-первых, тоже.

**ГЛАВА 28.**

Лора с одним из стюардов (второй остался с тяжело раненым) осторожно открыли дверь в стыковочный отсек, куда вбежал Ливар.

Здесь было тихо и безлюдно. Лишь крейсер и небольшое торговое судно стояли в боксах.

— Вахтенные,– тихо шепнул стюард, указывая на два неподвижных тела возле кораблей.

«Люк, мы во втором стыковочном отсеке,– мысленно передала Лора брату.– Заходите очень осторожно. Он понял, что загнан в угол, и теперь убивает, не раздумывая».

«Ждите нас! И следи, чтоб он не заблокировал дверь изнутри»!

— Останься около двери,– приказала Властительница стюарду.– Это единственный выход?

— Да. Второй только через шлюз в космос. Но на дисплее написано, что он сейчас недоступен,– кивнув на огромный экран над кораблями, ответил мужчина.

— Хорошо.

Лора медленно направилась к вахтенным, внимательно оглядываясь по сторонам. Затем без особой надежды проверила пульс у одного и второго, и в этот момент услышала приглушённый крик за своей спиной. Женщина резко обернулась, хотя уже и так знала, что происходит. Возле двери стоял маг, а у его ног, истекая кровью, тихо лежал стюард. Но Ливар не собирался бежать, вместо этого он запер дверь на мощный засов. Конечно, бегать по транспортнику было бессмысленно, а вот взять заложника и попытаться улететь - совсем другое дело. Вот только брать в заложники Властителя - это было даже не наглостью, а безумием.

— И что дальше?– холодно спросила Лора.

Мысли Ливара, преобразованные амулетом, были такие светлые и чистые, но взгляд… он походил на взгляд затравленного волка, не собиравшегося сдаваться живым.

— Мне терять нечего,– угрожающе ухмыльнулся маг.

В руке Властительницы появился меч, пока что направленный остриём в пол.

— Нет,– снисходительно покачал головой Ливар,– ты не убьёшь меня. И даже не потому, что это против твоей природы. А потому, что тогда у тебя не будет возможности узнать, где два других амулета. Да и этот стюард,– маг пнул ботинком, лежащее у его ног тело,– пока жив… но только пока… Пока ты не делаешь глупостей.

Ливар злобно рассмеялся.

— Ты перехитрил сам себя,– меч из руки Лоры исчез.– Даже если я сейчас соглашусь лететь с тобой, Властители не остановятся. Ты украл не те амулеты, чтобы можно было тебя отпустить.

— Значит, мне придётся убить Властителей одного за другим,– расплылся в широкой улыбке маг.– Жаль только, что придётся начать с тебя.

Теперь уже меч появился в его руке.

«Лора! Дверь заперта! Что происходит»?– мысленно спросил Люк.

«Дилемма: он убивает меня или я убиваю его. Но я не могу этого сделать по трём веским причинам. Хотя есть ещё вариант - он берёт меня в заложницы и улетает»,– быстро обрисовала ситуацию Лора.

«Нет! Заложница - это явная смерть! Он не отпустит тебя»!

«Понимаю. Но мы можем выиграть время и тогда…»

«Нет! Я сказал: нет»!

«Тогда у этой задачи нет решений. Люк, я не знаю, что делать… мне страшно… прости…»

Услышать от сестры, что ей страшно - было потрясением. Лора никогда не признавалась в своих слабостях, значит, ситуация сложилась по-настоящему безвыходной. Каренс закрыл глаза, призывая на помощь Силу Властителя. В следующую секунду толстая металлическая дверь рассыпалась в прах, магический поток ворвался в стыковочный отсек, сметая на своём пути всё. Огромный вихрь пронёсся по помещению. Словно послушный пёс, подлетел к Властительнице и немедленно утих возле её ног. В отсеке больше не было ничего живого.

Лора бледная и парализованная стояла посреди мёртвого помещения. Не осталось ни праха вахтенных, ни праха стюарда, ни праха Ливара. Она совершила ошибку! Непоправимую ошибку!

— Всё в порядке! Всё закончилось!– подбегая к сестре и обнимая её, шептал Люк.– Теперь всё хорошо!

Лора замотала головой: «Нет, Люк! Всё плохо! Непоправимо плохо…»

Каренс заглянул в глаза сестре: «Что»?!

«Я не предупредила… Здесь был ещё живой стюард… тяжело раненный, но живой… Живой»!

«Не вини себя, его убила не ты! Ливар! У стюарда не было шансов выжить! Ливар не стал бы возиться с полумёртвым заложником»!

«Это ещё не всё… У Ливара был только один амулет… Два других он отдал…»

— Это, что ли, вы искали?– подходя к Каренсам и протягивая найденный на полу амулет, спросил Шелест.– Ну, ничего себе заклинание вышло… такая толстенная дверь и в пыль! Не хотел бы я с тобой случайно рассориться, Паломник!

Брат и сестра обернулись к капитану.

— Во всяком случае, два амулета уже у нас,– попытался подбодрить Лору Люк.– Найдём и остальные.

В грустном взоре женщины зародилась крохотная надежда. Благодарно кивнув, она забрала амулет из рук Шелеста.

«В Воздушный Замок! Оба»! - строгий приказ главы Властителей не сулил ничего хорошего.

Переглянувшись, Люк и Лора тут же ушли в безвременную яму.

Верган не восседал на троне, как обычно при визитах в Воздушный Замок, он стоял в самом центре серебристого креста. Его взгляд был тёмен и хмур, бледное лицо окаменело.

Каренсы материализовались прямо перед главой Совета.

— Что ты наделал?– холодным, пробирающим до костей голосом обвинил Верган Люка.

Лора невольно напряглась. Мысли мужа теперь были «закрыты» амулетом, но, даже не проникая в сознание, она видела, что произошло что-то ужасное.

— Она - моя сестра! Я люблю её!– жёстко процедил Люк, яростно сверкнув глазами.– Я имел право!

— Она - моя жена,– ничуть не мягче ответил глава Властителей,– и я люблю её не меньше. Но то, что вы сделали - недопустимо!

Лора стояла молча с опущенной головой, сознавая вину и не смея искать каких-либо оправданий даже мысленно.

— Я сделал,– поправил Каренс.– Лора здесь совершенно не…

— Виновата!– резко оборвал Верган.– Не меньше! Она не остановила тебя!

Люк злобно ухмыльнулся, покачав головой:

— Знаешь, вообще-то ей было не до того!

— Вы нарушили главную заповедь Властителя - не использовать силу! Вы породили такой всплеск тёмной энергии, что Совет Магов из светлого превратился в нейтральный и тёмный! Совет Магов! Наша главная опора! Вы представляете себе последствия этого?!

Лора вздрогнула. Ещё бы не превратился! За последние несколько дней Властители уже второй раз использовали Силу. Мир содрогнулся от такого, и нарушился баланс светлой и тёмной сторон.

— А когда?!.. Когда можно использовать нашу силу?!– почти прокричал Люк с досады.– Зачем она дана нам, если мы не имеем права её применять?!

— Не в таких случаях, Люк. Не в таких! Мы все должны были это понять после случая со спасением Кларенс! Сила Властителя несоизмерима ни с чем! Созидая одно, мы возводим основу для разрушения другого! Сила - не алебарда, это двусторонняя секира! Ты можешь использовать её для предотвращения глобальной катастрофы, для ликвидации смертельной эпидемии в какой-нибудь системе, для остановки войны между галактиками… И очень аккуратно использовать, всегда помня о последствиях!

— А для спасения Властителя мне недозволенно использовать силу?!– раздражённо поинтересовался Каренс.

— Недозволенно! Вы должны были обойтись без неё! Вы бы смогли!– Верган перевёл суровый взгляд на жену.– Когда-то Лора Каренс - принцесса системы Рагде - могла остановить мужчину одним словом, одним взглядом! Что с тобой стало?!

Женщина медленно подняла глаза, в них застыла боль… бесконечная, пронзительная.

— Кажется, потемнел не только Совет Магов,– прохладно заметил Люк, мрачно глядя на главу Совета Властителей.

Верган некоторое время молчал, а потом тихо и почти спокойно произнёс:

— Возвращайтесь в своё пространство.

— А что будет с Советом Магов?– осторожно спросила Лора.– Нельзя оставлять в нём тёмных.

— Нельзя. Но этим займусь я,– отозвался Монах, бросив на жену суровый взгляд.– А вы ищёте два оставшихся амулета. И больше никакой магии Властителей.

Пространство искривилось, возвращая всех на свои места.

Шелест удивлённо переводил взор то на Люка, то на Лору. Для него в это мгновение ничего не происходило, и потому было непонятно, что вдруг до такой степени изменило выражение лиц брата и сестры.

**ГЛАВА 29.**

После сонных трав, найденных у Рико, Гиара проспала почти сутки. С одной стороны она потеряла много времени, с другой - чувствовала себя очень бодро и готова была переворачивать звёздные системы. Вот только с чего начинать? Хотя Гиара и нашла градию великолепную у Безжалостного Монаха, но это ещё ничего не доказывало…

— Что будешь делать дальше?– заходя в покои женщины, поинтересовался Орлан.

— Помимо того, чтобы приучать тебя стучаться, когда входишь?

— Извини, дверь была приоткрыта.

— А ты что, решил помочь мне в расследовании?

Чистюля утвердительно кивнул:

— Да. Верган - мой брат. И я хочу наказать заговорщиков.

— Думаешь, это был заговор?

— Конечно! Но не с целью убийства, а с целью подчинения. Зачем вводить императору «ледяной наркотик»? Верганом, лишённым чувств, проще управлять!

— И может, ты даже знаешь, кто жаждёт управлять Верганом?

Орлан неопределённо качнул головой:

— Есть несколько кандидатур, но надо знать наверняка.

— Что ж, хорошо, великий сыщик, возьму тебя в помощники,– чуть улыбнулась женщина.– Для начала необходимо определить, в каких местах бывал наш повесившийся и где его встретил заговорщик или заговорщики.

— В кабачке «Лихой денёк».

Гиара удивлённо уставилась на мужчину, вопросительно поведя бровью.

— Пока ты спала, я попросил тюремного художника накидать портрет повесившегося и прошёлся по всем злачным заведениям города. Самоубийцу звали Жгут, днём он работал на верфи, а вечером просаживал свой заработок в «Лихом деньке». Ни семьи, ни друзей не имел и вообще был странноватый на голову.

— И?..

— И всё.

— А ты хоть установил день, когда Жгута завербовали, и кто при этом присутствовал?

С уст Монаха сорвался скептический смешок:

— Никто ничего не помнит и не знает. А если знает - не расскажет!

Женщина приценивающимся взглядом обвела Орлана и утвердительно кивнула, словно соглашаясь с чьим-то мнением.

— Да. Я бы тоже тебе ничего не рассказала. У тебя ж на физиономии написано «тайный агент имперской жандармерии». Ты что, ходил в кабак в таком виде?

— Ну, да. Я же просто поговорить…

«Лихой денёк» оказался типичным дешёвеньким питейным заведением, каких разбросано тысячи по всем галактикам в каждом (даже самом захудалом) селении.

Днём здесь было безлюдно, но ближе к вечеру стягивался разношёрстный народ: и ремесленники, и рыбаки, и лоточники, и солдаты, и шулера, и все прочие желающие опрокинуть стаканчик-другой и расслабиться.

Гиара и Орлан явились сюда пораньше, дабы присмотреться, что к чему.

Кабатчик кричал на нерасторопную разносчицу, пролившую что-то возле стойки, ничуть не смущаясь первых посетителей. Та грозилась ему, что уйдёт. На маленькой сцене три девушки в коротких кружевных платьях репетировали нехитрые движения, сбиваясь с такта, и пианист по несколько раз повторял один и тот же фрагмент, раздавая им указания.

Внешне Гиара и Чистюля ничем не отличались от рыбаков. Они даже раздобыли одежду, пропахшую морем и рыбой, засалили волосы, подрисовали загар и морщины (Орлану ещё и шрам на щеке). И довольно искусно принялись сливаться с обстановкой, перекидываясь в картишки и заказав себе местного «пойла» и жареного мяса.

— Эй!– ухватив за руку женщину, принесшую заказ, одёрнул Монах.– Когда обычно тут появляется Жгут?

— А я что, за всеми по часам слежу?!– рявкнула на Орлана разносчица, хлопнув по столу кружкой так, что едва не расплескала всё спиртное.– Когда хочет - тогда и приходит!

— Розита! … …!– грозно окрикнул кабатчик официантку, прибавив крепких ругательств.– Не хами клиентам! … …!

— А кто хамит-то?! Объясняю я им просто!

— Жгут уж второй день здесь не появляется,– донеслось с соседнего столика, где расположились два солдатика.– Он мне серебряный должен, продул в гарды-фишки!

— Он не только тебе должен!– поддержал кабатчик.– У Холёного надо спросить, куда Жгут пропал! Может, знает…

Вскоре в кабачок повалил разношёрстный люд, и началось обычное для таких мест «веселье»: кто-то играл, кто-то пил и смотрел представление, кто-то буянил и его выпроваживали, а кто-то побирался взаймы до следующей получки.

Холёный появился около полуночи и сразу направился к стойке. Кабатчик что-то шепнул ему и указал на столик Орлана и Гиары.

— Вот чё-ё-ёрт…– с досады протянула женщина, отворачивая голову в сторону.

— Ты чего?– насторожился Монах.

— Он… меня знает.

— Так-так. Какой дешёвый маскарад,– послышался насмешливый голос Холёного, подходящего к их столику.– Что-то ты совсем обленилась, детка. Даже замаскироваться, как следует, не считаешь нужным, да?

Мужчина присел на скамью Гиары, совершенно игнорируя присутствие Орлана. Холёный вполне оправдывал своё прозвище: он был ухожен, крепок, держал себя горделиво и действительно сильно отличался от прочих посетителей.

— Надо же, ты пока ещё жив?– хмыкнула женщина, одарив соседа далеко не беспристрастным взглядом.

— Я вижу и ты… пока.

Чистюля деликатно кашлянул, напоминая о своём присутствии.

— Этот с тобой?– кивнув на Орлана, поинтересовался Холёный.

— У нас к тебе разговор, мы ищем кое…

— Тише,– оборвал мужчина и свистнул кабатчику.– Эй, у тебя ещё остались свободные комнатки?

— Вторая и пятая!

— Отлично! Мы во вторую!– откликнулся Холёный и повернулся к Орлану и Гиаре:– Ну, что ж, пойдёмте поболтаем.

В комнате стояла только кровать. Собственно говоря, здесь и свободного места больше не было, чтобы поставить ещё что-то, да и это и не предполагалось.

— Помнишь?..– ухмыльнулся Холёный.– В такой же вот коморке мы с тобой и познакомились… как-то по утру.

— Предаваться воспоминаниям будешь после,– присаживаясь на край кровати, строго осадила мужчину Гиара.– Сначала поговорим о делах. Нам нужна информация.

Холёный примирительно развёл руками.

— Как скажешь, детка. Задавать тон - твоя привилегия! Представь меня своему… кх… спутнику.

Женщина повернулась к помрачневшему Орлану и быстро сказала:

— Это Трец Конн, из шайки «звёздных пиратов».

— Да-а,– протянул Холёный,– была такая шайка… пока Гиаре не заказали убрать главу этой шайки.

Чистюля осторожно покосился на женщину, словно желая понять, правда ли это.

— Как?!– наигранно встрепенулся Трец.– Твой друг не в курсе, чем ты зарабатываешь свой хлеб?! А может он не знает и как ты…

— Да заткнись ты, Трец!– жёстко окликнула Гиара, поднимаясь на ноги.– Мы просто вместе занимаемся расследованием.

— О-у… Ну, это всё меняет. Тогда твой напарник не будет возражать, если ты расплатишься со мной за информацию по привычному тарифу, м?

Холёный оценивающим взглядом демонстративно прошёлся по фигуре женщины и расплылся в довольной улыбке.

Орлан весь подобрался, невольно сжимая пальцы в кулаки, и уже было двинулся к Трецу, но Гиара внезапно оказалась между мужчинами.

— Конн! Ты что, с цепи сорвался?!– сквозь зубы процедила женщина.– Давай мы с твоими претензиями разберёмся как-нибудь потом… наедине!

— А чего это твой напарник так засуетился?– злобно глянув на Монаха, спросил Холёный.

— Уймись!

— У него что, тоже есть претензии на тебя?! Или он не привык делиться?!

— Ну, что за сволочь?– пробормотала себе под нос Гиара и со всего размаха заехала мужчине кулаком в челюсть.

Удар был мощный, но Трец удержался на ногах. Впрочем, падать было просто некуда, Конн упёрся спиной в стенку. Дальше события развивались ещё быстрее: Холёный замахнулся на Гиару, но его руку успел перехватить Орлан, и женщина оказалась практически зажатой между двумя мужчинами. Однако это не остановило ни того, ни другого. Трец ударил свободной рукой, Чистюля подставил свой бок, чтобы прикрыть Гиару (при этом не отпуская запястья противника), и вся троица, потеряв равновесие, дружно рухнула на кровать.

— Прекратите немедленно!– зашипела Гиара, погребённая под двумя мужскими телами.– Слышите?!.. Вы! Оба!

**ГЛАВА 30.**

Веор остановился перед дверью в каюту Кларенс.

«Ну, и что ты здесь делаешь»?– скептически спросил он себя, но ответа дать не успел.

— Что ты здесь делаешь?– послышался тот же самый вопрос из уст Королевы Тайн и Смерти из-за открывшейся в этот момент двери.

— Я… иду мимо,– первое, что пришло в голову, ляпнул Властитель.

— Ночью?

Конечно понятий «ночь» и «день» в космосе не существовало, но по негласным правилам в период межгалактического времени, приходившегося на ночь, свет в каютах и боковых коридорах судов приглушали, особенно если перелёты длились не одни сутки.

— Я заглядывал на мостик, думал, ты ещё не спишь,– пожал плечами мужчина.

— Я и не сплю. Заходи.

— Да нет… я… просто так… хотел сказать…

«Что это с ним?– удивлённо отметила про себя Кларенс.– Нервничает»?

Веор поднял глаза на женщину и решительно вошёл в каюту. Подождав, пока закроется дверь и Королева Тайн и Смерти подойдёт поближе, Властитель одобрительно произнёс:

— Ты сегодня была на высоте. Молодец. Выиграть сражение, не вынимая клинков из ножен, это действительно впечатляет. Я увидел тебя в новом свете.

По телу Кларенс разлилось приятное тепло. Такая похвала стоила десяти выигранных сражений с помощью меча и крови.

— Это ты сейчас говоришь как куратор?– с иронией поинтересовалась женщина.

— Как твой друг,– поправил Веор.– Я горжусь тобой. И хотел, чтобы ты это знала.

Королева Тайн и Смерти мягко улыбнулась, несмотря на то, что давно уже не нуждалась в чьих-либо одобрениях или порицаниях.

— Спасибо.

Мужчина улыбнулся в ответ. Постоял ещё несколько секунд в тишине, видя, что Кларенс ожидает от него хоть какого-нибудь продолжения разговора, и наконец сказал:

— Собственно, это всё, зачем я приходил. Я пойду. Спокойной ночи.

— Веор!– вдруг ухватив мужчину за ладонь, остановила Королева Тайн и Смерти.

Сердце Властителя учащённо забилось, зная наперёд всё, что сейчас будет сказано и сделано.

— Не уходи,– прошептали губы женщины возле самого лица Веора.– Ты же не за этим приходил.

— Кларенс…– мужчина с трудом перевёл дыхание, под таким напором было немыслимо тяжёло сопротивляться,– это… это не нужно ни мне… ни тебе.

— Говори за себя.

Женщина обвила руками шею Властителя и припала губами к его губам. Прикрыв глаза, Веор отдался во власть поцелуя, пока не перехватил мысли Кларенс. Она с молниеносной скоростью прокрутила в голове все безумства предстоящей ночи и уже придумывала предлог, под которым утром выставит Веора из каюты.

— Да что ж это такое?!– возмутился глава Белых Бандитов, отрывая от своей шеи руки Королевы Тайн и Смерти.

— Что?– чуть севшим голосом недоумённо спросила женщина.

— Ничего,– голос Веора вновь стал спокоен.– Но, когда я говорю «нет», это значит - НЕТ.

Властитель бросил строгий взгляд на Кларенс и быстро покинул каюту.

— Чёрт! Чёрт! Чёрт!– с досады выпалила Королева Тайн и Смерти, пнув стоящее рядом кресло, а потом и плюхнувшись в него.– В конце концов, да что он о себе возомнил?! Что я буду бегать за ним как… как…

Не найдя подходящего слова, женщина направилась к встроенному в угловой стене мини-бару, извлекая оттуда пару бутылок креплёного вина.

— Ненавижу его,– прошипела Кларенс.

Веор зашёл в свою каюту, лёг на кровать поверх покрывала, не снимания ботинок, закинул руки за голову и уставился в потолок. К горлу подкатил тяжёлый ком обиды. Ну, неужели, Кларенс совершенно безразлично, с кем крутить романы? Никаких чувств, кроме сиюминутных порывов? Почему?! Ей так проще жить? Боится привязанностей? Тогда зачем она более 10 веков жила с мужем? Конечно, это не мешало ей заводить море любовников на стороне, но всё же?

— Совершенно непостижимая женщина,– прошептал Властитель, воспроизводя перед глазами образ Кларенс.

В подобных думах Веор провёл около часа и уже даже начал засыпать, когда послышался громкий стук в дверь. Причём складывалось впечатление, что колотили ногами.

Мужчина быстро поднялся с кровати, подошёл к входу в каюту и нажал на встроенном здесь же дисплее кнопку «Открыть». Панель мягко отъехала, и стоявшая спиной к входу Кларенс и колотившая каблуком по двери, потеряв равновесие, начала заваливаться назад. Едва успев подхватить её, Веор практически втащил женщину в каюту.

— Кларенс?!– оторопел Властитель, ошарашено глядя на освобождающуюся от его рук Королеву Тайн и Смерти.

Она едва держалась на ногах, но при этом умудрялась делать неприступный и горделивый вид.

— Да… это я…– заплетающимся языком заявила женщина.– И я пришла сказать… что ты…

Кларенс на мгновение замолчала, стараясь вспомнить, что же она всё-таки пришла сказать. Но мысли предательски разбегались в разные стороны, не желая выстраиваться в нужном порядке.

— В общем, что ты…– попыталась продолжить Королева Тайн и Смерти,– когда придёшь… в следующий раз… И всё тогда!.. Я-я-ясно?!

Властитель сосредоточился на мыслях женщины, чтобы разобраться, что та хочет сказать. Но полнейший сумбур в голове Кларенс, где одно утверждение тут же опровергалось другим, лишил Веора возможности что-либо понять.

— Ясно,– тем не менее, ответил мужчина.– А теперь ступай спать.

— Чёрта с два тебе ясно!.. Ты… бесчувственное… дерево!.. Я тебя… ненавижу…– пробормотала Королева Тайн и Смерти.– И спать я… никуда не пойду!.. буду здесь!

Кларенс решительно направилась к кровати, но споткнулась о ковёр. Веор, ожидая, что женщину рано или поздно придётся опять ловить, был наготове. Подхватив её на руки, Властитель отнёс Королеву Тайн и Смерти на постель. Кларенс не сопротивлялась и ничего не говорила, она уже спала.

— Замечательно,– скептически пробормотал Веор.– Классическое решение любой проблемы, да, Кларенс?

Властитель накрыл женщину пледом и, взяв с кровати вторую подушку, устроился на диванчике в углу каюты.

Пробуждение было болезненным. Жутко хотелось пить, и при этом раскалывалась голова. Кларенс села на постели, продирая глаза. Когда расплывчатые пятна, наконец, приняли очертания предметов, женщина увидела Веора. Тот поднялся с дивана и подошёл к ней.

— Ч-что… ты делаешь… в моей… к-каюте?..– почти членораздельно выдавила Королева Тайн и Смерти.

— Смотрю, на тебя пьяную,– холодно отозвался мужчина.– Вот только каюта это моя, а не твоя.

— Д-да?

Кларенс рассеянно огляделась по сторонам. Но по её реакции было понятно, что никаких отличий она не находит.

— А что я… делаю в твоей ка… каюте?– наконец, собравшись с мыслями, спросила она.

— Спишь.

— Очень тонкое наблюдение…– женщина заглянула под покрывало.– А почему я… в одежде?

Веор некоторое время хмуро смотрел на Кларенс, а потом жёстко спросил:

— Что, необычная для тебя ситуация - проснуться после хорошей попойки у мужчины и при этом в одежде?!

Королева Тайн и Смерти вспыхнула быстрее факела, рванувшись к насмешнику. Однако ноги оказались совершенно непослушны. Кларенс вцепилась в рубашку Веора, чтобы не упасть, но ткань не выдержала, затрещала, и женщина всё-таки оказалась на полу на четвереньках с лоскутами в руках.

— Что смотришь?! Помоги подняться!– запрокинув голову, зашипела на Властителя Кларенс.– В твоей скучной распланированной жизни никогда не было таких попоек?!

Веор стиснул зубы от бессилия, потом быстро подхватил Королеву Тайн и Смерти на руки и потащил в ванную комнату.

Когда женщину окатил сверху ледяной душ, она едва не покалечила Властителя, пытавшегося удержать её под струёй воды. Кларенс отбивалась, что было сил, к счастью для Веора, сил у неё почти не было. Поэтому он отделался прокушенным до крови запястьем, шишкой на затылке и расцарапанным плечом.

Тем не менее, из ванной комнаты Королева Тайн и Смерти вышла своим ходом, клацая зубами, трясясь от холода и бродившего по крови алкоголя, и дала себе очередной зарок больше не пить…

**ГЛАВА 31.**

Сделав единственную остановку в галактике Священная Нить, транспортник «Легкий ветер» взял курс на систему Тень галактики Яркого Свечения.

— Надеюсь, ты поменял направление корабля не из-за нас?– спросил Люк у Квалга.– У нас свой крейсер, и мы не привязаны к маршруту.

Был день (по межгалактическому времени), и Шелест пригласил друга и его спутниц отобедать с ним.

— С чего ты взял, что я сменил направление?– добродушно улыбнулся Скар.– У меня самый популярный и прибыльный маршрут! Система Тень, планета Роветт, столица нынешней империи!

Лора и Люк переглянулись.

«Ты хочешь следовать на Роветт на этом транспортнике»?– мысленно спросила сестра.

«Мне всё равно. А ты как»?

«Учитывая, что никаких мыслей, где искать два других медальона нет, то полагаю, не случится ничего страшного, если мы прибудем на полдня позже, а ты пообщаешься со старым приятелем. К тому же, я хочу ещё раз осмотреть каюту Ливара».

«Мы же уже осматривали,– удивился Люк.– Что ты хочешь найти»?

«Не знаю. Просто хочу убедить себя, что у нас действительно нет никаких ниточек к двум другим медальонам».

— Квалг, я заметила у вас на полках почти полное собрание сочинений Лтискана,– обратилась Филая к командиру.– Как такое возможно? Он ведь был запрещён долгие века, все его книги сжигались.

— Почему почти?– обиделся Шелест, посмотрев на стеллажи в глубине зала.– Полное собрание.

Лора и Люк тут же перевели заинтересованные взгляды на капитана судна.

— Мой отец хранил эти книги, а до него его отец и его дед,– продолжил Скар.– Эти книги передаются у нас из поколения в поколение.

— Занятная традиция,– отметил Каренс.– Не знал за тобой склонности к поэзии.

— В юности я даже немного писал… потом бросил.

Оба Властителя уловили мысли Шелеста о какой-то девушке, с которой пришлось расстаться навсегда.

— Видимо гены пытались взять верх, ведь Лтискан был моим предком,– весело добавил Квалг.– Но встретил тебя, Паломник, и твоих друзей и о генах пришлось забыть!

Присутствующие заулыбались, теперь уже переведя взгляды на Каренса.

— Конечно-конечно, ещё скажи, что это я из тебя сделал контрабандиста,– рассмеялся Люк.

— Наверняка, так и было,– покачала головой Лора и повернулась к капитану:– Так вы родом из Диадора, раз Лтискан ваш предок?

— Совершенно верно, мэм!

— А из какой системы?

— Из Малой Короны.

— Соседняя с нашей, мы из Рагде.

— О! В юности я исколесил весь Диадор и в Рагде тоже провёл немало лет. Даже успел прогневать одного из ваших королей, за что и угодил на Лоун!

— Кого?!– одновременно воскликнули Властители.

— Да этого… сына Мекари… как его?..

— Каренса?– настороженно спросила императрица.

— Мерна?– вместе с Лорой произнёс брат.

Шелест закивал, указав рукой на Люка:

— Да! Точно! Мерна!– Скар вдруг замолчал и как-то странно посмотрел на Властителя.– Люк Каренс… Бывают же такие совпадения.– Однако, увидев, что приятель молчит, капитан невольно выпрямился и уставился на человека, которого знал под прозвищем Паломник.– Ты что, правда, королевского рода? А какого же чёрта ты делал среди окружения Хмурого Бога?!

Квалг вдруг замолчал и уставился в свою тарелку.

— Ну, королевская кровь ещё не определяет образ жизни,– с иронией заметил Люк.– Да и Хмурый Бог для меня сделал больше, чем отец.

Лора поёжилась. Слышать слова брата было неприятно, хотя вся правда о Каренсе могла ужаснуть, кого угодно. Видя, что молчание слишком затянулось, и старые приятели не знают, как загладить неловкую ситуацию, Лора пришла на помощь обоим.

— Квалг, вы не мог ли бы проводить меня в каюту Ливара?– предложила она.– Я хочу ещё раз осмотреть её.

— Да, конечно,– капитан с готовностью поднялся из-за стола.– Идёмте.

Люк и Филая остались одни.

— Вы расстроены?– осторожно спросила глава Совета Магов.

— Не то, чтобы расстроен, но чувствую себя неудобно. Я многие века вращался в среде таких, как Шелест… контрабандисты, повстанцы, революционеры. Все они были недовольны своей судьбой или судьбами угнетённых, а я… должно быть, сейчас Квалг спрашивает себя, каким ветром меня-то туда занесло? Чем был недоволен королевский сынок? Кто его угнетал?

— Мы не выбираем, кем родиться, но выбираем, кем стать. Человек не должен чувствовать неловкость ни за то, что он король, ни за то, что нищий. Поступки показывают, кто на самом деле кто.

— И откуда в вас столько мудрости?– улыбнулся Люк, внимательно посмотрев на женщину.

— Вы пытаетесь отшутиться и показать, что всё хорошо?

— Во всяком случае, не всё так плохо,– ещё шире улыбнулся Каренс.

— Плохо,– вдруг сказала Филая, и её мысли тут же заработали в этом направлении:– Ливар убит, два медальона утеряны навсегда, и я чувствую, что грядет нечто нехорошее… Эти всплески тёмной энергии сильно повлияли на моё сознание.

— Что?! Каким образом?– насторожился Люк, вспоминая слова Вергана, что Совет Магов из светлого превратился в нейтральный и тёмный.

Лора стояла в центре каюты, которая стала последним местом обитания Ливара, приверженца чёрной магии.

— Если той магической вещицей, о которой вы говорили, был медальон, то, что вы пытаетесь здесь ещё найти?– задумчиво спросил Шелест.

— Ответы на вопросы.

Властительница прошлась по каюте, затем присела на кожаный диван и стала осматривать стены.

Скар тоже поглядел по сторонам и пожал плечами:

— Стандартная каюта, ничего изысканного, но и не дискомфортно. Этим транспортником не летают слишком богатые или слишком бедные.

— А сколько транспортников вчера направлялось в галактику Яркого Свечения?– поинтересовалась Лора.

— Четыре или пять, но по разным маршрутам. Кто-то с заходом в Валмитс, кто-то в Ренель, один даже в Акватарион.

— А время отправки?

— Через 2-3 часа.

— То есть в момент старта «Лёгкого ветра» ни один корабль больше не отправлялся в Яркое Свечение?

— В момент нашего старта из порта вообще уходило только два транспортника - мой и «Стремительный». Он направлялся в Варт, минуя другие галактики.

— А к «Стремительному» были пристыкованы другие корабли?

Шелест развёл руками:

— Ну, таких подробностей я не знаю. Хотя это обычная практика - помимо пассажиров перевозить товары. «Лёгкий ветер», например, везёт сейчас партию крейсеров для императорской флотилии и несколько торговых судов на продажу.

— Спасибо, вы мне очень помогли,– поблагодарила Лора.

Её не покидало ощущение, что поведение Ливара не было рационально, а значит, существовали весомые причины этого.

**ГЛАВА 32.**

Было почти утро, когда Верган вернулся в императорский дворец. Решить проблему с Советом Магов оказалось совсем нелегко. На ум вдруг пришли строки из предания о главе Властителей:

«Он переступит все черты и грани,

Его отвергнут и чужие, и свои…»

Только теперь Вергану стало понятно, почему он должен был переступить все черты и грани, вкусить Зло во всех его формах - работу палача не хочет выполнять никто!

Монах прилёг на постель прямо поверх покрывала и тоскливо посмотрел на вторую половину кровати. Как бы ему хотелось, чтобы Лора сейчас была рядом, взяла бы его за руку и успокоила, сказав, что у него не было другого выхода… А может всё-таки был?

— Отдыхаешь, да?! Гуляешь без жены до утра?!– послышался недовольный голос Гиары, без церемоний заходящей в покои императора.

Верган тут же сел на постели, грозно глянув на женщину.

— Чего тебе?

— Ты забыл, я вообще-то веду расследование о покушении на твою персону!

— И?..

— Ты оказался прав, это не Рико,– нехотя пробормотала Гиара.

— Не тяни!

— Это Хмурый Бог.

Властитель ошарашено уставился на женщину.

— Твой нападавший, по прозвищу Жгут, водил всякие делишки с повстанцами,– начала рассказывать Гиара,– был он здорово помешан на идее революции. Окружающие его всерьёз не воспринимали, держали за слабоумного. А вот повстанцы этим пользовались. Вербовали через него людей, узнавали о тех, кто слишком предан новой власти и кого следует опасаться или нейтрализовать. Вечером (в день покушения) Жгута видели с самим Хмурым Богом. Беседовали они недолго, но Вайдж передал Жгуту дивол.

— Откуда такие сведения?– недоверчиво спросил Верган.

— У меня есть свидетель. Он хорошо знает Хмурого Бога, продавал ему некогда оружие.

— Я хочу встретиться с твоим свидетелем.

— Он здесь, в комнатах Орлана. Я предполагала, что тебе захочется… почитать его мысли,– с лёгкой усмешкой сказала Гиара.– Что ж, пойдём!

В покоях брата Вергана ждала весьма занятная картина: Орлан и свидетель сидели в креслах напротив друг друга с шикарными фингалами - у одного под правым глазом, у второго под левым. Даже не читая мысли мужчин, император понял, что к этим художествам приложила свою хрупкую ручку Гиара.

— Так значит, вы видели, как Хмурый Бог передал Жгуту дивол?– безо всяких предисловий спросил Верган у Холёного.

В мозгу Треца Конна тут же всплыли воспоминания об этом моменте, так что в дополнительных комментариях Властитель уже не нуждался. Всё-таки в глубине души Верган надеялся, что Хмурый Бог не имел к этому никакого отношения - очень не хотелось столкновений с Лорой по этому поводу.

Поспать ни ночью, ни этим утром Вергану уже не пришлось. Как только он закончил разговор с Холёным, пришло сообщение, что прибывает корабль Кларенс с Вайджем и Оливером на борту.

— О, Боги! Что она сотворила с «Миражом»…– шокировано выдавил Франц, стоя рядом с Верганом на аллее, ведущей к королевскому космодрому и наблюдая за приземлением груды наспех залатанного железа.– И это флагманский крейсер?!

— Я предупреждал,– усмехнулся император, похлопав адмирала по плечу.

Первыми с корабля сошли Вайжд и Оливер, конвоируемые десятком солдат. Их провели по аллее мимо императора, который одарил Хмурого Бога тяжёлым взглядом, но ничего не сказал. Потом судно покинул и остальной экипаж и, наконец, последними на трапе появились Кларенс с Веором. Пространство между ними искрилось от напряжения.

Женщина мечтала лишь об одном - скрыться с глаз долой, чтобы только не находиться в обществе Веора ни одной лишней секунды. В голове её беспрерывно вертелись воспоминания о вчерашней ночи и утре, об унижении, которому подверг её Веор и о собственном глупом поведении.

Император едва не присвистнул от изумления и с величайшим трудом сохранил невозмутимый вид.

— Доброе утро,– кивнул Веор встречающим их в такую рань Вергану и Францу.– Что, не спится?

— Рад видеть вас целыми и невредимыми,– улыбнулся император и, перехватив пронзительный взгляд Кларенс, поспешил добавить:– ваш корабль (точнее то, что от него осталось) заставил меня испугаться, не в таком ли виде появитесь и вы!

— Не волнуйся, нас довести до такого состояния трудно,– усмехнувшись, промолвила Кларенс и перевела взгляд на Франца.– Адмирал, не печальтесь, когда вы узнаете, какой неравный бой пришлось пережить вашему «Миражу», вы будете гордиться им!

— Бой?– оторопело переспросил молодой человек.– С вами точно всё в порядке?

Кларенс покосилась на Веора и, очаровательно улыбнувшись Францу, бархатным слегка фривольным голосом пролепетала:

— Да-да. И я готова предоставить вам полный отчёт о нашем полёте прямо сейчас… Следуйте за мной.

Женщина лёгкой соблазнительной походкой направилась вдоль аллеи к замку. Мужчины, все троя, уставились ей вслед: адмирал мечтательно, Верган добродушно-насмешливо, а Веор с болью в сердце. Окрылённый Франц уже было направился за Кларенс, но строгий голос императора мгновенно отрезвил его.

— Адмирал, вы далеко? Я вас, кажется, не отпускал.

Молодой человек виновато посмотрел на Вергана:

— Простите, ваше величество.

— У меня к вам срочное поручение - привезти мою супругу во дворец. Отправляйтесь прямо сейчас.

— Почему я?– удивился Франц, но тут же опомнился:– Да, конечно.

Но император всё же ответил:

— Потому что я не могу доверить её кому-то менее надёжному.

Адмирал не сдержал улыбки. Конечно, ему хотелось сломя голову броситься сейчас за Кларенс, но и поездка за Лорой - платонической любовью всей его юности - была не менее соблазнительна.

— Благодарю! Её величество, кажется, в медицинском городке?

— Именно,– кивнул Верган.

Франц с завидным рвением побежал исполнять столь почётную миссию.

— Зачем ты его отослал?– мрачно спросил Веор.– Ты же прекрасно знаешь, что Лоры там нет.

— А ты бы предпочёл, чтоб этот юнец отправился… кх… слушать отчёты Кларенс?

Глава Белых Бандитов посмотрел на брата долгим пронзительным взглядом и тихо промолвил:

— Спасибо.

**ГЛАВА 33.**

— Ты - сволочь! Ты что, задался целью испортить мне жизнь?!– влетев в покои Веора, разъярённо вскричала Кларенс.

Женщина пинком открыла дверь спальной комнаты, но там никого не оказалось. Следующей дверью, которую постигла та же участь, стала дверь большой гостиной, но и тут главы Белых Бандитов не было.

— Где ты, чёрт тебя возьми?! Не прячься, как таракан!

Королева Тайн и Смерти распахнула дверь кабинета и, наконец, увидела Веора. Тот сидел за столом и, видимо, до появления Кларенс что-то обсуждал с Демиджем Дамаге - главой законодательного и судебного представительств.

Оба мужчины оторопело уставились на женщину.

— Д-доброе утро,– запинаясь, поприветствовал Дамаге, учтиво поднимаясь из кресла.

— Демидж, продолжим чуть позже,– предложил Веор, чувствуя надвигающуюся бурю.

У Кларенс хватило самообладания дождаться, пока глава законодательного и судебного представительств покинет кабинет и даже более или менее тихо затворить за ним дверь.

— Ну, и как же я порчу твою жизнь?– спокойно поинтересовался Властитель, вставая из-за стола.

В мыслях женщины он уже видел, что она была у Вергана, но тот лишь сообщил, что отправил адмирала с поручением за пределы города.

— Ты нарочно отослал Франца из дворца! Ты - мерзкий интриган!

Кларенс стремительно подошла к столу, встав напротив Веора, и уперлась кулаками в столешницу.

— Я не распоряжаюсь в этом замке,– всё с той же завидной выдержкой отозвался мужчина.

— Вы сговорились с Верганом! Я знаю! Тебе неймётся, да?! Сам обходишь меня за милю и других не подпускаешь! Или это месть?! Ну, конечно! И как я раньше не догадалась?! Решил поквитаться со мной за то, что я когда-то тебя бросила?! Мелочный негодяй!

— Ты закончила?– поинтересовался Веор, выходя из-за стола.

— Да!– огрызнулась Королева Тайн и Смерти.

— Замечательно. Теперь послушай меня. Во-первых, я не задался целью испортить тебе жизнь, ты и сама в этом немало преуспеваешь. Во-вторых, я не жажду мести, поскольку не чувствую себя оскорблённым. Я был готов с самого начала к твоему уходу. И, в-третьих, ты никого не предупредила, что Франц твой фаворит, и ты хочешь видеть его подле себя. Думаю, Верган тебе не откажет, если ты попросишь никуда больше не отсылать адмирала.

— Что значит - ты был готов с самого начала к моему уходу?– нахмурившись, спросила Кларенс, гнев начал понемногу уступать место растерянности.

— Вероятно, ты не помнишь нашу первую встречу…

— Почему это я не помню?!– возмутилась женщина.– Я всё помню!

Властитель отрицательно покачал головой, задумчиво глядя куда-то сквозь Кларенс:

— Нет. После большой дозы спиртного у тебя возникают проблемы с памятью, ты сама на следующее утро говорила, что ничего не помнила.

— Ты о чём?

— Ты слишком много рассказала мне про свою жизнь, про «удобного мужа» и про то, что никогда не привязываешься к мужчинам. Так что, я знал, что у наших отношений не может быть будущего.

Королева Тайн и Смерти не отрываясь смотрела на Веора, не находя слов. Слушать такое было не слишком приятно. Она медленно опустилась в кресло и прикрыла лицо рукой, потирая виски. Странное чувство опустошенности заполнило всё её существо.

Властитель некоторое время просто глядел на женщину, затем подошёл к ней, опускаясь на корточки и осторожно убирая ладонь от её лица.

— Что с тобой, Кларенс?

Королева Тайн и Смерти неуверенно подняла глаза на мужчину. Всегда пронзительный карий взгляд теперь был потухшим.

— Я хочу… будущего для наших отношений…– тихо прошептала она.– Я… мне кажется, я… наверное, я…

Веор замер, опасаясь спугнуть, эту нестройную речь. Он видел, что Кларенс пытается сказать «люблю тебя», но подсознательный страх никак не даёт этого сделать.

— Я… всё-таки привязалась к мужчине… к тебе,– наконец, закончила свою фразу Королева Тайн и Смерти.

Властитель печально улыбнулся и провёл тыльной стороной ладони по щеке женщины.

— Ничего, это пройдёт,– прошептал он.

— Но я не хочу… чтобы проходило.

— Кларенс, ты не готова к длительным отношениям. И вряд ли вообще когда-нибудь будешь готова к ним.

— Дай мне шанс!– ухватив мужчину за предплечье, попросила Королева Тайн и Смерти.– Всего один шанс!

Веор внимательно посмотрел на женщину, сейчас она действительно верила, что сможет изменить свою жизнь, что способна отречься от прошлого.

— И ты забудешь о других мужчинах?– строго спросил Властитель.

— Да! Но только не запирай меня в лагере Белых Бандитов… Там невыносимая скука!

— Хорошо. Пока останемся здесь. Но сын будет жить с нами, привезём его сюда.

— Согласна. Но в военные кампании брать его не будем.

— В какие это военные кампании ты опять собираешься?– нервно сглотнул Веор.

— Это я… чисто гипотетически,– отозвалась Кларенс, решив, что мужчине пока не стоит знать о её намеренье разгромить Глена и Вирфа.

— Гипотетически? Ну, хорошо. Только все свои гипотетические и негипотетические военные походы будешь согласовывать со мной.

Королева Тайн и Смерти расплылась в лучезарной улыбке:

— Договорились!

— Ещё пока не совсем,– осадил Кларенс Властитель.

— Что не так?

— Я хочу официально усыновить Ларенса.

Женщина непроизвольно напряглась. В случае разрыва суд отдавал ребёнка более могущественному родителю, и в их случае это будет Веор - брат императора.

«Стоп!– одёрнула себя Кларенс.– О чём ты думаешь?! Никакого разрыва не будет! Ни в этот раз»!

— А официально взять меня в жёны ты не хочешь?– лукаво поинтересовалась Королева Тайн и Смерти.

— Ммм… тебя и так все здесь считают моей жёной. Просто думают, что мы в ссоре.

— Вот и замечательно, оформим наш брак задним числом. Что там у тебя за дела с Демиджем Дамаге? Напряги его ещё и этим вопросом. А если он начнёт болтать, скажи, что я давно не практиковалась в снятии кожи с живого человека…

— Что-то ещё?– улыбнулся Веор, не переставая удивляться характеру Кларенс.

— Да! Я, наконец, хочу получить свой законный поцелуй!

Женщина наклонилась к лицу Властителя, но тот приложил указательный палец к её губам.

— Не торопись, я должен всё обдумать до вечера,– мужчина поднялся с корточек.– А лучше - до завтрашнего утра.

— Что?!– Кларенс вскочила на ноги.– Ты хочешь сказать, что я сегодня опять буду спать одна?! Ты надо мной издеваешься?!

— Нет, даю тебе последнюю возможность передумать.

Властитель неспешно направился к двери.

— Садист!

Женщине безумно захотелось запустить что-нибудь вслед Веору, но под рукой не оказалось ничего подходящего.

**ГЛАВА 34.**

Верган сидел за столом в своём кабинете, перед ним лежала раскрытая папка с несколькими проектами военных реформ. Однако Монах никак не мог сосредоточиться на её изучении.

Время было позднее, и замок уже погрузился в сон. Вот только глава Властителей, император Объединённого Королевства мучился бессонницей. У Вергана складывалось впечатление, что вся вселенная ополчилась против него: жена ушла, братья вместо помощи ведут праздный образ жизни, повстанцы объявили на него охоту, Властители злоупотребляют магией, дальние провинции вновь пытаются отделиться.

— Как в таких условиях можно что-то наладить?– в который раз с досады спрашивал себя Верган.

Посидев так какое-то время, император вернулся к изучению проектов. Но вскоре был прерван - явился отец.

— В чём дело?– внимательно глянув на Рико, поинтересовался Властитель.

— В тебе, Верган. В тебе.– Император подождал, пока старик устроится в кресле напротив и продолжит.– Полночь уже пробило, а ты всё занимаешься делами. И утром встаёшь до зори. Нельзя всю работу выполнять самому.

— Предлагаешь бросить королевство на самотёк?

— Предлагаю, хоть немного поднапрячь твоих братцев, а самому отдохнуть. Они ведь тоже принимали участие в завоеваниях, а в мирной жизни оказались не у дел. Дализар, например, силён в экономике, Токк и Октан гении мореплаванья, поручи им верфи, Хостер мог бы заняться двором… Да-да! Двор тоже не мешает встряхнуть! Последний бал был в честь вашей с Лорой коронации несколько месяцев назад. А двор, сын мой, весьма капризная субстанция. Его надо баловать и холить, иначе наживёшь уйму врагов.

— Что-то мне не очень хочется празднеств, да и повода не вижу,– хмуро покачал головой Верган.

— Императору не нужен повод! Отдайте приказ, а праздник мы сами придумаем!– Рико расплылся в улыбке.– Будем считать, что мы договорились. Поручу Хостеру организацию бала. Он умеет веселиться!

Властитель хотел было возразить, но решил, что дешевле выйдет не спорить. К тому же, двор действительно нуждался в развлечениях, а император в его поддержке.

— Только пусть это будет общегородской праздник… как минимум.

— Мудрое решение,– поддержал Рико.– Народ на Роветте должен получать больше, чем в провинции. Во всех отношениях. Это залог спокойствия в столице!

Верган ничего не ответил, склонившись над папкой и давая понять, что разговор исчерпан. Однако Безжалостный Монах не собирался уходить.

— А что там с Хмурым Богом?– как бы между прочим поинтересовался он.

— Ничего,– не отрываясь от бумаг, мрачно отозвался император.

— Какое наказание ты намерен ему вынести?

— Я не думал пока об этом.

— Он - преступник, смутьян и революционер! Ты не должен его отпускать!

Верган поднял тяжёлый взгляд на отца и сурово произнёс:

— Я сказал, что не думал пока об этом.

Под прямым взором сына Рико почувствовал себя неуютно. Ничего больше не выспрашивая, он поднялся из кресла и, пожелав спокойной ночи, покинул кабинет.

Едва Верган снова приступил к изучению проектов реформ, появился встревоженный Франц. Монах захлопнул папку, с трудом подавив ироничный смешок.

— Ну, а вам, адмирал, что не спится?

— Ваше жена… ваше величество…– молодой человек не находил себе место от волнения,– она… я приехал с медицинский городок… а там её нет… сказали, что отправилась в ваш прежний замок… я туда… а она там даже не появлялась… Она пропала!!!

— Успокойтесь, с ней всё в порядке,– заверил Верган, невольно укорив себя за лжепоручение, которое сам и повелел исполнить адмиралу.

— В порядке?! Она вернулась во дворец?! Мы с ней разминулись в дороге?!

— Ступайте отдыхать, адмирал,– повелительным тоном приказал Властитель.– Завтра днём на королевский космодром внепланово прибывает транспортник… название не помню… её величество будет на нём. Кстати, это транспортник везёт вам партию воздушных крейсеров.

— «Лёгкий ветер»?– изумился Франц.– А что делает там ваша супруга?

Император чуть возмущённо повёл бровью, давая понять, что подобные вопросы ему задавать не вправе.

— Простите,– совсем смутился адмирал.– Я лучше пойду…

Совершенно сбитый с толку Франц сам не заметил, как ноги принесли его к покоям «серебристых роз». Постучавшись, он тихо зашёл в малую гостиную и, приблизившись к двери спальни, снова постучал, на этот раз громче.

— Кто?– послышался приглушённый вопрос.

— Это Франц. Можно?

Ответа не последовало, но через несколько мгновений на пороге показалась сама Кларенс в длинном шёлковом тёмно-бордовом пеньюаре.

— Вы уже вернулись с задания, адмирал?

Официальный тон женщины слегка насторожил Франца.

— Д-да… Я разбудил тебя? Ты сердишься?

— Нет.

— Могу я зайти?

— Нет.

— Что-нибудь случилось?– адмирал заглянул в глаза Королевы Тайн и Смерти, пытаясь понять, что вызвало в ней такую перемену.

— Нет,– в очередной раз бесстрастно повторила Кларенс.

Франц совершенно растерялся, потом вдруг кивнул на дверь спальни:

— У тебя кто-то есть?

— Нет.

— А ты не хочешь мне объяснить, что происходит?

— Нет,– покачала головой женщина.

— Хорошо… я тогда пойду… Извини-те…

Адмирал потупился и быстро направился к двери, вид у него был, как у затравленного волчонка. Кларенс даже стало жалко этого юнца.

— Франц,– окликнула она и, подождав, когда тот обернётся, сурово произнесла:– Я замужем.

— Но вы же говорили, что Веор…

— Неважно, что я говорила,– оборвала адмирала Королева Тайн и Смерти.– Просто мы были с ним в ссоре.

— А я был нужен, чтобы вызвать его ревность?– в глазах Франца появилась неподдельная печаль.

— Привыкай к светской жизни, мой мальчик. Я предупреждала, что среди знати очень ненадёжно и порой опасно. Пусть это будет твоим самым неудачным опытом. И научись не принимать близко к сердцу дворцовые сплетни. Теперь ступай.

Адмирал, ничего не сказав, поспешил ретироваться.

«Нет! Больше никаких романов с зелёными юнцами!– твёрдо решила для себя Кларенс.– Сколько раз зарекалась и вот опять… Стоп! О каких вообще романах я думаю?! Я же собралась быть верной женой»!

Королева Тайн и Смерти прошлась по гостиной, постояла у окна и всё-таки не выдержала. Ждать до утра было невыносимо.

— Пусть только попробует выгнать меня на этот раз!

Кларенс зашла в апартаменты Веора, но его там не оказалось, и даже постель была не тронута. Сгорая от негодования, Королева Тайн и Смерти решила обязательно дождаться мужчину. Правда, не прошло и получаса, как Веор объявился.

— Где ты был?! Ты знаешь, который час?!– женщина возмущённо упёрлась рукой в бок.

Глава Белых Бандитов невольно улыбнулся, за что тут же заработал неодобрительный взгляд.

— Тебе весело?! С чего бы это?! Был повод?!– продолжала распаляться Кларенс.

Веор покачал головой:

— Просто ты ведёшь себя, как ревнивая жена.

— Я и есть ревнивая, если ты не знал! Что же касается жены…

— Как раз по этому поводу я и отсутствовал,– поспешил прервать новый поток негативных страстей Властитель.

Мужчина протянул Кларенс папку, которую всё это время держал в руке. Перелистав страницы, находящиеся внутри, Королева Тайн и Смерти удивлённо посмотрела на Веора.

— А что, эти бумаги надо было составлять ночью?

— Ну-у, мы же договаривались увидеться утром, вот я и решил всё подготовить к тому времени.

— А если бы утром я передумала?

Властитель безмятежно пожал плечами:

— Передумала - так передумала. У тебя и сейчас есть такая возможность…

На губах Кларенс появилась загадочная улыбка. Повертев в руках папку, она подошла к столу и поставила свою подпись под двумя экземплярами документов о регистрации брака и усыновлении Ларенса.

— А почитать, как следует, не хочешь?– поинтересовался Властитель.

Королева Тайн и Смерти насмешливо покачала головой:

— Нет. Если потом вдруг выяснится, что в документах было что-то не так - я тебя просто убью.

Веор тихо рассмеялся, глядя на Кларенс - она, как всегда, была неподражаема.

**ГЛАВА 35.**

Люк по обыкновению проснулся поздно. Наспех перекусив и приведя себя в порядок, Властитель направился в капитанскую гостиную, надеясь найти Квалга Скара. Шелест действительно был там, но не один. Они с Лорой пили чай и вели занимательную беседу.

Каренс всегда завидовал способности сестры так легко располагать к себе людей. Ведь Квалг знал, что Лора тоже принадлежит высшему сословию, но общался с ней безо всяких барьеров.

«И это он ещё не в курсе, что она императрица»,– хмыкнул Люк и тут же поймал на себе прямой взгляд сестры.

— Доброе утро… то есть день,– быстро поправился Властитель.

Шелест приветливо кивнул и даже улыбнулся.

«Ого! Твоя работа»?– изумился Каренс, мысленно обращаясь к сестре.

«Не понимаю, о чём ты…»– тоже улыбнулась Люку Лора.

— Ты не сердись за вчерашнее,– примирительно попросил капитан.– Сам не знаю, что на меня нашло…

— Я думал, это ты сердишься,– неловко пожал плечами Каренс, подходя к столику и занимая свободное кресло.

Скар перевёл благоговейный взгляд на Лору и покачал головой:

— Вовсе нет.

«Разбила ещё одно сердце»?– хмыкнул Люк, даже не глядя в сторону сестры.

«Мы просто хорошо поладили, не ёрничай,– строго остановила женщина.– Лучше разберись в своих отношениях с Филаей…»

«Каких отношениях»?

«Она в тебя влюблена».

Люк от удивления даже повернулся к сестре: «Как влюблена?! Ты что?! В её мыслях не было ничего подобного»!

«Во-первых, не пялься так на меня, со стороны это выглядит глупо,– предупредила Лора,– а во-вторых, Филая прекрасно знает, что ты способен читать мысли, поэтому искусно скрывает их…»

«А при тебе что, не скрывает»?– огрызнулся Каренс, отворачиваясь от сестры и наливая себя чашку чая.

«Неужели все мужчины такие слепцы? Люк, ты что, не видишь, как она на тебя смотрит»?

«По-моему, она вообще не смотрит»!

«Тем более»!

Понимая, что их телепатический разговор с братом слишком затянулся, Лора непринуждённо оборвала паузу:

— Перед тем, как ты пришёл, Люк, я приглашала Квалга погостить у нас в замке. Хочу, чтобы библиотекари сделали копию с его собрания сочинений Лтискана.

Властитель перевёл взгляд на Шелеста:

— Надеюсь, ты не отказал моей сестре? Лтискан и Остге Брогн - её любимые писатели!

— Твоей сестре отказать невозможно,– качая головой, улыбнулся Скар.– Как раз собирался согласиться. Только сначала мне необходимо встретиться с адмиралом воздушной императорской флотилии.

— После того, как вы высадите пассажиров, ваш транспортник примут на королевском космодроме. Утром я договорилась об этом,– предупредила Лора.

Капитан поперхнулся чаем, уставившись на женщину.

— Договорились?! Вы что, из свиты самого императора?! Я слышал, даже придворным далеко не всем дозволено пользоваться королевским космодромом!

Люк прикрыл нижнюю часть лица ладонью, дабы скрыть улыбку.

— Не беспокойтесь, нас примут,– заверила Лора.

— У тебя удивительная сестра,– обратился Шелест к Каренсу,– не будь она замужем - я бы, честное слово, влюбился!

— Ты знаешь, многим её замужество не мешает в неё влюбляться,– наклонившись к Скару, вроде как по секрету решил поведать Люк.

Однако Лора строго пригрозила ему пальцем:

— Дорогой братец, веди себя прилично. Я всё слышу.

Мужчины от души рассмеялись.

— Ладно, мне надо заглянуть на мостик,– поднимаясь из-за стола, заявил капитан.– Ещё увидимся.

Шелест покинул гостиную своей бесшумной лёгкой походкой, словно листок, подхваченный ветром.

— Так ты говоришь, Филая ко мне неравнодушна?– задумчиво поинтересовался Люк.

— Уверена.

— Чё-ё-ёрт…

Лора удивлённо посмотрела на брата:

— И это все твои эмоции по этому поводу? По-моему, Филая очень хороший человек.

Каренс медленно закивал головой, и его мысли тут же унеслись в прошлое, к Диане.

— Я понимаю, ты любил Диану, но её не вернёшь,– мягко прошептала сестра, кладя ладонь на руку Люка.– Конечно, ты не сможешь её забыть, но светлая память прошлого не должна омрачать будущее.

— Я не готов сейчас заводить серьёзные отношения. А для несерьезных Филая слишком хороша.

Лора ничего не ответила, погрузившись в размышления, судя по всему, тревожные. Теперь, нося отобранный у Ливара амулет, её мысли стали недоступны Люку. Но брат всё равно чувствовал, что что-то не так.

— Расскажи, что волнует тебя?– попросил он, положив на ладонь сестры свою ладонь.

— Я вдруг вспомнила про Совет Магов… Помнишь, впервые увидев Филаю, ты сказал, что почувствовал в ней свет? Такое бывает только у абсолютных белых магов, светлая энергия довлеет над ними…

— И что?

— Я знаю и чувствую, что Филая, по-прежнему, белый маг, но тот свет… он уже не такой… А теперь представь Совет Магов… Верган сказал, что они все обратились к чёрной магии или стали нейтральными…

— Да,– нахмурился Люк, начиная догадываться, к чему ведёт сестра.

— Это значит, что Совет Магов будет распущён. Чтобы собрать новый Совет, потребуется немало времени.

— Ты хочешь сказать, что Властителей лишили одной из трёх опор?

— Я хочу сказать, что это была провокация,– Лора прямо взглянула в глаза брату.– Нас с тобой обманули! Ливаром просто-напросто пожертвовали. Те двое, у которых остались амулеты, спровоцировали нас на применение Силы Властителя, они знали, к чему это приведёт.

— Нас - возможно, но Веора-то никто не провоцировал, когда он применил Силу первый раз.

— Да, он сказал, что Ларенс чувствовал, что его мать жива. Первый раз вышло случайно, согласна. Вероятно, тогда-то похитители амулетов и решили закрепить успех.

Люк скрестил руки на груди, недовольно поморщившись:

— Если следовать твоей логике, то следующий удар будет нанесён по Лиге Омикрон или по Особому Блоку, да?

— Д-да… и если ещё учесть, что Лига Омикрон и Особый Блок сейчас и без того не в лучшей форме (недавно завоёванные галактики - весьма шаткая конструкция), то Совет Властителей беззащитен, надо думать, как никогда.

— То есть наши похитители знали о существовании Совета Властителей; знали, где хранятся защитные амулеты; имели доступ в Совет Магов, в Особый Блок и в Лигу Омикрон; не привлекая никаких подозрений, выкрали амулеты и собирались с их помощью уничтожить Властителей,– подытожил Каренс.– Лора, тебе не кажется это слишком надуманным? Кто мог всё это знать и провернуть?

— Помимо Властителей эти тайны известны всегда троим смертным - главам наших трёх форпостов.

— Филае, Долону, Балсаку. Но как мы могли не почувствовать этого?! Как не почувствовали этого прежние Властители?!

Лора потянула за цепочку, висящую на шее, извлекая из-под рубашки амулет.

— Он позволяете не просто скрывать эмоции, он позволяет делать их любыми! Хочу я, чтоб ты чувствовал мою радость, счастье, любовь - и ты никогда не увидишь истину!

Люку вдруг стало не по себе. Ему представилась Филая, которая умело скрывала свои мысли, утверждая, что это старая привычка. И свет, всегда идущий от главы Совета Магов, вполне мог быть «сгенерирован» амулетом. К тому же именно она сказала Люку, что видела такой амулет у Ливара. Неужели она разыграла весь этот спектакль и подставила Ливара? И кто тогда её второй сообщник?

Лора читала мысли брата и ощущала всё большую тревогу.

— И что теперь будем делать?– спросил Люк.

— Пригласишь Филаю в гости во дворец под предлогом необходимости решить вопрос с новым Советом Магов. А дальше посоветуемся с Верганом и Веором, что делать. Но мне не верится, что это Филая.

— Амулет, Лора… Он делает Властителей слепцами!

**ГЛАВА 36.**

— Филая, Долон и Балсак,– задумчиво, растягивая слоги, повторил Верган.

Все Властители собрались в Воздушном Замке, едва «Лёгкий ветер» приземлился на королевском космодроме и император прочёл мысли Люка, сходящего с трапа.

— Невероятно,– прошептал Веор.– Неужели, действительно, возможен столь чудовищный заговор?

Верган и Лора (как и уговаривались) на совете сняли амулеты, чтобы не скрывать своих мыслей.

— Вообще, Лора права,– недовольно поморщившись, заметил Люк,– только эта троица была допущена к тайне амулетов, только они знали, где те хранятся…

Глава Властителей обвёл внимательным взглядом всех присутствующих и, понимая, что любые его домыслы всё равно будут ими прочитаны, сказал вслух:

— Долон и Балсак, насколько мне известно, служат Властителям уже более 10 тысяч лет, а вот Филая стала главой Совета Магов совсем недавно. До неё был Валод Гемон. В прошлый раз, Люк, когда ты рассказывал о Ливаре, я обратил внимание на его имя, а имя отца как-то упустил… Теперь я вспомнил, я ведь знал Валода, он был до Филаи.

В голове Вергана возникли картинки из прошлого: он, воспользовавшись магией, совершил страшное преступление - вызволил с планеты-тюрьмы какого-то бандита по просьбе Гиары и сразу после этого попал на суд в Совет Магов. Их глава - Валод - да и остальные члены Совета были так напуганы силой Вергана, что вместо традиционного наказания («метки» на лице) вынесли самый суровый приговор - лишить ВСЕХ магических способностей.

— Ты полагаешь, что Валод мог открыть сыну тайну амулетов?– с некоторой надеждой спросил Люк.

— А ты полагаешь, что Филая открыла Ливару эту тайну?– задал встречный вопрос Верган.

Каренс вдруг вспомнил своё пребывание в доме матери Филаи: как застал рано утром в спальне Филаи Ливара, как тот не раз намекал женщине о женитьбе, как она была прохладно-вежлива с ним. А что? Очень даже похоже, что Ливар надоел Филае, и она решила от него избавиться. Надо было лишь намекнуть Властителю о странном амулете Ливара, а дальше… Люк и сам всё раскопает.

— Нет, не могу поверить, что Филая вела такую игру!– запротестовала Лора, шокированная мыслями брата.

— Но очень правдоподобно,– потирая подбородок, задумчиво пробормотал Веор.– Однако, справедливости ради, надо проверить и версии с Долоном и Балсаком. Вот только как вы представляете себе эту проверку?.. Вызовем их сюда, прикажем раздеться донага, чтоб проверить, нет ли на них амулетов, и присягнуть нам в верности?

Лора даже вздрогнула, хотя прекрасно поняла, что Веор утрирует.

— В этом есть рациональное зерно,– кивнул Верган, но тут же уловил негодующий взгляд жены.– Я имею в виду не средства, а саму идею…

— Ну-у, средства можно выбрать и посложнее,– вдруг поддержал Люк и, не сумев остановить мысль о соблазнении Филаи, слегка покраснел.

Верган с трудом подавил лукавую улыбку и быстро спросил:

— Возьмёшь на себя Филаю?

Ответить Каренс не успел, хотя и собирался согласиться (и все это видели) - его перебила сестра. Причём от возмущения Лора даже поднялась со своего трона.

— Да вы что тут все… рассудка лишились?! Разве можно так с людьми?! Они же не куклы, у них есть чувства!

— А на их чувства никто и не посягает,– пожал плечами Верган.

— Вот как?!.. К Филае, значит, ты подсылаешь Люка… А двух других прикажешь мне соблазнить?!.. Как желаешь, дорогой, по очереди или, чтоб не терять время, сразу обоих?!

Монах подался вперёд, сам едва ни вскочив с трона, но вовремя взял себя в руки, понимая, что здесь не место для семейных скандалов.

— Ты хочешь предложить нам более гуманный метод?– жёстко процедил Верган.– Нет?.. Тогда не мешай! Когда разгребаешь грязь - нельзя остаться чистеньким!

— Давайте все успокоимся!– призвал Властителей к порядку Веор.– Что толку сейчас огрызаться друг на друга? У нас проблема, которую надо решать любыми способами и быстро! Совет Магов распущен, а это значит, что любой проходимец, обладающий хоть мало-мальски магической силой, может безнаказанно совершать любые преступления. Филаю надо проверить срочно и сразу же организовывать новый Совет Магов.

Верган перевёл вопросительно-требовательный взгляд на жену. Но та, ничего не ответив, покинула Воздушный Замок.

— Что ж, будем считать, что она закрыла глаза на наши методы,– подвёл итог глава Совета Властителей.– Люк…

Лору просто трясло от негодования. Мало того, что Верган никогда не был разборчив в средствах, так теперь ещё и брат тянулся туда же.

Женщина с трудом заставила себя сойти с трапа и, дабы не шокировать свиту императора (хоть в данный момент она и состояла только из четырёх высших офицеров), по обыкновению подала ему руку. Губы Монаха коснулись ледяных пальцев, однако он сделал вид, что не заметил этого.

— Она что, его с-супруга?– осипшим голосом выдавил Квалг на ухо Люку.

— Именно… А что, уже пропало желание с ней общаться?– подшутил над приятелем Каренс.

— Капитан Квалг Скар,– Лора представила Вергану, а заодно и офицерам, Шелеста.– Я пригласила его погостить у нас.

Император слегка кивнул гостю, по-военному отвесившему поклон одной головой, и перевёл взгляд на главу Совета Магов.

— Ну, а Филаю пригласил погостить я,– расплылся в лучезарной улыбке Люк.

— Рада встрече, ваше величество,– произнесла женщина.

Верган вновь отделался кивком.

— А кто из них адмирал?– тихо спросил у Люка Шелест, указывая глазами на офицеров, стоящих позади императора.– Я бы хотел сразу сдать ему крейсера…

— Сразу здесь ничего не делается,– Каренс повернулся к Вергану:– А где сейчас Франц? Тут на борту для него подарочек.

Верган, усмехнувшись, развёл руками:

— Хотел бы и я знать, где мой адмирал. Сегодня ночью едва ни заставил меня объявить в розыск её величество, а теперь даже не явился встречать.

Все рассмеялись, и лишь Лоре было не до смеха. Её не покидало тревожное ощущение, словно на замок надвигалась со всех сторон гроза, а вокруг находились лишь чужие люди, и не к кому было обратиться за помощью.

— Потом разберётесь с крейсерами,– отмахнулся Верган.– Идёмте во дворец. Обсудим всё за обедом… через час.

Все разошлись по своим покоям, чтобы приготовиться перед обедом.

Едва за Лорой и Верганом закрылась дверь, Монах недоумённо обратился к жене:

— Я не понял, какое отношение ко двору имеет этот капитан? Зачем ты его пригласила? Он что, такой большой друг Люка?.. Бывший контрабандист!

— Все мы бывшие контрабандисты, убийцы, Кровавые Монахи,– устав сдерживать эмоции, ответила Лора.

Сердце Вергана пропустило удар, воспоминания полоснули по живому. Несколько мгновений прошли в глухой тишине.

— Ты права,– наконец, отозвался Монах, медленно выдавливая каждое слово.– От прошлого избавиться тяжело.

Лора стремительно обернулась, в синем взгляде застыла боль и прохлада.

— Знаешь, почему сменяющий главу Совета Властителей обязательно должен «переступить все черты и грани»?– с горькой усмешкой спросил Верган, подходя ближе к жене.– Потому что в будущем ему приходится принимать порой очень страшные решения. Ты думаешь, с Филаей, Долоном и Балсаком мы поступаем жестоко?.. А почему ты не спросишь, что стало с Советом Магов?

В глазах женщины промелькнул испуг.

— Именно,– иронично покачал головой император.– Ты не хочешь знать правду, потому что догадываешься о ней. Ты боишься спросить меня, что там произошло, потому что понимаешь, что чёрные маги добровольно покинуть Совет незахотели.

— Что?.. Ты…– Лора запнулась, не зная, как спросить.

К горлу подступил комок, в ушах противно зазвенело. Хотелось ухватиться за какую-нибудь опору, но под рукой не оказалось ничего подходящего. Женщина порывисто выдохнула, отступая на шаг назад.

Верган понимающе закивал:

— «Как горько видеть охладевших, как страшно слышать их сердца,

 И сознавать, что в твоей жизни не будет этому конца...»

Императрица отвернулась, закрыв лицо руками.

— В-с-ё… б-о-л-ь-ш-е… н-е м-о-г-у…– выдирая из себя каждое слово, прошёптала она.

Монах удивлённо смотрел на всегда такую сильную и стойкую Лору и не верил своим глазам: она повернулась к оппоненту спиной, не собираясь отстаивать свою точку зрения; она не боялась показывать слабость; она забыла о гордости. Верган даже не был уверен, что она не плачет в этот момент.

— Лора?..– мужчина осторожно обхватил жену за плечи, поворачивая к себе и убирая её ладони от лица.

Нет, слёз не было, но в глубине синих глаз царило бесконечное страдание.

— Не трогай… меня… пожалуйста…– не столько услышал, сколько прочёл по губам Верган.

— Извини,– стойко глотая обиду, отозвался Монах.

Однако, чтобы выпустить любимую женщину из объятий, потребовалось немало силы воли, так хотелось прижать к себе Лору и утешить, что просто сводило руки.

— Скоро обед,– тихо вымолвил император,– невежливо будет, если ты не пойдёшь…

Женщина ничего не ответила, удалившись в спальню.

**ГЛАВА 37.**

Кларенс почувствовала, как по её спине нежно прошлась тёплая рука.

— Пора вставать, полдень давно пробил,– прошептал Веор над самым ухом женщины и коснулся губами её обнажённого плеча.– Нас ждут к обеду.

— Я не пойду,– в подушку отозвалась Королева Тайн и Смерти, пытаясь натянуть на плечи свезённое супругом одеяло.

— М-да? И как мне прокомментировать причину отказа?

— Можешь сказать, что ты всю ночь не давал мне спать.

Веор улыбнулся, водя пальцами по позвонкам жены. Да! Теперь официально - жены.

— А мне казалось, всё было наоборот. Но, знаешь, учитывая, что за обедом будут гости, не стоит посвящать всех в наши семейные тайны.

— Ещё и гости… Нет, не пойду.

— Между прочим, будут и Лора с Люком.

Кларенс чуть повернула голову, правда, не открывая глаз, и обречённо вздохнула:

— Ладно, сейчас встану.

Пальцы главы Белых Бандитов осторожно коснулись небольшого крестообразного шрама на левом плече женщины.

— Кларенс, можно задать тебе личный вопрос?

— Ну, рискни.

— Откуда этот шрам? Почему он не проходит? Четыре года назад, в нашу первую встречу, он был абсолютно таким же.

В мыслях Кларенс Веор увидел какой-то странный символ - круг и заключённые в него лепесток травы, змею и небесное тело. Символ оказался начертан на двери, однако за ней был лишь густой клубящийся туман.

— Не скажу. Это мой секрет,– объявила Королева Тайн и Смерти, наконец, открывая глаза и поворачиваясь к Веору лицом.

— Разве между мужем и женой должны быть секреты?– игриво повёл бровью мужчина.

— А как же! Обязательно! Иначе семейная жизнь станет невыносимой!

Веор не смог сдержать улыбки, Кларенс без труда умудрялась представить в виде шутки свои истинные аксиомы. И хотя мужчина доподлинно знал это, но сердиться на неё не мог.

Верган украдкой наблюдал за Лорой, старательно-непринуждённо беседующей с капитаном Скаром, сидящим подле неё. Кажется, речь шла о литературе и запретах на неё, но Монах особо не вслушивался, достаточно было и того, что все мысли Квалга занимали произведения Лтискана. А вот мысли Лоры, как очень сильно подозревал император, вряд ли были такие однонаправленные.

В то же самое время Люк развлекал Филаю рассказами о звёздных пиратах, Галактической Гвардии и своих давних приключениях. Из Кровавых Монахов на обеде присутствовали только Хостер и Токк.

— А где Орлан?– поинтересовался у них Верган.

— Не знаю,– пожал плечами Токк,– сам только утром вернулся. Мы с Октаном были в соседней системе. Там проходила ярмарка корабельных мастеров. Кстати, у нас появилось несколько предложений по поводу верфей, потом обсудим.

— Я видел Орлана вчера, у них с Гиарой были какие-то дела,– пожал плечами Хостер.– А сегодня - нет, не видел.

В этот момент открылись двери, и в столовую вошли Веор с Кларенс. Лора удивлённо посмотрела на Королеву Тайн и Смерти и вдруг резко перевела взгляд на Вергана.

«Она уже вернулась? Почему ты не сказал?– мысленно обратилась она к мужу.– А что с Вайджем и Оливером?! Где они?!»

«Извини, я забыл,– прохладно отозвался Монах.– Не волнуйся, всё в порядке с твоим Вайджем. Он в покоях Высокой башни».

«Что ты собираешься с ним сделать?!»

«Со смутьяном, мятежником и заговорщиком? Ничего. Предоставлю тебе право принимать это решение».

«Мне?– растерянно переспросила Лора.– Почему мне?»

«Боюсь быть слишком предвзятым,– усмехнулся Верган, не сводя пристального взгляда с супруги.– К тому же, принимать правильные решения - твой удел…»

Внезапно император замолчал, уставившись на Кларенс, впрочем, другие присутствующие смотрели туда же. Почему-то Шелест совершенно растерянный стоял на ногах, а у него на шее практически без чувств висела Кларенс, повторяя одно и то же имя - Главк.

Веор ощутил страшный спазм, словно всё его тело связали в тугой узел. Преодолеть столько барьеров и преград, чтобы вновь вляпаться в ту же историю? Судьба шутила с ним слишком жестоко! Воспоминания, нахлынувшие на Кларенс, резали мужчину по живому. Ничего не сказав и не сделав, глава Белых Бандитов просто развернулся и покинул столовую.

Тем временем Кларенс, кажется, действительно потеряла сознание или ей сделалось плохо, поскольку все тут же засуетились вокруг неё, усаживая в кресло, наливая воду. Но Вергана сейчас больше занимал кузен, поэтому император, бросив и родных, и гостей, поспешил вслед за Веором.

— Совсем плохо?– поинтересовался император, заходя в покои двоюродного брата.

Тот сидел за письменным столом, подперев голову руками. Услышав вопрос, Веор насмешливо хмыкнул.

— Чувствую себя полным идиотом. Поверил ей, что с романами на стороне покончено! А самое смешное - дня не прошло, как мы подписали бумаги о браке.

— Подожди, может там ещё ничего и не будет,– присаживаясь на соседний стул, попытался ободрить брата Верган.

Веор снисходительно посмотрел на Монаха, словно на не слишком умело обманывающего ребёнка.

— Брось, я ведь тоже читаю мысли. Любовь всей её жизни!.. Трагедия юности!.. Навсегда разлучённые сердца!.. Всё, это конец!

— Ты что, не знаешь Кларенс?!– возмутился Верган.– Она бросит его через неделю! Кто он и кто она! Думаешь, она станет с ним летать на его транспортнике, перевозить пассажиров и грузы? Она сейчас находится под прессом прошлого. Но прошлое коварно, оно имеет свойство лелеять в памяти светлые воспоминания и стирать неприятные. Как только она узнает его ближе, она разочаруется…

— Нет, по-моему, чувства Кларенс сильнее.

Император отрицательно покачал головой, положив ладонь на плечо брата:

— Ошибаешься, Кларенс импульсивна, порывиста. Постоянство чувств - это не про неё.

— О, мне сразу стало легче,– скептически заметил глава Белых Бандитов, откидываясь на спинку кресла.

— Ты любишь её? Борись за неё! На твоей стороне огромное преимущество. Ты читаешь её мысли и можешь предугадывать шаги. Ну, так и сделай её жизнь непредсказуемой! Она не выносит скуку и однообразие - предупреждай её поступки! Будь быстрее и импульсивнее, чем она! Будь сильнее её!

Внимательно посмотрев на брата, Веор иронично поинтересовался:

— Отчего же ты не борешься за свою любовь?

Монах скрестил руки на груди в закрытом жесте:

— У меня совсем другая история. Долго рассказывать.

— А я никуда не тороплюсь, теперь у меня полно свободного времени!

— Да нет, не стоит. Мы с Лорой слишком разные… для нас нет вариантов…

— Но ведь Лора вышла за тебя замуж, значит, любила,– возразил глава Белых Бандитов.

Верган плотно сжал губы, словно боролся с желанием ответить, потом двинулся в сторону двери, собираясь уйти, однако Веор удержал его.

— Вот, именно в этом и заключается ваша с Лорой проблема. Вы держите всё в себе. Такие ли уж вы разные? Я бы сказал, что скорее даже наоборот. Чувства у вас всегда на втором плане, главное - рассудок. Вы давно убедили себя, что порывы сердца можно заглушить. Да, вы действительно сильные, гордые, никогда не жалуетесь, не просите помощи… Вы оба холодные и непреклонные, вам тяжело пойти на компромисс и тяжело сделать первый шаг навстречу друг другу. Вам присуще состояние одиночества, вы ошибочно полагаете, что черпаете в нём силы… Но на самом-то деле, вы разрушаете и себя, и мир вокруг вас! Если всё время не давать выхода своим чувствам, то рано или поздно случится взрыв, катастрофа!

— Я не понял, кто к кому пришёл с советами?– насмешливо спросил Верган.

— Вот видишь? Опять закрываешься, отшучиваешься.

— Ну, ладно, ладно… Я подумаю над твоими словами. А ты подумай над моими.

**ГЛАВА 38.**

Императрица остановилась перед покоями Высокой башни. В этой части замка ей ещё не приходилось бывать, но она знала, что эти апартаменты призваны заменять темницу для высокопоставленных пленников.

В коридоре находилось шесть стражников, несших круглосуточный караул. При виде королевы воины вытянулись по струнке, прижав щиты к груди. Лора приблизилась к двери и велела ближайшему стражнику отпереть. Широкий железный засов медленно отъехал в сторону. Первым в башню зашёл воин, зорко осматривая помещение. Пленники вели себя спокойно: старший, с чёрной повязкой на глазах, лежал на диване, другой стоял возле резной оконной решётки, всматриваясь вдаль.

— Ступайте,– велела императрица стражникам, зашедшим вместе с ней.

Воины беспрекословно повиновались. Правда, начальник стражи тут же послал одного из них доложить Вергану о визите его супруги.

— Тётушка…– двинулся было к Лоре Оливер, но остановился в растерянности и перевёл настороженный взгляд на Хмурого Бога.

Вайдж принял сидячее положение, повернув голову в сторону, где стояла женщина.

— Оливер!– на глаза императрицы выступили слёзы.

В следующую секунду Всадник Белых Ночей, уже без колебаний, бросился к Лоре, заключая её в крепкие объятья.

— Ты жив… как же я рада тебя видеть…– целуя небритую щёку племянника, шептала женщина.– Ты живой… невредимый…

Ноги королевы безвольно подкосились, но Оливер удержал её и тут же усадил на диван рядом с Вайджем.

— Вот видишь! Я же говорил, она не могла измениться!– горячо воскликнул Всадник Белых Ночей.– Так было нужно! Она не с Кровавыми Монахами, не с Верганом!

Лоре показалось, что комната пошатнулась, и потолок с катастрофической быстротой летит на неё. Странная темнота окутала всё вокруг, и тишина больно надавила на барабанные перепонки.

Очнулась женщина от того, что кто-то хлопал её по щекам, приводя в чувства.

— Тётушка, что с тобой?!.. Лора, очнись!– Оливер поднёс к её губам стакан с холодной водой.– Вот, выпей… станет легче!

Императрица сделала несколько глотков и со смесью страха и испуга посмотрела на мужчин. Что она могла им сказать? Если уж Люк не смог переубедить своих друзей, то с чего она взяла, что это удастся ей?

— Тебе лучше?– заботливо поинтересовался Всадник Белых Ночей.

— Оливер, успокойся,– остановил друга Хмурый Бог.– Ты что, не видишь?.. Она пришла сюда убеждать нас отказаться от коалиции, не вставать на пути её мужа… Ведь так, Лора?

— Вайдж,– с болью в голосе прошептала королева, взяв мужчину за руку,– мы пережили с тобой столько испытаний, что ты стал мне дорог, как родной брат. Я бы никогда не посмела сказать тебе неправду.

Хмурый Бог горько усмехнулся, лишь покачав в ответ головой.

— Я знаю, ты не изменишь своего мнения о Вергане,– ещё тише произнесла Лора,– но каким бы он ни был, в той жуткой войне Кровавых Монахов он не участвовал. Более того, он спас жизни мне, Кларенс Мерн и тебе.

— Что?– недоверчиво переспросил Вайдж.

— Пленение в системе Манзас… Это он нас обоих вытащил оттуда.

Хмурый Бог долго молчал, и это молчание казалось женщине бесконечным. Однако услышать ответ Лора боялась даже больше, чем не услышать ничего. Наконец, Вайдж подал голос:

— Зачем Верган спас тебя - это понятно, зачем меня - нет, но уверен, что у него были отнюдь небескорыстные мотивы. Но даже несколько хороших поступков не перечеркнут того, что он творил многие века… Спроси у родных тех, кого он убил или сломал жизни, чего стоит его пара добрых дел?!

— Вайдж, ты несправедлив,– дрожащим голосом отозвалась королева.– Мы все убивали, в том числе и ты! На нас на всех кровь!

— С той лишь разницей, что мы сражались за людей, за кров, за веру! А он делал это в своё удовольствие, из прихоти!

Лора медленно, словно во сне, поднялась с дивана и направилась к выходу, глотая слёзы и обиду. А самое страшное было то, что Вайдж говорил истинную правду.

Известие о том, что королева у пленников, император встретил с внешним спокойствием. Поблагодарил стражника и велел возвращаться на пост. Рико же, находившийся в это время в кабинете сына, весь задёргался, словно на иголках.

— Верган, что ты делаешь?!– возмутился он.– Этих мятежников давно следовало повесить! На коронации они пытались тебя убить, потом поднять восстание против тебя! А ты поселил их в шикарных покоях, исполняешь все желания, да ещё и жене позволяешь ходить к ним!

— И что?– словно ни в чём не бывало, пожал плечами император.

Впрочем, его хладнокровие было лишь внешним, на самом деле Вергану хотелось немедленно броситься в Высокую башню и… А вот что делать дальше Монах не знал. Вайдж волновал его вовсе не в связи с повстанческим движением, а в связи с Лорой. Верган прекрасно помнил, как она молила его о спасении Хмурого Бога. «Я готова умолять тебя на коленях, если это поможет Вайджу. Я готова на что угодно… Во мне не осталось больше гордости…»– сказала тогда Лора, и Верган до сих пор не мог забыть этих слов.

Да, Кровавый Монах, прозванный когда-то Равнодушным за скупость чувств, неистово ревновал! И, сознавая это, злился на себя и на Лору, и на весь свет.

— Как что?!– вскочил с кресла старик.– Хмурый Бог коварен и опасен! Если он и не сможет смутить своими речами Лору, то это не значит, что и не сможет причинить вред ей! А теперь ещё и будущему наследнику! Или ты забыл, что твоя жена беременна?!

Верган изумлённо посмотрел на отца.

— Что-о-о?– только и смог выдавить он.

— Что?!– развёл руками Безжалостный Монах, вновь опускаясь в кресло.– Разве ты не воспользовался моим советом в ту ночь?

— Я…– император напряжённо выпрямил спину и быстро ответил:– я не намерен с тобой это обсуждать!

Рико не стал обижаться, к тому же цели он и так достиг - Вергану не хватило выдержки - ничего не объясняя, он встал из-за стола и покинул кабинет.

«Или ты забыл, что твоя жена беременна?»– повторял и оправдывал себя император, следуя в Высокую башню. Однако уговорить себя, что им движет только забота о здоровье Лоры и будущего ребёнка, Монах так и не смог. Поэтому, когда Верган едва не налетел на жену, сворачивающую из бокового коридора, первое, что сделал император - спросил:

— Что так быстро? Старая любовь заржавела?

От неожиданности Лора отпрянула назад и, видимо, к счастью, не расслышала слов Монаха. А тот, заметив застывшие в глазах женщины слёзы, едва не зарычал от ярости и бессилия.

— Идём,– жёстко процедил Верган, ухватив женщину под локоть, и потянул за собой.

**ГЛАВА 39.**

— Прости меня…– прошептала Кларенс, едва сдерживая слёзы.

Они со Скаром уединились в галерее западного крыла дворца. Здесь было тихо, даже стражники в коридорах отсутствовали.

— Клянусь, я не знала, что ты жив,– прислоняясь спиной к холодному мрамору стены, кусала губы Королева Тайн и Смерти.

Мужчина неловко пожал плечами:

— Разве что-то изменилось бы, если б знала?

— Изменилось!– решительно заявила Кларенс.– Я бы последовала за тобой!

— На Лоун? На планету-тюрьму, с которой нет выхода?

— Я любила тебя! Я хотела быть с тобой, несмотря на запрет семьи! Именно поэтому отец с Лойдом убедили меня, что ты погиб при побеге…

Шелест опустил взгляд в пол, воспоминания тех жутких дней разрывали его сердце. Сколько бессонных ночей он провёл на Лоуне, думая, что лучше было бы погибнуть, чем оказаться в тюрьме. Похищение особы королевской крови - таково было обвинение, а приговор - десять веков на планете Лоун - стопроцентная смерть. Самые стойкие не протягивали там и нескольких лет. Планета без каких-либо признаков цивилизации, куда бросают всех: убийц, воров, бандитов, неугодных. Если хочешь пожить немного подольше, вынужден прибиваться к какой-нибудь группе преступников и жить по их законам. Как выжил на такой планете юный поэт, с чистой душой и ранимым сердцем? Это была слишком страшная история, вспоминать не хотелось!

— Ты осуждаешь меня?– тихо спросила Кларенс.– Не веришь?

Капитан Скар медленно покачал головой:

— Нет. Похоже, это ты себя осуждаешь и не веришь себе.

— Да. Ты прав. Мне всю жизнь кажется, что я проявила слабость… позволила уговорить себя, обмануть. Я не должна была слушать Роберта… Не должна была верить!

Главк осторожно коснулся предплечья женщины:

— Не вспоминай. Прошлое уже не изменить.

Королева Тайн и Смерти виновато посмотрела на мужчину - единственного мужчину, которого она любила в своей никчёмной жизни.

— Когда ты покинул Лоун?

— Около двух веков назад.

— Почему ты не разыскал меня?

Шелест печально улыбнулся:

— Я разыскал. Это было несложно. Сложно было решиться на встречу. Я не решился.

— Почему?!– с болью в голосе вскрикнула Кларенс.

— Ты была замужем. Самый продолжительный брак в галактике Диадор с блистательным королём Файлера.

— Я никогда не любила его,– потупив взор, проронила Королева Тайн и Смерти.

— Я слышал о твоих якобы многочисленных романах,– вздохнул Скар,– но, зная тебя, не поверил в эти сплетни.

Женщина застонала, стиснув зубы, и отвернулась к стене.

— Кларенс, ты что?– неуверенно коснувшись ладонями подрагивающих плеч Королевы Тайн и Смерти, спросил Шелест.

— Зная меня?.. Ничего ты не знаешь! Всё это правда!– яростно процедила женщина.– Нет ни одной сплетни, которую бы я не воплотила в жизнь! Среди моих любовников был даже брат моего мужа! Я проводила время в праздных забавах, охотах и войнах! У меня… жуткая биография!

Капитан Скар решительно развернул Кларенс к себе лицом:

— Зачем ты мне всё это рассказываешь?!

— Потому что люблю! Не могу врать, противно! Лучше узнай правду от меня, чем от других!

— И что я должен делать с этой правдой?– растерянно выдавил Шелест, отпуская плечи женщины и отступая назад.

Королева Тайн и Смерти испугалась, что Главк собирается уйти.

— Что угодно,– в отчаянии выпалила она,– только не отворачивайся, не покидай меня!

— Я… Кларенс… мне… надо подумать…– избегая смотреть женщине в глаза, проронил Скар и вдруг резко развернулся и направился к двери.

— Главк!– уже в никуда крикнула Королева Тайн и Смерти и, сползая по стене, тихо прошептала:– Я люблю тебя…

Сидя на прохладном полу, Кларенс подтянула к себе колени и уткнулась в них лицом. Хотелось плакать, но слёз не было. Вместо этого в сердце поселилась тупая боль и бездыханная тишина.

Внезапно Королева Тайн и Смерти почувствовала на себе чей-то колючий взгляд. Однако, вскинув голову, она застыла, не пытаясь даже подняться на ноги. Мужчина, стоявший над ней, сжимал в руке кинжал.

По губам Кларенс скользнула печальная улыбка.

— А сможешь?– тихо спросила она.

— Смогу!

— Давай…

Королева Тайн и Смерти закрыла глаза, запрокидывая голову назад, тем самым открывая шею.

**ГЛАВА 40.**

Лора с изумлением наблюдала за Верганом, мечущимся по гостиной из стороны в сторону, словно лазг по клетке. Но выяснять причину такого поведения, ей почему-то было страшно. Женщина неуютно поёрзала на диванчике, куда её усадил муж, как только они уединились в покоях, и всё-таки не выдержала.

— Что происходит?– глухо спросила она.

Император резко остановился, посмотрел на Лору, потом снова отвернулся и продолжил курсировать по комнате.

— Верган, у меня уже голова кружится от твоих хождений,– через некоторое время вновь подала голос женщина.

Монах тут же подлетел к жене:

— Позвать Хорсе?.. Я сейчас!..

Мужчина уже было дёрнулся с места, но королева ухватила его за рукав.

— Верган, мне не нужен доктор. Успокойся и скажи, наконец, что тебя так взволновало?

— Меня?– удивлённо повёл бровью император.– Меня совершенно ничего не волнует… то есть единственное, что меня волнует - твоё здоровье.

«Глупо, глупо ревновать,– уговаривал себя мужчина.– Я никогда не страдал из-за чувств! Это удел слабых! Вот только какого дьявола она вышла от Вайджа вся в слезах?!»

Монах вдруг наклонился к лицу Лоры и жадным поцелуем впился в её губы.

— Верган! Прекрати!– упираясь ладонью в грудь мужа, остановила императрица.– Твоё поведение меня пугает!

— А меня твоё,– мрачно буркнул мужчина, выпрямляясь и отступая на шаг.

— Что?.. О чём ты?

— Ты знаешь о чём. Точнее - о ком!

Лора непроизвольно поднялась на ноги:

— Нет. Поясни.

— О Вайдже!– резко бросил Монах, скрипнув зубами.

На какое-то мгновение женщина даже лишилась дара речи. Она не могла поверить, что всё начинается сначала.

— Ты опять за своё?!– возмутилась королева.– Я не стану больше обсуждать эту тему!

Лора гневно взглянула на мужа и ушла в спальню, напоследок хорошенько хлопнув дверью. Однако Верган не собирался пускать ситуацию на самотёк и дожидаться, когда супруга вновь сбежит из дома, надо было выяснить всё раз и навсегда.

— А я стану!– объявил император, заходя в спальню и хлопая дверью ничуть не тише.– Я имею право знать, почему моя жена выходит от постороннего мужчины со слезами на глазах?! Почему она постоянно печётся о его безопасности и бегает к нему на встречи?!

— Я тебе уже отвечала, что Вайдж - мой друг!– теряя терпение, произнесла Лора.

— Неубедительно!

— А почему я должна тебя убеждать?! Почему мне надо постоянно оправдываться перед тобой и что-то объяснять?! Я никогда не давала поводов для ревности! Брак для меня всегда был священен!

Верган натянуто рассмеялся:

— Только не надо рассказывать мне о браке! Ты чёрти сколько лет числилась в официальных отношениях с Шингом! Кстати, что-то он давно не появлялся…

— Причём здесь Шинг?!– оторопела Лора, изумлённо глядя на мужа.

— Как причём?! А святость брака?!.. Скажи, твой аномальный брак с Шингом тоже был священен, м?! Именно поэтому ты всегда отказывала мне?! А другим ты тоже отказывала?! Вайджу отказывала?!.. Все три года, что провела в его лагерях сопротивления, м?!

Женщина судорожно вздохнула, краснея и бледнея попеременно.

— Верган, оп-помнись… Что ты н-несёшь?..– запинаясь, выдавила она.

Монах приблизился вплотную к Лоре и, крепко ухватив её за плечи, встряхнул.

— Отвечай!– приказал император.

— У тебя паранойя!

— Отвечай!

— У меня никогда, слышишь, никогда не было близких отношений с Вайджем!– вскричала Лора, пытаясь высвободиться из рук мужа, однако тот держал её крепко.

— Сними амулет и скажи это ещё раз,– тяжело дыша, прохрипел Властитель.

На глаза женщины сами собой навернулись слёзы обиды.

— Отпусти меня немедленно,– процедила она.

Но вместо ответа Верган попытался сам снять амулет с жены. На этот раз Лора не сдержалась и залепила Монаху хорошую пощёчину. Тёмный взгляд императора полыхнул обжигающим огнём. Крепко прижав к себе королеву, мужчина припал губами к её нежным устам. Лора попробовала вывернуться, как неоднократно проделывала это раньше (в том числе и с Верганом), но муж оказался на чеку: подхватив её на руки, Монах опустил женщину на постель, пристраиваясь рядом.

— Не смей! Если ты ещё раз прикоснёшься ко мне против моей воли…– голос Лоры сорвался, продолжить она уже не смогла.

Но и этого оказалось достаточно. Император мгновенно отстранился, принимая сидячее положение.

— Про-о-отив… Именно! Ты всегда против!– с досадой стукнул кулаком по покрывалу Верган.– Я всё время чувствую себя виноватым! Ты не даёшь мне забыть, что однажды я принудил тебя к браку! Ты не даёшь мне забыть обо всех моих прошлых грехах! Я не могу так больше!

Монах быстро поднялся на ноги и вышел из комнаты. А Лора уткнулась в подушки и расплакалась.

**ГЛАВА 41.**

— Ну, что, умники? Чья была идея наведаться в халупу Жгута?– прошипела Гиара, тщетно пытаясь согнуться пополам.

Все трое: Гиара, Орлан и Трец Конн раскачивались на верёвках, подвешенные к балке на потолке, причем кверху ногами и со связанными за спиной руками, начиная прямо от локтя.

— Ты сама сказала, что доказательства против Хмурого Бога тебя не устраивают,– напомнил Чистюля.– И вообще, это твой дружок нас сюда завёл!

— Он мне не дружок!

— Я ей не дружок!– одновременно с женщиной откликнулся Холёный.– К тому же я не навязывался вам в помощники! Сами упросили показать, где обитал этот помешанный Жгут!

— Показал, спасибо,– хмыкнула Гиара.

— А знаете, те ребята, что нас здесь подвесили, мало походили на повстанцев,– заметил Орлан, изо всей силы дёргая руками.

— Что ты делаешь? Ты лишь затянешь верёвки ещё туже!– предупредила Гиара.

— Я знаю.

Объяснять и вселять ложную надежду Монах не стал, но продолжил свои манипуляции. Если бы ему удалось стереть руки в кровь, и хотя бы капля попала на магический браслет, то у пленников был бы шанс на свободу.

Со стороны двери послышались шаги и голоса.

— Кажется, наш альбинос вернулся,– недовольно буркнул Конн, к которому беловолосый, возглавлявший их пленителей, был настроен весьма недружелюбно (наверное, за то, что Трец обозвал его «ходячим мертвецом» - из-за цвета волос, белизны кожи и чёрных глаз).

— Проходи, проходи,– послышался голос альбиноса.– Подарок, о котором я тебе говорил внутри.

Увидев вошедшего, Орлан стиснул зубы от бессилия и замотал головой:

— Отец, как ты мог?!

Рико тут же остановился и с ненавистью зыркнул на «ходячего мертвеца».

— По кой чёрт ты меня сюда притащил?!– визгливо возопил он.– С ума сошёл?!

Альбинос безразлично пожал плечами:

— Мне, конечно, ничего не стоило убить твоего сына, но я подумал, вдруг ты потом рассердишься. Так что? Убивать всех троих?

— Нет!– оборвал Безжалостный Монах.– Этого крайнего я вообще не знаю, пускай твои ребята избавятся от него…

«Мертвец» сделал знак, и двое здоровенных парней срезали верёвку над Холёным и выволокли его из помещения. Гиара проводила Треца Конна долгим прощальным взглядом и прикрыла глаза, погружаясь в воспоминания.

— Ну, а с этими что?– насмешливо поинтересовался альбинос.– Девчонку тоже убьём?

— Не смей!– выкрикнул Орлан, отчаянно задёргавшись.

Рико раздосадованно сплюнул: «Ну, что за напасть такая на моих сыновей?! Сначала Эриктон, потом Верган, теперь и этот болван! Она их что, привораживает?!»

— Ну, что ты,– ехидно отозвался отец.– Зачем же убивать своих? Правда, Гиара?

Безжалостный Монах вынул из-за пояса кинжал, но, соизмерив расстояние до верёвки и свой рост, повернулся к альбиносу.

— Освободи её. Она будет с нами заодно.

— Что?– «мертвец» посмотрел на старика так, словно тот спятил.

— Она, конечно, строптивая девчонка и иногда забывается, но всегда возвращается… к повелителю,– Рико многозначительно посмотрел на альбиноса.

Как не странно, тот его понял и даже довольно усмехнулся.

Затянутая в перчатку рука безбожно заныла, Гиара не стала открывать глаза. Женщина кожей ощущала на себе пронзительный взгляд Орлана.

«Мне неважно его мнение,– бормотала она про себя.– Пусть думает, что хочет…»

Гиару опустили на пол и освободили от пут.

— Ну, что, деточка? Вспомнила, на чьей ты стороне?– вредно поинтересовался Рико.

С каким бы удовольствием Гиара сейчас стёрла с физиономии этого старикашки его ухмылку, но «печать повелителя» надёжно охраняла хозяина от любых посягательств раба.

— Вспомнила,– тихо ответила женщина.

— Объясни это моему непутёвому сыну,– потребовал Рико,– а то он, кажется, неравнодушен к тебе!

Поскольку Гиара сидела на полу, уровень её глаз совпадал с уровнем глаз Орлана. Однако женщина чувствовала себя смотрящей снизу вверх.

— Я… всегда… была и буду… на стороне Рико,– с напряжённой жёсткостью выдавила она.– Ни тебе, ни твоему братцу я ничего не должна.

Гиара, наконец, нашла в себе силы подняться на ноги и, не глядя больше на Орлана, подошла к Безжалостному Монаху.

— Если б я могла - убила бы тебя,– прошептала она, посмотрев Рико прямо в глаза.

Старик расплылся в злорадной улыбке:

— Но ты не можешь! Мучайся от сознания этого!

— Что будем делать с твоим сынком?– перебил альбинос.

— Пускай посидит тут под присмотром твоих ребят,– отозвался Безжалостный Монах.– Только снимите с него браслет, чтобы магией не воспользовался. И с потолка спустите.

**ГЛАВА 42.**

Лора проснулась уже за полночь. Она и не заметила, как провалилась в сон. Вергана рядом, разумеется, не было.

Поднявшись с постели, женщина умылась, стерев следы слёз, привела в порядок одежду и причёску и решительно посмотрела на себя в зеркало.

— От глупых страхов надо избавляться,– сказала она себе и направилась в кабинет, находившийся по другую сторону гостиной.

Однако, оказавшись у двери, Лора замялась, сотни вопросов мучили её. Она опасалась, что, увидев её, Верган просто не захочет разговаривать, отвернётся. Затаив дыхание, императрица осторожно открыла дверь. Как она и предполагала, муж был в кабинете, просматривал груду толстых папок и голограммных кристаллов, почти засыпая над ними.

Услышав шаги, Верган поднял взгляд, мотнул головой, желая избавиться от видения, и вдруг понял, что ему это не грезится.

— Лора?..– мужчина обеспокоенно вскочил на ноги.– Что случилось?!

— Ничего,– быстро ответила императрица.– Я… я… г-говорила с Орланом (после возвращения)… он сказал, что ты… все ночи проводишь в кабинете над документами, почти не спишь.

Верган непонимающе смотрел на супругу, не находя, что ответить и как реагировать.

— Так нельзя,– после продолжительной паузы, произнесла Лора и закрыла лицо ладонью, сжав пальцами виски.

Разумеется, она пришла сюда не за этим, но сделать шаг к примирению оказалось не так просто. Хотелось, как в детстве, развернуться, убежать и спрятаться в библиотеке. Женщина вопросительно посмотрела на мужа.

— Хорошо,– растерянно пробормотал тот,– я буду больше времени уделять сну.

— Хорошо,– кивнула Лора и вышла из кабинета.

«Глупее этой речи ты ещё ничего не произносила!– ругала себя императрица, возвращаясь в спальню.– Что он подумает? Это было ужасно!»

— Больше времени уделять сну… Больше времени уделять сну…– барабаня пальцами по столешнице, повторял Верган, то и дело поглядывая на дверь.– Больше времени…

Верган вышел из-за стола, но тут же вернулся и сел на место.

— Нет, это слишком быстро,– остановил он себя.– Ещё подумает чего-нибудь нехорошее.

Работа с документами тут же встала, однако и сонливость как рукой сняло.

— Ну, в самом деле, не из-за распорядка же твоего дня она приходила?– терзался догадками император.– Впрочем, с неё станется. Выходит умирающего зверя, а потом не знает, что с ним делать…

Помучившись ещё немного, Верган всё-таки не выдержал и пошёл в спальню.

К его удивлению, Лора не спала - прогуливалась по балкону.

— А ты сама почему не ложишься?– остановившись в дверном проёме, глухо спросил мужчина.

Императрица вздрогнула, резко обернувшись:

— Я?.. Я ложусь… Уже ложусь.

Потупив взор, женщина направилась в комнату, но остановилась возле мужа и, несмело взглянув на него, сказала:

— То, что я говорила там, в кабинете… я не думала об этом… То есть я, конечно, думала, это тоже важно, но… в тот момент это было не главное… В тот момент,– снова поспешила уточнить Лора, чувствуя как румянец начинает заливать её щёки.– В общем, это было глупо… я понимаю…

— Можно я тебя обниму?– перебив жену, спросил Верган.

— Да. Что?

Женщина замерла, напряжённо всматриваясь в лицо Монаха.

— Обниму,– не отрывая глаз от Лоры, повторил тот.

— Ты… ты же мой муж… м-можешь не спрашивать,– взволнованно отозвалась императрица.

Мужчина сделал шаг к супруге и обнял. Правда отстранился довольно быстро и тихо произнёс:

— Здесь прохладно, идём в комнату.

Оказавшись в спальне, тускло освещённой приглушённым голубоватым светом лернопалов, Лора стянула с себя жакет и застыла в замешательстве. Она чувствовала себя девчонкой, впервые оставшейся наедине с мужчиной.

— Если хочешь, я могу лечь в гостиной,– предложил Верган, успевший уже избавиться от рубашки и разбиравшийся с застёжкой ремня.

— Да нет, это совершенно ни к чему,– пробормотала Лора, нервно расстёгивая зауженные манжеты блузки, однако те никак не поддавались.

Видя мучения жены, мужчина приблизился к ней и спокойно расстегнул пуговицы на рукавах.

— Спасибо,– выдавила императрица, поспешно расстёгивая пуговицы и на самой блузке.

Но дальше процесс снова встал.

— Молния на юбке сзади? Помочь?– неуверенно спросил Верган.

Лора кивнула, но тут же замотала головой. Тем не менее, муж осторожно повернул её за плечи к себе спиной. Женщина ощутила его горячее дыхание у себя на затылке, и по всему телу побежала дрожь.

В этот момент раздался громкий стук в дверь апартаментов.

**ГЛАВА 43.**

Кларенс была без сознания. Хорсе зашил глубокую кинжальную рану под ключицей, но привести в чувства женщину так и не смог.

— Что с ней?– мрачно спросил император, заходя в медлабораторию.

Лора порывисто приложила пальцы к губам при виде неестественно бледного лица Кларенс.

— Тяжёлое ранение, большая потеря крови. Если бы её нашли раньше…– врач удручённо покачал головой.

— Она умрёт?– едва слышно просила императрица.

— Ваше величество прекрасно разбирается в медицине - вы знаете, что бывают невероятные случаи. От нас с вами уже ничего не зависит, будем молиться.

Верган кивнул Хорсе на дверь и, когда тот вышел, хмуро сказал:

— Надо срочно найти Веора.

Королева в ужасе покачала головой:

— Нет! Он не мог такое сделать!

— Кларенс сама виновата,– жёстко процедил Монах.– Никогда не умела вовремя разобраться с любовниками! Странно, что её не убили раньше!

— Верган!– окрикнула Лора.– Прекрати! Она жива!

— Ты сама слышала, её спасёт только чудо!

— Мы можем совершить это чудо!

Глава Властителей категорично покачал головой:

— Нет! Ни при каких обстоятельствах! Если мы третий раз используем Силу, мир погрузится во мрак!

— Я… я помню… несколько лет назад… когда я умирала,– взволнованно, прерывисто дыша, начала Лора,– ты призвал Совет Властителей… Они спасли меня!

— Нет, они спасли меня,– вздохнув, ответил Верган.– Я никогда не забуду ту ночь, я был в отчаянье, что довёл тебя до самоубийства. Я лишь хотел раз и навсегда испортить твою репутацию, поссорить тебя с семьёй и друзьями. Так мне было бы проще вырвать тебя из того мира, где ты пребывала и считалась Святой. Я не предвидел, что между позором и смертью ты выберешь смерть. Совет Властителей не собирался тебя спасать, но, видя моё состояние, они испугались за будущее нового Совета. Тогда я не понимал, что двигало ими, теперь знаю точно. Они вложили в меня много сил и времени; плохо или хорошо, но всегда контролировали меня. Не получи я то, чего требовал - они не смогли бы дальше осуществлять свой контроль. Только преклонение перед ними сдерживало демонов, бушевавших во мне тогда. И они уступили. Они использовали Силу, чтобы спасти тебя. Всплеск тёмной энергии прокатился по Вселенной. Именно с той поры Кровавая Империя начала растекаться жутким пятном по многочисленным системам и галактикам. Белые маги остались в меньшинстве и не могли противостоять. А я… я почувствовал себя неуязвимым… чем немало напугал тогда Совет Магов, они даже наказали меня, заклеймив, а потом и лишив магических способностей.

Лора внимательно смотрела на мужа, не смея перебивать.

— Мы уже дважды за короткий срок использовали Силу,– продолжил Верган.– Поверь, последствия ещё только начали проявляться, это не предел. Теперь достаточно малейшего всплеска тёмной энергии, чтобы этот мир начал разрушаться с катастрофической быстротой.

Властительница с болью в сердце взглянула на Кларенс. И тут в дверном проёме появился бледный Веор. Мужчина, даже не посмотрев на Вергана и Лору, приблизился к постели жены и взял её за руку.

— Держись,– наклонившись, прошептал он.– Ты нужна мне, ты нужна нашему сыну, ты нужна многим. Слышишь?

Читая мысли брата, Верган с облегчением узнал, что тот непричастен к случившейся трагедии. Но кто тогда?

— Ваше величество,– в дверной проём лаборатории просунулась голова Хорсе,– тут Франц требует немедленной встречи с вами и никак не уходит.

В ответ Верган лишь отмахнулся.

— Он рвётся сюда, охрана его не сдержит,– предупредил доктор.

Император недовольно поморщился и вышел из лаборатории.

Едва увидев адмирала, Властитель прочитал в его мыслях всё, что хотел тот сказать, и увидел картину произошедшего:

Королева Тайн и Смерти подняла глаза на Франца, стоявшего над ней и сжимавшего в руке кинжал.

По губам Кларенс скользнула печальная улыбка.

— А сможешь?– тихо спросила она.

— Смогу!

— Давай…

Женщина закрыла глаза, запрокидывая голову назад, тем самым открывая шею.

Адмирал замахнулся кинжалом, но в последний момент рука его дрогнула и попыталась изменить направление. Однако замах оказался слишком сильным, лезвие кинжала вошло точно под левую ключицу Кларенс. Франц перепугался, поднял Королеву Тайн и Смерти на ноги, но та оттолкнула его.

— Щенок! Кто тебя учил так убивать?!– стиснув зубы от боли, прохрипела женщина.

— Кларенс, прости!.. Прости!– обливаясь слезами, завопил паренёк.– Я сейчас… я за доктором!

— Идиот! Убирайся отсюда немедленно и не вздумай кому-то сказать о том, что сделал! Слышишь?! Проваливай! Я сама дойду до доктора! Мальчишка!

Адмирал, закрыв лицо руками, бросился вон. Несколько часов он провёл в жутких муках совести и муках от неприятных спазмов желудка. Он, закалённый в боях солдат, видавший на полях сражения жуткие картины, не мог совладать с приступами тошноты, словно рекрут, впервые убивший…

— Молчи и следуй за мной,– приказал император адмиралу.

**ГЛАВА 44.**

Лора прошла в кабинет мужа и села напротив Вергана.

— Длинная сегодня ночь,– устало произнесла она, глядя на черноту за окном.

— Кларенс не пришла в себя?

Императрица отрицательно покачала головой.

— А как Веор?

— Его раздирают ужасные мысли,– тихо отозвалась Лора.– Я не могла больше видеть их, ушла.

— Он жаждет крови того, кто это сделал?

— Это… мягко сказано.

— Это сделал Франц,– после некоторых раздумий, сказал мужчина.

Императрица вздрогнула и недоверчиво посмотрела на Вергана:

— Как?.. Почему?.. Не может быть!

— У них был роман: для Кларенс - обычное развлечение, а сердце мальчика было разбито, когда она дала ему отставку. Пока Кларенс восстанавливала былые отношения с Веором, он ещё мирился, а когда объявился капитан Квалг и Кларенс (чего уж лукавить?) бросилась за ним, Франц впал в безумие, хотел её убить. Правда в последний момент рука дрогнула…

— Так он приходил к тебе каяться? Что ты с ним сделал?– в голосе Лоры проскользнул испуг.

Верган пришёл в некоторое замешательство, опасаясь, что жене может не понравиться принятое им решение.

— По межгалактическим законам за убийство особы женского пола полагается смертная казнь,– осторожно начал император,– но на данный момент Кларенс жива…

— Верган! Что ты сделал с Францем?!– не выдержала Лора.

— Разжаловал в рядовые и отправил на дальние рубежи, в точки конфликтов,– быстро ответил Монах.

Императрица некоторое время молчала, потом кивнула:

— Да, пускай будет подальше отсюда, когда Кларенс придёт в себя. Веор жаждет наказать виновного и как только прочтёт её мысли, Франц будет в опасности.

— А если Кларенс не придёт в себя?– осторожно спросил Верган.

— Такого не может случиться!– напряжённо отозвалась Лора, неуютно поёжившись в своём кресле.– Только не с Кларенс!

В дверь кабинета тихо постучали. Супруги, не сговариваясь, посмотрели на часы - было четыре утра.

— Войдите,– разрешил император.

В комнату вошёл капитан Скар, но, в отличие от обычной лёгкой шелестящей походки, он шёл довольно тяжело, грузно, словно под тяжестью гнёта. Его мысли были сумбурны, но полностью обращены к Кларенс.

— Я… увидел полоску света под дверью…– принялся нелепо оправдываться Шелест,– поэтому не стал ждать до утра… Это я!.. Я виноват в случившемся с Кларенс! Я знаю, что версия о её неосторожном обращении с оружием - выдумка… На мне и только на мне лежит вина за случившиеся…

В мыслях Главка появились картины их последней встречи с Королевой Тайн и Смерти.

— Я готов понести любое наказание!– закончил он свою несвязную речь.

Властители быстро переглянулись, не зная, как реагировать на такое заявление.

— Наказание? За что?– наконец поинтересовался император.– Это вы занесли над Кларенс клинок?

Лора строго взглянула на мужа. К чему нужны были эти расспросы, когда Верган «видел», что произошло?

— Можно сказать и так,– тихо отозвался Шелест.

— За убийство женщины полагается смертная казнь,– напомнил Монах.

Скар поднял глаза на императора и только покорно кивнул в ответ.

— Ступайте к себе,– опередив мужа, распорядилась Лора, и после того, как капитан ушёл, неодобрительно обратилась Вергану:– Зачем ты завёл речь о смертной казни? Главк ни в чём не виноват!

— Главк не виноват! Франц не виноват! Веор тоже!..

— А при чём здесь Веор?

— Да ни при чём! Только в бумагах о браке прописал, что Кларенс лишится ребёнка, если расторгнет их брак!

Лора ошарашено уставилась на мужа.

— Да! Отношения Кларенс с мужчинами - нечто невообразимое: они шантажируют её, покушаются на её жизнь, ненавидят, и после всего этого готовы идти за неё на плаху!

— Бедная Кларенс,– прошептала женщина.– А Веор, значит, усыновил Ларенса…

— Сыном он стал Веору уже давно, но официально бумаги они с Кларенс оформили только вчера.

— И тут появился Главк,– продолжила императрица, покачав головой.– Чудовищное стечение обстоятельств.

Супруги оглянулись на дверь, почувствовав приближение Властителя. И действительно ручка осторожно повернулась, и в кабинет заглянул Люк.

— Ого,– удивился он.– Вы чего это оба не спите?

Лора побледнела, читая мысли брата. Быстро поднявшись из кресла, она без каких-либо объяснений удалилась в гостиную императорских покоев.

«Вот они! Последствия тёмных всплесков энергии,– думала женщина в отчаяние.– И это только начало!»

— Чувствую себя подлецом,– неприятно поморщился Люк, глядя на Вергана,– но оставаться у неё я больше не мог… Да и что бы я сказал ей утром?

— Значит, не Филая. Остаются Долон и Балсак,– размышлял вслух император, не обращая внимания на внутренние переживания Каренса.– Их мы пригласим в замок на бал, который организует Хостер.

Люк нахмурился, подозрительно глянув на Вергана. Тут же в памяти всплыл неприятный эпизод в Воздушном Замке Властителей и слова Лоры: «К Филае, значит, ты подсылаешь Люка… А двух других прикажешь мне соблазнить?!»

— Не говори ерунды! То есть - не думай!– разозлился император.– Я не собираюсь использовать Лору!

— А что ты собираешься делать?!

— Извини, сказать не могу… а то Лора прочтёт в твоих мыслях.

— Мне не нравится твой ответ,– мрачно заметил Каренс.

— Знаю.

**ГЛАВА 45.**

Веор сидел в кресле подле постели Кларенс и с трудом боролся с накатывающей дрёмой, глаза сами периодически закрывались.

В лабораторию зашёл Хорсе и потряс Властителя за плечо.

— Простите, но стража передала, что вас желает немедленно видеть император.

— Зачем?– растирая лицо ладонями и откидывая с глаз длинную чёлку, устало спросил Веор.

— Откуда же мне знать?

Врач склонился над Кларенс, устанавливая ей на руку какие-то медицинские приборы.

— Как она?– внимательно следя за манипуляциями Хорсе, спросил Веор.

— Пока без изменений. Вы напрасно здесь сидите, в ближайшее время она в сознание вряд ли придёт.

Глава Белых Бандитов направился к двери, но пообещал скоро вернуться.

Властитель зашёл в кабинет императора, помимо Вергана там был и Люк. Однако сказать Веор ничего не успел, Монах поднялся из-за стола и, настороженно глядя на кузена, покачал головой.

— Я за тобой никого не посылал!

Мужчины всё трое подозрительно переглянулись и бросились в медлабораторию.

Они ворвались в комнату Кларенс, когда та, стоя возле кровати, избавлялась от медицинских повязок и приборов. Увидев посетителей, женщина схватила с постели покрывало, быстро оборачиваясь в него.

— Вы что, обалдели все?!– возмущённо воскликнула она.– Стучаться надо!

Мужчины тупо смотрели на Кларенс, не понимая в чём дело.

— Может, вы всё-таки выйдете и дадите мне одеться?– иронично поинтересовалась женщина.

— Как… как ты себя чувствуешь?– спросил Верган и быстро пробежал глазами по лаборатории, словно ища что-то.

— Надо же! Сам император лично справляется о моём здоровье. Я в полном порядке, спасибо. Правда, холодно в одной простыне.

В этот момент (видимо на шум) прибежал и Хорсе. Увидев больную на ногах, он часто заморгал глазами и встал в ряд с остальными визитёрами.

— Может, созовёте тогда уж сразу весь двор? Вам здесь что, цирковое представление?!– потеряв терпение, прикрикнула на мужчин Кларенс.– Выйдите все за дверь!

— Да,– опомнился вдруг первым Веор.– В самом деле, выйдите.

Верган, Люк и Хорсе растерянно переглянулись, но покинули лабораторию.

— Вообще-то, тебя это тоже касалось,– заметила Королева Тайн и Смерти, переминаясь босыми ногами на холодном полу.

— Я твой муж,– решительно напомнил глава Белых Бандитов.– И я желаю знать две вещи: кто покушался на твою жизнь, и каким образом произошло чудесное исцеление?

При первом вопросе в мыслях Кларенс появился Франц, при втором - уже знакомый символ - круг и заключённые в него лепесток травы, змея и небесное тело.

— Я упражнялась в метании кинжалов, неудачно бросила, клинок отскочил прямо в меня,– не моргнув глазом, соврала женщина.– Ну, а за исцеление полагаю, надо сказать «спасибо» Хорсе.

— Понятно,– кивнул Веор, намереваясь уйти.

— Постой! Разве это всё, что ты хотел спросить?!

Кларенс боялась заводить разговор о Главке Скаре, но понимала, что тянуть бессмысленно и даже опасно.

— Да,– мужчина бесстрастно посмотрел на жену.

— Тебя не задело моё поведение вчера на обеде?!– возмутилась Королева Тайн и Смерти, повыше подтягивая простыню к шее.– Ты не желаешь знать причину?

— Я знаю.

— Как?! Откуда?!– Кларенс ошарашенно посмотрела на мужчину.

— Ты рассказывала мне о Главке Скаре в самую первую нашу встречу… которую ты благополучно изволила забыть, сославшись на алкогольное опьянение,– усмехнулся Веор.

Королева Тайн и Смерти виновато опустила глаза в пол, закусив нижнюю губу:

— Тогда ты понимаешь, что со мной происходит?

Властитель внимательным взглядом обвёл жену и, с трудом сдержав вздох, вышел из лаборатории.

Верган вернулся в покои, Лора так и не ложилась. Она сидела на диване в гостиной и бесцельно смотрела в потолок.

— Кларенс пришла в себя и вполне здорова,– объявил император.

Женщина перевела на мужа взгляд и через силу улыбнулась.

— Что с тобой?– подсаживаясь рядом, спросил Монах.– И почему ты до сих пор не ложилась спать?

— Уже светает. Да и спать совсем не хочется.

Верган понимал, что Лора расстроилась из-за Филаи, но вновь возвращаться к этой теме он не собирался. Мужчина осторожно обнял жену за плечи и поцеловал в висок.

— Я люблю тебя,– прошептал он, крепче прижимая женщину к себе.

— Верган, мне страшно,– тихо проронила Лора.– Мне кажется, мы совершаем ошибку за ошибкой…

— Никто не совершенен. Но мы будем…

Закончить император не успел, в покои ворвался Веор.

— Где твой ненормальный адмирал?!– прошипел он.– Я убью его!

Верган и Лора одновременно поднялись с дивана, опасливо глядя на возбуждённого главу Белых Бандитов.

— Веор, успокойся,– императрица в останавливающем жесте вытянула руку вперёд.– Мальчик совершил преступление, но он очень переживает и раскаивается.

— Мальчик?!– злобно огрызнулся глава Белых Бандитов.– Где он?!

— Сейчас он наказан,– твёрдо объявил император.– Его дальнейшую судьбу будет решать Кларенс, благо опасности для её жизни теперь нет.

Веор обвёл супругов тяжёлым взглядом и, понимая, что препираться бесполезно, быстро вышел из императорских апартаментов.

— Приятно, что хоть вы нашли почву для единения,– иронично пробормотал он себе под нос, направляясь в покои «серебристых роз» правого северного крыла замка.

Однако поговорить с Кларенс ему было не суждено. В её комнатах уже находился Главк Скар, явившийся тотчас же, как один из помощников Хорсе сообщил ему о выздоровлении Кларенс.

— Не говори ерунды,– оборвала Шелеста Королева Тайн и Смерти.– Никто не виноват в случившемся.

— Но ты расстроилась из-за моих слов,– бормотал капитан Скар.– Прости меня, я нарочно причинил тебе боль…

— Нарочно?– улыбнулась Кларенс.– Значит, ты всё-таки неравнодушен ко мне?

— Равнодушен я не был никогда… даже когда ненавидел. Уедешь со мной отсюда?

Губы женщины расплылись в лукавой улыбке:

— Сегодня состоится бал. Прикажи приготовить свой корабль к полуночи.

**ГЛАВА 46.**

Авакария Тарисская - звезда столичной сцены галактики Валмитс - прибыла в соседнюю галактику с гастролями всего несколько дней назад, однако публика в Ярком Свечении была покорена ею мгновенно. Актриса с эффектной внешностью (зелёными глазами и огненно-рыжими волосами), с приятным бархатным голосом и соблазнительной фигурой безоговорочно завоевала любовь зрителей, особенно мужской половины. Её общества искали многие знатные особы, но Авакария отвечала всем вежливым отказом.

И вот сегодня всё изменилось, к ней пришёл посетитель, отказать которому она не посмела. Да и кто посмел бы отказать самому императору? Правда, просьба была престранная…

В общем, этим вечером она оказалась на балу в императорском дворце в качестве спутницы кузена императора. Веор был хорош, несмотря на свой диковатый вид. Авакарии он чем-то напоминал хищную птицу (особенно из-за горбинки на носу). Поразили актрису и тёмные (почти чёрные) глаза мужчины, такие же, как у императора и его второго кузена - Люка - но совершенно отчуждённые. Веор вроде бы и смотрел на Авакарию и улыбался, и говорил комплименты, но женщина чувствовала непреодолимый барьер, отделявший его от окружающих. Впрочем, барьер был не только внутренний, кузен императора и внешне сильно отличался от придворной публики. Его волосы были заплетены в тонкие многочисленные косички и спадали до плеч, одежда не выделялась ни изыском, ни цветом, полностью отсутствовали украшения, не было даже декоративного кинжала или клинка, инкрустированного драгоценностями, как у большинства присутствующих на балу мужчин.

Откровенно говоря, едва Авакария увидела Веора, она даже испугалась, сможет ли он поддержать беседу, умеет ли танцевать, обращаться обходительно? Не потому ли император попросил составить кампанию его кузену на сегодняшний вечер, что ни одна дама не пожелала этого сделать?

Однако все сомнения звезды Валмитса быстро улетучились, едва они с Веором оказались на публике. Сразу же выяснилось, что странностей кузена императора никто не замечает (или давно привыкли), а многие женщины весьма выразительно и недвусмысленно поглядывают на этого дикаря.

К разгару бала, к полуночи, Авакария по перешёптываниям, по обрывкам фраз, сплетен, по взглядам и некоторым другим признакам, наконец, поняла, что происходит. Жена Веора - Кларенс - завела себе пассию, совершенно игнорируя мужа. А её, актрису, пригласили, чтобы она сыграла роль пассии Веора, чем вызвала ревность у его жены. Что ж, если императору угодно помочь своему кузену, то отчего бы не сыграть эту роль?

И вот, когда Авакария, эксплуатируя свои актёрские навыки, почти заставила всех думать, что у них с Веором роман, её удивил император, остановив их с Веором в середине танца и заняв место партнёра.

— Спасибо,– тихо шепнул кузен Вергану и покинул бальный зал.

Да и к чему было оставаться? Кларенс и Главк Скар уже покинули замок и очевидно планету.

«Пора и мне возвращаться домой»,– решил для себя Веор.

— Я не совсем поняла, что произошло,– неловко произнесла Авакария, продолжая танец с императором.– Я сделала, что-то не так? Вы не объяснили мне моих функций… Я думала, что должна изобразить роман между мной и вашим кузеном…

— Вы сделали то, что я и ожидал. Но это ещё не всё,– умело ведя женщину между другими парами, ответил Верган.– Сейчас закончится музыка, вы, не привлекая внимания, покинете зал и подниметесь на третий этаж в западное крыло. Там есть оранжерея. Ждите меня там.

Сердце Авакарии учащённо забилось, к такому повороту событий она не была готова. Теперь она поняла, что на самом деле скрывалось за желанием помочь кузену. Ей стало обидно, но виду она не подала - она ведь хорошая актриса.

— Как пожелаете, ваше величество,– обворожительно улыбнулась женщина.

Император никак не отреагировал на её слова.

Авакария поднялась в оранжерею и присела на одну из мраморных скамей. Она не знала, что ей делать? Как вести себя с королём? Уступить сразу или попробовать потянуть время? Впрочем, он человек проницательный, волевой и решительный. В этом женщина убедилась во время его утреннего визита к ней. Играть с таким опасно.

Верган появился не сразу и не с центрального входа, видимо, не желал быть замеченным даже стражей. Авакария хотела подняться со скамьи, но мужчина жестом остановил её, приблизился и сел рядом.

— Обойдёмся без церемоний,– предложил, а скорее – приказал, император.– Я буду откровенен с вами. Вы весьма привлекательная и интересная молодая женщина. Вы способны очаровать любого мужчину, к тому же вы актриса…

Монах внимательно посмотрел на Авакарию, та невольно оглянулась по сторонам и, неуютно поёжившись, тихо спросила:

— Как?.. Прямо здесь?

Верган усмехнулся, качая головой:

— Хм… Я, конечно, польщён вашим предложением, но не готов рискнуть спокойствием в своей семье даже ради столь очаровательного создания, как вы. Я пригласил вас не для интрижки - для дела.

Актриса, несмотря на весь свой богатый опыт владения мимикой, покраснела и смущённо отвела глаза. Император вызывал в ней смесь самых разных чувств: страх, волнение и восхищение одновременно. В его присутствие она ощущала себя глупой девчонкой.

— Но чем обыкновенная актриса может быть полезна императору?– непонимающе спросила Авакария.

— К обыкновенной я бы не обратился - нашёл бы другую. Так что вопрос о вашей компетенции не обсуждается,– спокойно объявил Монах.– Сейчас мне интересны лишь ваши политические убеждения, не станут ли они препятствием для моих планов.

— Убеждения?– Авакария искренне изумилась.– Я - актриса, политика меня не занимает. Я служу сцене и публике! И уважаю тот режим, при котором живу и играю,– быстро добавила она.

Верган улыбнулся:

— В таком случае, я прошу вас сыграть главную роль в спектакле, который поставлю я. Роль будет тайная и ни единая душа не должна знать об этом. Хочу заранее предупредить, что это может оказаться небезопасно… но я постоянно буду рядом. В качестве гонорара вы можете попросить многое. Очень многое.

— Я полагаю, роль весьма специфическая,– прохладно произнесла женщина,– иначе вы бы не обратились к «привлекательной актрисе», как вы изволили выразиться?

— Да, но я не хочу, чтобы вы поняли меня превратно,– читая мысли Авакарии, предупредил император.– Вам действительно надо будет соблазнить двух мужчин, а точнее - лишить их всяческих одеяний, включая браслеты, перстни, медальоны и прочее. Однако сделать это надо будет крайне деликатно, чтобы не вызвать их подозрений или ненароком не обидеть. Вам кажется странной моя просьба?

— Более чем!

— Увы, я не могу посвятить вас во все детали, это вопрос имперской безопасности. Но если вы согласны помочь, я расскажу вам больше. Только не воспринимайте просьбу как приказ. Я не собираюсь вас неволить.

Авакария задумалась. А был ли у неё выбор? Если она откажет императору, то навсегда потеряет его расположение. Тот больше ни за чем не обратится к ней, а что ещё хуже - вряд ли когда посетит её спектакли. А ведь двор ровняется на императора. И что тогда ждёт её в будущем? Память общества, как известно, коротка. Авакария станет заурядной актрисой без средств и связей.

— Я… буду рада… оказать вам услугу, ваше величество,– наконец, ответила женщина.

— Благодарю,– Верган галантно поцеловал руку актрисе и поднялся со скамьи.– Пойдёмте, я покажу вам ваши цели. Приготовьтесь к тому, что это весьма осторожные и подозрительные люди. Их будет сложно переиграть.

Огонёк любопытства мелькнул в глазах Авакарии:

— Кто они?

— Скажем так: они занимают высокие посты в секретных организациях. Одного зовут Балсак, другого - Долон. Не советую вам в паре с одним из них попадаться на глаза другому.

Женщина с интересом взглянула на императора. Хоть тот и говорил об опасности со стороны Балсака и Долона, но на самом деле Авакария считала, что это им следует опасаться императора, а не наоборот.

**ГЛАВА 47.**

— Итак, один уехал,– поднимая бокал с вином, улыбнулся Рико.– Нам сопутствует везение!

— Везение тут ни при чём,– ухмыльнулся альбинос.– Спасибо нашему третьему компаньону.

Мужчины ужинали в каюте транспортника, курсирующего по галактике Яркое Свечение от системы к системе, от планеты к планете. В данный момент корабль как раз приземлился на одной из этих планет.

— Когда ты нас познакомишь?– прищурив глаз, полюбопытствовал Безжалостный Монах.

— В целях безопасности, я думаю, вам пока не стоит встречаться.

— Ты мне не доверяешь?!– взвизгнул старикашка, резко поставив бокал на стол.– Между прочим, я рискую больше всех! Я нахожусь под самым носом у Властителей!

Альбинос многозначительно кивнул:

— Именно поэтому я и осторожничаю. Верган вычислит тебя, это лишь вопрос времени. И если это случится раньше, чем мы заставим Властителей воспользоваться Силой в третий раз, то наш план может оказаться под угрозой, когда станут известны все действующие лица.

— Значит надо торопиться! Поскорее разделить всех Властителей и вынудить кого-то из них применить Силу!

— Этим я и занимаюсь, если ты ещё не заметил!– огрызнулся альбинос.– Веор уже не с ними. Люка я возьму на себя, я знаю, на каких струнах тут сыграть. А вот Лору и Вергана должен разлучить ты! Она любит сбегать в свой медицинский центр в случае ссоры с мужем, вот и организуй им эту ссору!

Рико с сомнением посмотрел на собеседника:

— Хорошо, допустим, что нам удастся разделить Властителей. Но как мы заставим их применить Силу? Ведь и Веор, и Лора с Люком соприкоснулись с этой разрушающей мощью, они не допустят ошибку дважды!

Тёмные глаза альбиноса превратились в два злобных огонька:

— Её допустит сам Верган!

Безжалостный Монах уставился на своего компаньона и вдруг истерически рассмеялся, настолько нелепым показалась ему реплика альбиноса.

— Верган?! Никогда! Он как никто сознаёт ответственность! Если уж он без помощи магии расправился с Советом Магов, то бесполезно ждать от него безрассудного поступка!

— Если б я был азартен, то предложил бы тебе пари…

В этот момент в каюту постучали, и на пороге появился Шинг.

— Дьявол! Ваш транспортник отстаёт от графика! Пришлось ждать его чёрти сколько! Намылить бы шею капитану этой посудины за такие фокусы!

— Шинг?! Шинг?!– оторопел Рико, переводя взгляд то на альбиноса, то на бывшего мужа Лоры.– Как ты его нашёл?! Откуда узнал?!

Кларенс лениво потянулась на постели и пошарила рукой по другой половине кровати. Простыни ещё хранили тепло разгорячённого тела, но самого Главка рядом не было.

Женщина перевела взгляд на часы и расплылась в улыбке: они с Шелестом не покидали каюты (а точнее - постели) почти двое суток. Хорошо хоть в комнате оказались фрукты и напитки, иначе любовники рисковали умереть в объятьях друг друга от истощения.

Скар вышел из душа и посмотрел на Кларенс с видом довольного кота, объевшегося сметаны.

— Пойду, принесу нам ужин и гляну хоть, что творится на корабле,– объявил он, застёгивая рубашку.– Постель не покидать - это приказ!

— Слушаюсь, мой капитан,– улыбнулась Королева Тайн и Смерти.

Она была счастлива, счастлива как никогда. Человек, которого она любила всю жизнь, теперь был рядом. Хотелось танцевать среди звёзд, обнимать весь мир, кричать о своей любви.

Единственное, что тревожило Кларенс, это сын. Предстояло забрать его от Белых Бандитов, а значит встретиться с Веором. Впрочем, не факт, что муж покинул императорский дворец, возможно осложнений с возвращением Ларенса и не будет.

— Ну, что?.. С Рико всё прошло гладко?– откидываясь на спинку кресла, поинтересовался Скар.

— Порядок,– кивнул альбинос.– Жаль только, что у нас всего два амулета. Ну, ничего, как только они с Шингом сделают своё чёрное дельце - мы избавимся от них, и амулеты больше не будут ходить по рукам.

Шелест согласно кивнул, потягиваясь и разминая мышцы.

— Ну, а как ты?..– насмешливо спросил альбинос.– Насладился своим триумфом?

— Ещё не в полной мере. Но века, проведённые на Лоуне, научили меня терпению. Я заставлю её пожалеть, что она не покончила с собой, когда её отец и Лойд упекли меня в тюрьму!

Кларенс привела постель в порядок, собрала разбросанную по каюте одежду и освежилась в душе. Надев банный халат Главка, который ей был явно велик, женщина села перед зеркалом, расчёсывать волосы.

— Кто это тебе разрешил вылезать из постели?– послышался голос Скара со стороны двери.– Да ещё и одеваться!.. А ну, марш назад!

Королева Тайн и Смерти весело рассмеялась и пересела на кровать. Шелест поставил перед ней поднос с едой.

— Мы уже в галактике Иор?– жадно кусая булочку, спросила Кларенс.– В какой системе?

— Извини, дорогая, пока мы… эээ… наслаждались нашим внезапным счастьем, мой помощник решил проявить инициативу и пройтись с рейсом по Яркому Свечению.

— Что?!!– у женщины мгновенно пропал аппетит.– Мы до сих пор в Ярком Свечении?! Это невозможно!

— Не волнуйся, я уже распорядился, мы идём в Иор. Через два дня будем на месте.

— Два дня! Чёрт знает, что такое! Может он уже опередил нас!

— Ты про своего нового мужа?– хмуро полюбопытствовал Шелест.– Боишься встречи с ним? Ты - мать, а ведёшь себя так, словно хочешь выкрасть чужого ребёнка!

**ГЛАВА 48.**

— Главк! Что всё это значит?!– вскричала Кларенс, в оцепенении застыв у иллюминатора.– Я что, по-твоему, кроме стен дворцов ничего не видела?! Это же Диадор! Вон очертания системы Манзас, Малая и Большая короны, Хацинг, Гания… Чёрт! Что мы здесь делаем?!

Скар подошёл к женщине и одобрительно кивнул:

— Хм, а ты действительно разбираешься в навигации. Надо же, я думал, без своих адмиралов ты звёзду от планеты не отличишь.

Кларенс резко обернулась:

— Какого чёрта здесь творится?!

— Извини, у меня возникли неотложные дела в Хоттавии. Это не займёт много времени.

— Дела?! Это у меня дела! У меня сын в другой галактике! Мне надо его вернуть!

— Пара дней ничего не решит,– пожал плечами Шелест, приобняв Королеву Тайн и Смерти.– Ты жила без него не один год, подождёшь ещё немного.

Кларенс бросила на капитана испепеляющий взгляд и резко оттолкнула мужчину от себя.

— Мне не нравится твой тон! И поведение!

— Да неужели? Привыкай!

Королева Тайн и Смерти подозрительно посмотрела на Скара и, ничего не объясняя, быстро направилась к выходу из каюты. Однако при нажатии на кнопку панели дверь не открылась.

— Ты запер каюту?– обернувшись, оторопело выдавила женщина.– Зачем?

— Разве это не очевидно?

— Очевидно,– сухо процедила Кларенс.– Только я здесь не останусь!

— Останешься, останешься… и будешь мила и послушна,– в глазах Скара появилась холодная решимость.– А главное - не будешь больше спорить и устраивать сцен.

— Главк! Ты рехнулся! Думаешь, я смирюсь с ролью пленницы?! Какой код на двери?!

Шелест повёл плечом, иронично улыбаясь:

— А ты угадай - количество месяцев, проведённое мною на Лоуне.

Королева Тайн и Смерти замерла, она пыталась переварить услышанное. Все её мечты, надежды и планы рухнули в одночасье. Жуткая боль сдавила грудную клетку, препятствую прохождению воздуха в лёгкие.

«Я сплю! Брежу! Этого не может быть,– бормотала она про себя.– Так не бывает… Я ждала его столько веков… Я любила только его… Почему?.. За что?!»

— Значит… ты всё-таки… винишь меня,– натужно прошептала Кларенс.

— Мерны сильно задолжали мне за десять веков, и с кого взимать долг мне всё равно! С тебя даже приятнее!

Женщина, наконец, взяла себя в руки и, выдохнув, жёстко произнесла:

— Уходи. Немедленно.

Капитан Скар лишь ухмыльнулся и, приблизившись к Кларенс, потрепал её по щеке.

— Так и быть, дам тебе пару часов на адаптацию. Когда вернусь, надеюсь, ты уже смиришься со своим новым положением.

Разумеется, ни о каком смирении речи быть не могло. Королева Тайн и Смерти, внимательно осмотрев каюту и убедившись, что камер слежения здесь не установлено, приготовилась к визиту Скара. Во-первых, все увесистые компактные предметы она расставила по комнате так, чтобы было удобно ухватить в случае надобности. Во-вторых, спрятала ножик для фруктов в рукаве костюма. И, в-третьих, натянула прямо возле двери тугой жгут, нашедшийся в медаптечке.

Главк явно оказался не готов к столь яростному отпору. Может именно поэтому, отделался лёгкими травмами и вовремя потерял сознание от удара по голове.

Когда он пришёл в себя, Кларенс не было ни в каюте, ни (как позже выяснилось) на корабле. Зато с транспортника пропала капсула для приземления.

— Какой маршрут она могла задать?– держась за перевязанную голову, спросил Скар у альбиноса.

— Ну, она же собиралась в Иор за сыном.

— Нет, эти капсулы служат только для приземления в пределах галактики. Неужели она подалась в Рагде? Там же разруха и полный упадок после нашествия Кровавых Монахов.

— А почему Рагде?– удивился альбинос.– Почему не Файлер?

— Гиметр мёртв, а с Гильтином, нынешним королём Файлера, у Кларенс всегда были плохие отношения… Впрочем, Кларенс могла податься в любую систему, у неё много знакомых в высших кругах Диадора.

— То есть единственный верный путь - перехватить её в Иоре?– недовольно насупился альбинос.– Причём ни в коем случае нельзя попасться на глаза Веору! Но это всё равно, что искать комету во Вселенной!

Фэрруан Тонги - герцог системы Хлёкк - после злополучной истории с несостоявшимся поединком с Верганом и недельным пребыванием в темнице из-за Лоры, даже не пытался являться ко двору нынешнего императора, прекрасно понимая, что путь ему туда заказан.

Он неплохо обосновался и в Диадоре, благо реформация правительств не сильно коснулась галактики. Почти все королевские семьи и иже с ними остались при власти, хотя по большей мере и номинальной. Однако это нисколько не мешало им вести беззаботно-праздный образ жизни и спокойно пользоваться ресурсами общества, батрачившего теперь на империю, а не на отдельно взятую систему.

Сегодня кузен Фэрруана - принц Хлёкка - устраивал королевскую охоту, так что герцог рассчитывал неплохо провести время на ней. И вот, в самый разгар сборов, Тонги доложили, что его желает видеть Кларенс Мерн.

— Не просит принять, а желает видеть?!– проходя в гостиную, расплылся в широкой улыбке Фэрруан.– Да, точно! Это Кларенс Мерн! Живая!.. А в книгах по истории Диадора написано: «Она умерла на поле боя среди своих верных воинов, в окружении врагов, и никто из Мернов так и не узнал правду о её смерти»!

— Это так,– кивнула Королева Тайн и Смерти, протягивая мужчине руку,– никто из них не узнал…

Тонги галантно поцеловал руку и, не удержавшись, обнял Кларенс:

— Я искренне рад видеть тебя!

— Фэрруан, мне нужна помощь.

— Конечно! Всё, что в моих силах!

Женщина осторожно, дабы не обидеть бывшего любовника, высвободилась из объятий герцога и опустилась на диван.

— Быстроходный боевой крейсер,– начала перечислять она,– надёжная команда… человек из двадцати, хороший телепат и денежные средства. Разумеется, всё будет возвращено с торицей.

— Боевые корабли теперь все наперечёт. Власти обязаны докладывать имперским наблюдателям о незапланированных вылетах, а тебе ведь, как я понимаю, необходима строгая конфиденциальность, м?

— Именно.

Фэрруан присел рядом с Кларенс и положил руку на спинку дивана позади женщины.

— Знаешь, тебе чрезвычайно повезло,– многозначительно повёл бровью Тонги,– я как раз собираюсь на королевскую охоту, Аллуар устраивает. Думаю, мы сможем с ним договориться. Что скажешь?

— Скажу, что мне нужен костюм для охоты.

— Значит, как в старые добрые времена совершим набег на гардероб моей сестрёнки!– весело подмигнул мужчина.

Вечером того же дня Королева Тайн и Смерти покидала Хлёкк на крейсере, искусно замаскированном под корабль Галактической Гвардии. Людей и средств Фэрруан дал предостаточно, но потребовал с Кларенс слово, что по окончании своей поездки, она обязательно вернётся погостить в его замок. Женщина пообещала с такой лёгкостью, что герцог засомневался.

**ГЛАВА 49.**

Через два дня корабль Кларенс уже стоял недалеко от того самого поселения, в которое некогда «подбросил» сестру Лойд, и где Королева Тайн и Смерти впервые столкнулась с Белыми Бандитами. Однако на этот раз Кларенс ощущала себя хозяйкой, а не подкидышем.

Когда она верхом въехала в городок в окружении дюжины «галактических гвардейцев», люди повалили на улицу из своих мастерских, кузнец, сараев, даже с полей. Гости в этом селении явно были в диковинку, тем более такие гости.

— Чем можем служить госпоже?– послышался голос священника, вышедшего вперёд общей толпы.

Кларенс он, конечно, не узнал. Да и как в даме, одетой со вкусом и изыском в белоснежный брючный костюм с высокими ботфортами и длинной накидкой, вдобавок окружённую воинственной свитой, можно было признать уставшую потерявшуюся раненую жертву.

— Показать местонахождение Белых Бандитов,– ответила Королева Тайн и Смерти.

Люди тотчас загудели, пустились в обсуждения.

— Этого никто не знает, они кочуют по лесам, хорошо прячутся,– снова подал голос священник.

Кларенс оглянулась на телепата, предоставленного ей в провожатые Фэрруаном - Тор кивнул, подтверждая слова священника.

— У тебя, помнится, был сынок - местный законник, где он?– спросила Королева Тайн и Смерти.– Может, он знает больше?

Священник удивлённо посмотрел на женщину и попытался просканировать её сознание, однако наткнулся на защиту, выставленную Тором.

— Он пытается читать ваши мысли,– подъехав к Кларенс поближе, тихо шепнул телепат.

— Мист уже два дня как не появлялся,– наконец сказал священник, и на лице его отразилась тревога.– Как раз уехал выслеживать Белых Бандитов.

— Куда?

— В южном направлении, к Большим озёрам. Это всё, что мне известно.

Лов сегодня шёл великолепный. Веор с десятком крепких мужчин из своей банды, закатав штаны по колено и скинув рубахи, тянули бредни по дну озёр и выволакивали на берег груды рыбы. Самую мелочь они скидывали назад в воду, остальное сортировали в корзины и грузили на телеги.

— Неплохие зимние заготовки выйдут,– стряхивая с себя чешую и водоросли, заметил Крис - здоровенный детина с роскошной копной соломенных волос на голове.

— Да тебе ж это только на один присест!– пошутил жилистый мужчина по имени Быр, растянувшийся на траве.– Вон какой вымахал, не прокормишь!

Компания весело рассмеялась и вновь направилась к озеру. В этот момент со стороны леса послышался конский топот.

— Ого! Галактическая гвардия,– кивнув на быстро приближающихся всадников, буркнул Крис,– не иначе, как по наши души!

— Ну, это мы ещё посмотрим!– откликнулся кто-то.

— Не спешите,– остановил своих ребят Веор.– Броситься в драку всегда успеем.

Но тут Быр присвистнул от изумления и покачал головой:

— Драка отменяется! Это ж твоя Кларенс!

Королева Тайн и Смерти круто осадила коня всего в шаге от Веора, так что тому пришлось отступить назад, в воду.

— Я приехала за Ларенсом!– объявила она, всем своим видом показывая, что возражений не примет.

— Здравствуй, Кларенс,– с нотками иронии в голосе, поприветствовал Властитель.

Ответить женщина ничего не успела, к ней подъехал побледневший Тор и сипло выдавил:

— Осторожно, он… не обычный человек. Я не ощущаю даже его эмоций, не то, что мыслей.

Кларенс отмахнулась от Тора, как от надоедливой мухи.

— Где мой сын?!– вновь обратилась она к мужу.

— В лагере, где ж ему ещё быть?

— Покажи дорогу в лагерь!

— А ты не забыла, что местонахождение его засекречено? Отправляй назад свою армию и пускай не вздумают следить за нами!– категорично произнёс Веор.

Королева Тайн и Смерти впилась взглядом в мужчину, однако тот остался непреклонен, и Кларенс пришлось уступить. Она приказала Тору вместе с «гвардейцами» возвращаться на корабль и ждать её там.

— Ну?..– недовольно поторопила женщина.

Веор оглянулся на своих ребят.

— Продолжайте без меня,– распорядился он и, посмотрев на Кларенс, сказал:– Двигайся на круп.

Королева Тайн и Смерти переместилась с седла, но тут же пожалела об этом. Занявший перед ней место Веор был мокрый, вспотевший, перепачканный рыбой, тиной и илом.

— О, Боги,– брезгливо поморщилась Кларенс, прикрывая ладонью нос,– от тебя несёт, как из дешёвой рыбной лавки.

— Зато ты благоухаешь, как весенний цветок,– улыбнулся мужчина.– Держись крепче, если не хочешь упасть.

Властитель пустил коня с места в карьер, так что женщина едва не свалилась, лишь в последний момент успела крепко обхватить мужа за пояс.

«Чё-ё-ёрт! Мой костюм…»– с досадой подумала про себя Кларенс, тщетно пытаясь не слишком прислоняться к спине Веора.

Через четверть часа быстрого хода глава Белых Бандитов вывел коня на хорошо замаскированную тропу и направил в непроходимую чащу. Однако ветки внезапно раздвинулись и явили узкий, но вполне проходимый для всадника лаз. А вскоре Веор и Кларенс вообще выехали на широкую поляну, где и был раскинут лагерь Белых Бандитов.

Властитель остановил коня возле своего шатра и обернулся к жене:

— Подожди здесь.

— Ну, конечно,– возмущённо фыркнула Королева Тайн и Смерти, спрыгивая на землю и тщетно пытаясь отряхнуть костюм.

Она первой зашла в жилище главы Белых Бандитов, но там никого не оказалось. Веор появился следом. Не обращая внимания на замешательство женщины, он достал из стоящей в углу корзины чистые брюки и рубашку.

— Тогда жди здесь,– сказал Властитель,– я вымоюсь и переоденусь.

— Я что-то не поняла, а где Ларенс?– уперевшись кулаком в бок, хмуро поинтересовалась Королева Тайн и Смерти.

— Барк повёл всех детей в лес собирать и изучать травы и коренья, скоро вернутся.

— Понятно. Я надеюсь, мою одежду ты ещё не выкинул? Я тоже хочу переодеться!

— Извини, я тебя не ждал,– отрицательно покачал головой Веор.– Когда мы меняли местоположение лагеря, то забирали только самое необходимое.

— И моя одежда, разумеется, в это число не вошла, да?– усмехнулась Кларенс.– Быстро ты освободил место. Для кого интересно? Уж не для рыжеволосой ли актрисочки, а?

Властитель изумленно посмотрел на жену:

— Прости, но не ты ли первой ушла к своему капитану?! Кстати, почему он тебя не сопровождает? Детей не любит?

Мыслями Кларенс вернулась к происшествию на транспортнике, и Веор едва не ляпнул: «Где этот подлец?!», но вовремя опомнился.

— Любит!– отрезала женщина.– А кого мне брать в провожатые - не твоя забота!

— Ты права,– тихо согласился Веор, выходя из шатра.

— «Ты права»,– передразнила Кларенс.– Мог бы и не демонстрировать так откровенно своё безразличие!

**ГЛАВА 50.**

— Такая большая партия злаковых в Ладью? Граль взбунтуется! Это же их излишки!– горячо возразил Стоун Броуль - первый советник по сельскому хозяйству.

— Не взбунтуется, мы снизим им налоги на полугодовой период,– ответила Лора.

Вот уже шесть дней она занималась всеми делами империи, поскольку Верган отсутствовал.

— А как быть с Рагде в галактике Диадор?– поинтересовался другой советник.– Система полностью разорена, из более чем сотни планет осталось два десятка, но жители не желают покидать их. Восстановительные работы обойдутся в колоссальные суммы. Легче принудительно переселить людей в другие системы, предложить им лучшие условия…

Лора медленно поднялась из-за стола, за которым собрались министры, советники, поверенные и наблюдатели из галактик, входящих в Объединённое Королевство. Мужчины тут же поднялись со своих мест, но императрица жестом усадила их обратно.

Вопрос о Рагде был для неё болезненным. На негнущихся ногах Лора подошла к широкому окну и посмотрела на небо, словно пыталась сквозь толщи космического пространства разглядеть далёкую и родную систему, в которой она провела двадцать веков.

— Для Королевства так будет лучше,– осторожно подал кто-то голос за спиной императрицы.

— А для людей?– обернувшись, тихо спросила она.– Принудительно переселять никого не будем. Более того - для восстановления Рагде переезжающих туда поселенцев будем поощрять.

— Это ударит по казне!– запротестовал советник по финансам.

— Не преувеличивайте, Занг. Лучше сэкономьте на содержании Рыцарей Кровавых Монахов. Эти войска с сегодняшнего дня будут получать жалование лично от своих хозяев, если те не захотят их расформировать.

Хелм Смен (командующий наземными войсками) даже присвистнул от изумления.

— Это, конечно, было бы замечательно,– протянул он,– но вы уверены, что… братья императора… согласятся на такие условия?

Лора лишь перевела твёрдый взгляд на Хелма, и вопрос был снят сам собой.

— Перейдём к внешней политике,– вернувшись в кресло, предложила королева.

— У нас возникли серьёзные проблемы с галактикой Оверин,– принялся излагать Клек Фолк.

Вечером Лора отдыхала в беседке в парке возле пруда. Днём, обременённая государственными заботами, она забывалась, но по ночам тревожные мысли не давали ей заснуть. Вот уже шесть дней Верган и Филая занимались воссозданием нового Совета Магов. Разумеется, для всех император числился отбывшим в одну из галактик по неотложным делам, и только Властители знали правду.

— Не холодно тебе, дочка?– послышался хрипловатый голос Рико, заходящего в беседку.– Вечера прохладные теперь, смотри не простудись, сынка будущего побереги.

Лора едва не вздрогнула от такого обращения. Сразу же перед глазами всплыл образ отца, которого убил одержимый местью Рико. «Нет, нельзя об этом думать,– остановила себя женщина.– Твой отец виноват перед Рико не меньше… А возможно, виноват и перед твоей матерью… Но нельзя жить всё время прошлым… нельзя…»

— Не холодно, спасибо,– вежливо отозвалась Лора, поплотнее укутываясь в накидку.

— Я тут совершенно случайно слышал пересуды советников, и хоть Верган мне и сын, они говорили, что у тебя лучше получается управлять империей,– поведал Безжалостный Монах.

— Верган по неопытности взвалил на себя все дела,– вступилась за мужа королева,– и ему просто не хватает времени. Он приноровится.

— Ты его защищаешь? А ведь он оставил на тебя империю и неизвестно чем занимается! Так нельзя!

Лора строго посмотрела на Рико. В мыслях старика явились сплетни Дализара и Токка о том, что императора якобы видели в галактике Валмитс на спектаклях Авакарии Тарисской.

— Поздно уже, пойду я,– засуетился вдруг Монах под пронзительным взором невестки.– Спокойной ночи, милая.

— Спокойной…– пробормотала Лора, глядя вслед старику.

Авакария усердно массировала тело лежащего на массажном столе обнажённого мужчины.

— Этому искусству меня научила одна колдунья,– рассказывала актриса, не отрываясь от дела.– Впрочем, была ли она в действительности колдуньей - я не знаю. Хотя вела она довольно странный образ жизни, и местные звали её: повелительница… нет, не повелительница… властительница… да!.. именно властительница леса! Наверное, просто так подобные прозвища не дают, м?

Верган осторожно отодвинул занавеску, разделяющую комнаты, и, поймав взгляд Авакарии, покачал головой.

— О, нет!– всплеснула руками женщина.– Я совсем забыла о времени! Пропустила репетицию…– актриса задорно рассмеялась,– придётся что-нибудь наврать! Главное теперь - не опоздать на спектакль!

Балсак разочарованно вздохнул, поворачиваясь к Авакарии. Он явно рассчитывал не на такое окончание массажа.

— Итак, это не Долон и не Балсак,– делая глоток чая, произнёс Верган.

Они с Авакарией тайно встретились после спектакля в номере гостиницы.

— Я ошибся. Но как бы там ни было, я благодарен тебе за помощь.

— Это было даже интересно,– очаровательно улыбнулась женщина.– Кого будем проверять следующим?

Властитель удивлённо посмотрел на актрису.

— Ну, мы же не нашли, кого искали,– резонно заметила Авакария.

В ней появился азарт настоящего игрока, она жаждала приключений, словно ребёнок, начитавшийся интересных книжек. И хотя Верган не планировал далее использовать актрису (собственно, он обратился к ней только из-за внезапного исчезновения Гиары), но всё-таки уступил:

— В таком случае, вашему театру вновь придётся ехать с гастролями в Яркое Свечение.

— Я думаю, директор труппы не будет возражать, если получит приглашение от самого императора!

Властитель согласно кивнул и поднялся из кресла.

— Я вылетаю в Яркое Свечение прямо сейчас, ваш театр едет завтра. Доброй ночи, Авакария.

— А вы действительно преданы императрице,– лукаво заметила, а может спросила, женщина.

Верган лишь улыбнулся, не оборачиваясь, и вышел из номера.

**ГЛАВА 51.**

Пока Веора не было, Кларенс сняла с себя испачканные и пропахшие рыбой рубашку и жакет и надела одну из рубашек мужа, отыскавшихся в плетёной корзине, а сверху ещё и жилет. Рубаха оказалась великовата, поэтому пришлось просто подвязать полы на поясе.

Шатёр главы Белых Бандитов был по-прежнему скромен: почти половину площади занимал широкий настил из мехов и шкур, служивший постелью; по одной стороне жилища растянулась деревянная стойка с оружием, щитами и кожаными доспехами, по другой - стеллаж с различными вещами, в том числе посудой, едой и детскими игрушками; в дальнем углу стоял толстый сундучок (Кларенс знала, что там книги) и плетёная корзина с чистой одеждой. Ещё был выложен диким камнем круг кострища, но летом огонь в шатре разводили редко - еду готовили на улице, а спать и так было тепло.

Веор вернулся довольно скоро и застал жену за разглядыванием игрушек Ларенса.

— Вижу, ты быстро освоилась,– усмехнулся он.– Рубашка не узка?

— Тебе жалко рубашки?– не осталась в долгу Кларенс.– Я тебе пришлю дюжину, когда выберусь с этой Богами забытой планеты!

Властитель непонимающе пожал плечами.

— Планета, как планета, не хуже других,– буркнул он себе под нос, подходя к стеллажу.– Обедать будешь?

— Чем?.. Лепёшками и вяленым мясом? Нет, благодарю.

Рука мужчины, потянувшаяся к караваю, застыла в воздухе. Он изумлённо посмотрел на Королеву Тайн и Смерти.

— И давно ты стала такой прихотливой? Шикарные костюмы, изысканная пища… Или ты просто не находишь других доводов в пользу возвращения сына к тебе?!

— Мне не нужны доводы! Это мой сын!

— Ларенс живёт со мной с самого рождения, ты же появляешься в его жизни периодами! Причём непродолжительными!– жёстко отрезал Веор.

— На то были серьёзные причины, если ты не помнишь!– воскликнула женщина.

— Очень удобные для тебя!

Глаза Кларенс гневно сверкнули. Тем сильнее было её раздражение, что она сознавала всю справедливость обвинений. Однако отступаться женщина не собиралась, готовая любой ценой вернуть сына.

— Это будет решать межгалактический суд!

Властитель снисходительно усмехнулся:

— Ни один суд не отдаст тебе ребёнка!

— А кому отдаст? Тебе?! Главе шайки бандитов, табором кочующих по планете?!

— Ты забываешь, что меня все знают, как кузена императора, а не как главу Белых Бандитов,– напомнил Веор.

— Я разоблачу тебя!

— Тебе никто не поверит, доказательств у тебя нет.

Кларенс задумалась. А ведь суды, действительно, всегда отдавали ребёнка более могущественному родителю - тому, кто способен обеспечить лучшие условия для жизни, образования и здоровья ребёнка.

— Я тебя убью,– вдруг совершенно без каких-либо эмоций произнесла Королева Тайн и Смерти.

Веор заглянул в её сознание, и неприятный холодок побежал по спине. Это походило на состояние аффекта, но при этом Кларенс была абсолютно спокойна и даже отстранена, словно всё это происходило не с ней.

Ситуацию разрядил Ларенс, с радостными криками вбежавший в шатёр:

— Папа! Папа!.. Смотри, я поймал колючника!

В руке ребёнок сжимал длинную змею, хвост которой волочился по земле.

— Ой, мама,– удивился мальчик и тут же принялся показывать колючника и ей:– Вот! Видите, какой большой?! Я сам его поймал, там на склоне! Он выполз погреться на солнышке!

— Брось немедленно!– велела Кларенс.– Он же ядовит!

— Конечно, ядовит! Этот яд надо собрать! Пап, скажи ей!..– ребёнок посмотрел на отца, ища поддержки.

— Беги к Барку, соберите яд, и отнеси колючника назад на склон,– спокойно произнёс Веор.– А потом возвращайся к нам.

Ларенс быстро кивнул и выскочил из шатра.

— Стой!– окликнула мать и попыталась последовать за сыном, но глава Белых Бандитов преградил ей дорогу.

— Это его первая ядовитая змея, ты же не лишишь ребёнка такой радости,– строго произнёс Веор.

— Именно! Ядовитая! Ты с ума сошёл?! Он же ещё маленький!

— Не такой и маленький,– возразил мужчина, покачав головой.– Наши дети познают природу рано. Они знают как вести себя и с каким животным, знают многое о растениях… Ты сама убедишься в этом сегодня вечером.

Кларенс подозрительно посмотрела на мужа:

— Вообще-то я не собираюсь оставаться здесь до вечера. Мы с Ларенсом уезжаем сразу, как он вернётся.

— У Ларенса сегодня церемония посвящения, ты не можешь поступить с ним так жестоко!

— Посвящение?! Какое посвящение?! В Белые Бандиты?! Мой ребёнок не будет одним из вас!

— Между прочим,– сухо начал Веор,– в переводе с древнего наречия, существовавшего в этой системе, «банд» - это «лесной», а «ит» - частица общины. Белыми же всегда называли людей, ведавших и охранявших какие-то тайны. Я и сам, когда был ребёнком и жил с отцом в селении, считал Белых Бандитов разбойниками. А когда отца убили, а меня выгнали, именно эти люди, жившие в лесах, подобрали меня… Больше никому ребёнок с позорным клеймом был не нужен! Мы не разбойники! Мы не нападаем на селения, которые нас не трогают! Но если на нас объявляют охоту - мы отвечаем ударом на удар!

Властитель пронзил Кларенс холодным взглядом, и та почувствовала себя виноватой.

— Ну, хорошо, пусть пройдёт посвящение,– тихо пробормотала женщина.– Уедем после церемонии. Но не рассчитывай, что, оттягивая время, ты чего-то добьёшься!

Вечером Ларенс и ещё трое мальчишек, шести, восьми и девяти лет, должны были пройти традиционное испытание перед посвящением в Белые Бандиты. Из лагеря по маршруту в виде петли в несколько десятков миль они опять должны были вернуться в лагерь. А на пути их ждали ловушки и испытания, приготовленные старшими товарищами.

— А если с ними что-то случится?– заволновалась Кларенс.

— Не случится,– успокаивающе произнёс Веор,– за ними тайно идёт отряд. А на наиболее опасных участках уже расставлены специальные посты.

— Но до сумерек осталось совсем немного, им придётся ночевать в лесу…

— Они делали это сотни раз с Барком. Впрочем, что я тебе буду рассказывать, сама всё увидишь. Идём.

Глава Белых Бандитов привёл Кларенс на предполагаемое место ночёвки. Здесь был небольшой ельник, выгнувшийся полукругом и хорошо закрывавший от ветров, к тому же недалеко находился ручей.

Веор с Кларенс залегли на пригорке, с которого хорошо просматривалась местность.

— Что-то они задерживаются,– заметил глава Белых Бандитов и, сложив ладони замысловатым образом, издал звуки, ничем не отличимые от трухца - птицы, обитающей в этих лесах.

Через минуту на пригорке появился Быр и пристроился по соседству с Веором.

— Тише, сейчас будут,– предупредил он.– Задержались на поляне с ловушками. Гош попал в петлю… Кстати, твой (как самый лёгкий) лазил его снимать. Вальт - молодец - сообразил, что ветка не выдержит тяжести.

Быр резко замолчал, и вскоре появились экзаменующиеся. Мальчишки осмотрели местность, развели костёр и легли спать, установив поочерёдное дежурство.

— Подождите, пока остальные уснут,– шёпотом предупредил глава Белых Бандитов.

Быр кивнул и практически бесшумно уполз с пригорка.

— Зачем надо ждать? Что потом будет?– зевая, поинтересовалась Кларенс.

— Ещё одно испытание на мужество и сплочённость,– улыбнулся Веор, переворачиваясь на спину и любуясь звёздным небом между верхушками деревьев.– Красиво…

Женщина проследила за взглядом мужа и безразлично пожала плечами. Подобные картины пресытили её ещё во времена военных походов и ассоциировались теперь лишь с промозглостью, грязью, насекомыми, ранами, болью и бессонницей.

Уловив мысли Кларенс, мужчина повернул голову и внимательно посмотрел на жену.

— Ты чего?– тихо спросила Королева Тайн и Смерти.

Веор не ответил, быстро отвернувшись.

Когда Кларенс увидела, что к стоянке детей подошёл волк, бросилась им на помощь. Веор едва успел ухватить её за полу безрукавки и резким движением вернуть на землю. Чувствуя, что жена сейчас закричит, мужчина обхватил её за плечо и закрыл рот ладонью.

— Тише ты!– цыкнул он, с трудом удерживая сопротивляющуюся женщину.– Тут и без тебя тьма защитников! Волка утыкают стрелами раньше, чем он кого-нибудь укусит… Это испытание. Ничего страшного не будет.

Между тем мальчишки уже выстроились плотной стеной, держа в каждой руке по горящей головёшке.

**ГЛАВА 52.**

Кларенс проснулась под вечер, что и не удивительно - бессонная ночь, длительный утренний поход, насыщенный испытаниями (а женщина после истории с волком решительно отказалась возвращаться в лагерь и ждать там, желая лично приглядывать за Ларенсом) и церемония посвящения сильно вымотали её. Ко всему прочему, история с Главком эмоционально сильно подорвала Кларенс.

Королева Тайн и Смерти осмотрелась по сторонам, в шатре никого не было. Женщина вышла на улицу, здесь всё текло своим чередом: одни занимались хозяйством, другие - охраной лагеря, третьи - что-то мастерили и тому подобное.

— Вы голодны?– к Кларенс подбежала молоденькая девушка.– Я - Кама, Веор сказал мне позаботиться о вас.

— А где он сам?

— Они с охотниками пошли проверять силки и ловушки.

— А Ларенс с ними?– быстро поинтересовалась Королева Тайн и Смерти.

— Нет, дети ушли купаться, день сегодня жаркий.

Кларенс взглянула на небо:

— Это точно. Где моя лошадь? И в каком направлении река?

— Вон по той тропинке,– указала Кама правее от шатров.– Да здесь недалеко, можно и пешком. Сейчас я принесу вам полотенце.

Кларенс не стала останавливать девушку, чтобы не вызывать лишних подозрений, однако и времени терять не собиралась, лошадь свою она уже и так увидела.

Веор и охотники вернулись с хорошей добычей, шутили, смеялись и рассказывали байки своим собратьям.

— Кларенс ещё не вставала?– поинтересовался глава Белых Бандитов у Камы.

— Она уехала на реку.

— Давно?

— Больше часа,– застенчиво улыбнулась девушка.

— А мой сын?

— С ней.

Весёлое настроение тут же улетучилось, ничего не объясняя, Веор бросился к лошадям и через минуту уже загонял коня, стремглав летящего по лесной тропинке к реке.

Как мужчина и предполагал ни Кларенс, ни сына здесь не было. Дети невнятно и разноголосо указали сразу несколько направлений, куда уехал Ларенс с матерью.

«Спокойно,– приказал себе Веор.– Заранее побег она не планировала, значит, будет действовать по простой схеме: вернётся на корабль и полетит в Диадор. Из какой системы-то эти её лжегвардейцы? Герцог Ферруан Тонги?.. Ладно, выясним по дороге!»

Корабль Кларенс, преодолев притяжение планеты, вышел в открытый космос и взял курс на юго-запад. Однако не прошло и получаса, как его окружили четыре крейсера, требуя разрешение на осмотр судна.

— Неслыханная наглость!– возмутилась Королева Тайн и Смерти, заходя на мостик.– На нашем корабле эмблема Галактической Гвардии, как они смеют?! Что за пиратские манеры?! Они вообще, кто такие?!

Капитан лишь развёл руками.

— Тор, а ты через видеотерминал можешь читать мысли?– спросила вдруг Кларенс.

Телепат отрицательно покачал головой:

— Нет, я могу попробовать угадать эмоции по интонации голоса, но приборы сильно искажают звук, да и где гарантия, что трансляция не пойдёт в записи?

— Тогда видеотерминал не включать,– распорядилась женщина.– Капитан, насколько быстроходен наш крейсер?

— Думаю, оторваться без боя нам не удастся. Да и с боем шансы невелики.

— Никакого боя! На борту Ларенс! Может попробовать откупиться от них? Чего они хотят?

— Осмотреть корабль на наличие грузов.

Кларенс задумалась, конечно, потакать пиратам - изменяло её правилам, но силы были слишком неравные. И даже не в неравенстве дело! Она опасалась, что во время боя может пострадать её сын.

В этот момент их крейсер слегка тряхнуло.

— Это последнее предупреждение,– послышался голос в динамиках.– Если вы не последуете за нами, то будете уничтожены!

Капитан вопросительно посмотрел на Кларенс, ожидая её приказа. Та медленно кивнула, сознавая всю безвыходность положения.

Однако состыковываться пришлось не с крейсером, а с транспортником.

— Ничего себе, какие масштабы приняло космическое пиратство в Иоре,– ухмыльнулся Тор.

Кларенс вместе с капитаном и несколькими офицерами ожидала пиратов на мостике. Сына она оставила в каюте под охраной офицера, переодетого в штатское, мол, обычные пассажиры - отец с ребёнком.

— Вот это, я понимаю, маскировочка,– расплылся в улыбке Главк, заходя на мостик.

Следом за ним ввалилась дюжина вооружённых парней.

— Браво, я восхищён!– зааплодировал Шелест.– Я чуть было не упустил тебя, решив, что на корабле Галактической Гвардии ты вряд ли тут появишься. Но, как я понимаю, это только ширма… Раз вы не вызвали подкрепление, значит сами тут на незаконных основаниях!

— Чего ты хочешь?– перебила многословного Главка Королева Тайн и Смерти.

— Во-первых, чтоб ты меня не прерывала!– грубо отрезал Скар.– А во-вторых, ты пойдёшь со мной!

— Хорошо,– спокойно согласилась Кларенс.– Но только при условии, что ты отпустишь этот корабль и не тронешь экипаж.

Главк безразлично пожал плечами:

— Да Богов ради…

Женщина вопросительно посмотрела на Тора, телепат едва заметно кивнул, подтверждая правдивость слов Шелеста.

— Возвращайтесь в Диадор,– приказала Кларенс своему капитану и направилась к выходу с мостика.

Головорезы Скара невольно расступились перед ней, а потом, опомнившись, бросились догонять.

Кларенс отвели в каюту Главка (тяжёлых и травмоопасных предметов на этот раз тут не было), но сам он появился не скоро. А когда всё-таки пришёл, на губах его играла довольная ухмылка.

— Соскучилась?– развязно поинтересовался он, приближаясь к женщине.

— Не очень,– демонстративно вынимая из рукава кинжал, отозвалась Кларенс.– Я обещала пойти с тобой, но больше я тебе ничего не обещала.

— Чё-ё-ёрт!– выругался Скар.– Эти идиоты забыли тебя обыскать!

— Голова не болит с последней нашей встречи?– иронично поинтересовалась женщина, играючи вертя кинжал в руках.

Глаза Шелеста вспыхнули гневным огнём при напоминании о том, что Кларенс едва не проломила ему череп при побеге.

— Брось немедленно оружие!– процедил Скар.– Тогда я, так и быть, буду снисходителен к тебе! В противном случае, обещаю, ты очень пожалеешь! Ты ещё не знаешь, насколько я мстителен!

— Ну, почему же? Хитростью проникнуть во дворец императора, ломать передо мной комедию о своих чувствах, уговорить бежать от мужа, а потом сделать своей наложницей и рабыней… Для этого действительно надо сильно желать отомстить.

Шелест злобно усмехнулся:

— Именно! Твой щёнок у меня!

— Что?– тщетно пытаясь совладать с голосом, переспросила Кларенс.

— Я обещал не убивать экипаж и отпустить корабль, но больше я тебе ничего не обещал,– передразнил Главк.– Поэтому брось немедленно оружие, иначе твоего волчонка скормят сторожевым собакам!

Женщина стояла парализованная, не в силах осознать услышанное.

— Ну, как хочешь,– пожал плечами Скар, подходя к панели связи и нажимая кнопку:– Ладор, покорми-ка наших псов… как договаривались.

— Нет!– Кларенс отбросила кинжал в сторону и кинулась к Шелесту.– Не надо!

Главк поймал её левой рукой за грудки рубашки, правой ударил наотмашь, после чего толкнул на пол и вновь повернулся к панели:

— Ладор, не корми их пока до вечера, пускай будут позлее.

Кларенс села на полу, вытирая ладонью разбитые в кровь губы и не смея поднять глаза на Главка.

— Я же предупреждал, что пожалеешь,– присаживаясь на корточки и приподнимая лицо женщины за подбородок, напомнил Скар.– Ты думала, я на Лоуне выжил потому, что стихи слагал и читал их бандитам?! Нет, дорогая! Всё это время я постигал науку естественного отбора! Во мне нет жалости, нет ничего человеческого! Теперь я живу только для себя и делаю, что хочу! И скоро весь мир будет лежать у моих ног!.. Вот, как и ты сейчас! Даже забавно, принцесса Рагде королева Файлера, получившая неофициальный титул в Диадоре, да и не только в нём, Королевы Тайн и Смерти, покорно лежит возле моих ног и выполняет всё, что я скажу… Ведь так?!!

На последних словах Главк залепил Кларенс резкую пощёчину, которую женщина молча стерпела.

— А если не так,– угрожающе ухмыльнулся Скар,– то твой ребёнок умрёт. А если ты вдруг захочешь наложить на себя руки, помни, что и в этом случае твоего сосунка ждут голодные псы-людоеды!

— Ты - мразь…– тихо прошептала Кларенс.

— А ещё его ждёт смерть, если его мать не научится держать язык за зубами!– прорычал Шелест, ухватив женщину за горло и сильно сдавив.– Ты меня поняла?!.. Не слышу?!

**ГЛАВА 53.**

Уже смеркалось, когда Лора в сопровождении Демиджа Дамаге и его помощников вернулась во дворец. Глава законодательного и судебного представительств был чрезвычайно доволен, императрица в течение пары дней решила вопросы, которые император постоянно откладывал на будущее. В тайне Демидж даже радовался, что у Вергана возникли срочные дела, и забота об Объединённом Королевстве легла на плечи Лоры.

— Добрых снов, ваше величество,– слегка поклонившись, пожелал Дамаге и ретировался вместе со всеми помощниками.

— Добрых,– задумчиво пробормотала королева, поднимаясь в покои.

Там её ждал сюрприз - вернулся Верган.

— Уже наслышан о твоих успехах,– улыбаясь, сказал он, выходя навстречу в гостиную.– Ты великолепна!

Муж обнял Лору, нежно целуя в щёчку.

— Я о твоих тоже наслышана,– с нотками скептицизма в голосе, произнесла императрица, как бы по ходу движения освобождаясь от объятий и направляясь в спальню, а оттуда в ванные комнаты.

— Подожди. Что это значит?– догоняя жену, спросил Верган.– О чём ты наслышана?

— О твоём приятном времяпрепровождении.

— Вот как? Я бы его таковым не назвал. Не так просто было собрать новый Совет Магов.

Лора остановилась перед зеркалом, снимая серьги и украшения.

— Да, подробности я знаю,– глядя на отражение Вергана, кивнула она.– Филая вернулась два дня назад, она рассказывала. Кстати, просила разрешения покинуть дворец, я убедила её остаться до твоего возвращения. Не знала, понадобится ли она тебе ещё. А сейчас извини, я хочу принять ванную.

Император расплылся в весёлой улыбке:

— Почему бы тебе прямо не спросить, где я был эти два дня?

— Я и так знаю.

— И чей же блестящий ум тебя просветил?

— Это были мысли… окружающих.

Улыбка Вергана стала ещё шире, он не сдержался и, приблизившись, обнял Лору со спины.

— Я готов быть несправедливо обвинённым тысячу раз, лишь бы видеть, как ты ревнуешь,– прошептал Монах на ухо супруге.– Спасибо.

— Несправедливо?!– императрица строго глянула на Вергана в зеркало.– Ты будешь утверждать, что не был в галактике Валмитс и не встречался с их звёздой театра Авакарией Тарисской?!

— Не буду. Встречался. Но лишь по делам,– Монах развернул жену к себе лицом.– Ничего личного, поверь.

— И по каким же делам тебе понадобилась известная актриса?

Верган задумался: посвящать Лору в столь скользкие предприятия он не хотел, памятуя о скандале, который чуть было не случился в Воздушном Замке в последний раз, однако лгать не хотелось ещё больше.

— Я скажу, но только сразу не сердись, сначала дослушай,– предупредил император.– Мне надо было проверить Долона и Балсака на наличие медальонов. Авакария помогла это сделать…

— Верган!..

— Лора!– поспешно перебил мужчина.– Я просил дослушать! Всё было более чем безобидно и пристойно. Для Балсака Авакария сыграла роль массажистки, а с Долоном немного поболтала в бассейне. Никаких душевных переживаний и травм!

— Что же вы не поступили так гуманно с Филаей?!– жёстко поинтересовалась женщина.

— Ну, уж это только твой братец виноват! Я что, должен был ему и план действий разработать, чтоб он не напортачил?!

— Замолчи! Ты говоришь о живом человеке, как о статистической единице! А Люк вообще поступил, как последний негодяй!

— А ты постоянно выходишь из себя…– задумчиво и совсем не в тему, пробормотал Властитель.

Лора удивлённо посмотрела на мужа. У неё создалось впечатление, что тот её не слушает.

— Что?– переспросила женщина.

— Воздействие Тьмы, которую разбудили Властители своей магией. Мы все меняемся… и не в лучшую сторону.

Филая уже давно легла, но бессонница никак не позволяла уснуть - женщина постоянно возвращалась мыслями к ночи с Люком. Как мог он так жестоко поступить? Уйти, ничего не объясняя, а после избегать встреч. Чем она заслужила такое? Это несправедливо! Такие, как Люк, должны быть наказаны!

«Нет, нельзя так думать!– остановила себя глава Совета Магов.– Это мысли не Белого мага! Ты выше человеческих слабостей! Ты должна прощать…»

— Это благородно,– послышался вдруг мелодичный мужской голос,– но кто же накажет виновного?

В нескольких футах от кровати Филаи стоял призрак Ливара в длинных белых одеяниях с глубоко опущенным на глаза капюшоном. Женщина испуганно вскрикнула и села на постели.

— Моя душа не находит покоя,– продолжил призрак, слегка раскачиваясь взад и вперёд.– За что он убил меня? Я ведь пытался только спасти тебя от него… Я любил тебя и видел, что замышляет Люк… но боялся, ты не поверишь мне… Я похитил тебя, чтобы спасти. Спасти… спасти… спасти… Спаси и ты мою душу, упокой её - отомсти Люку за нас обоих.

Филая дрожащей рукой дотянулась до лернопала, включая яркий свет. Однако в комнате никого не было.

«Видения… галлюцинации…– поняла женщина,– надо срочно покидать Властителей, иначе сойду с ума…»

Филая вновь провела рукою по лернопалу, гася свет, излучаемый кристаллом. Но этой ночью призрак явно решил не давать женщине покоя…

**ГЛАВА 54.**

Было утро. Кларенс находилась в каюте одна, Скар ушёл по своим делам безо всяких объяснений.

Всю ночь женщина не сомкнула глаз, придумывая пути спасения. Если б Кларенс пленили одну - было бы значительно проще. И зачем только она похитила сына? Ведь можно же было предположить, что Главк предпримет поиски беглянки. Но нет, Кларенс понадеялась, что справится с ситуацией так же легко, как сбежала три дня назад.

«Ладно, теперь поздно думать об этом,– остановила себя женщина.– Теперь надо думать о плане побега! Первое - подобрать код к двери каюты. Как он там говорил?.. количество лет… нет!.. количество месяцев, проведённых на Лоуне. Второе - уговорить Главка показать, где и как содержат Ларенса, но чтоб не вызвать подозрений. Третье - ночью, во что бы то ни стало, бежать. И четвёртое - вернуться с подкреплением и разнести к чёрту этот пиратский рай!»

Однако реализовать план оказалось не так просто. Осложнения возникли на первом же этапе: число 12000 не подошло, и Кларенс принялась поочерёдно то вычитать, то прибавлять по одному. Через полтора часа сосредоточенного набора, Королева Тайн и Смерти, наконец, подобрала код - 11786.

— Хм, как это тебя освободили на 18 лет раньше положенного срока?– тихо пробормотала она, вновь запирая дверь.– А главное - кто освободил? О преступниках с такими длительными сроками власти никогда не помнят…

Прошло ещё несколько часов, прежде чем Шелест вернулся в каюту. Следом вошёл стюард, поставил поднос на стол и быстро удалился.

— Твой обед,– кивнув на еду, сказал Скар и, видя, что Кларенс никак не реагирует, насмешливо поинтересовался:– Не голодна или брезгуешь нашими угощениями?

— Я не могу есть, не будучи уверенной, что мой ребёнок накормлен и ни в чём не нуждается,– тихо отозвалась женщина.

— Не волнуйся, с ним до сих пор обращались нормально.

— Позволь мне взглянуть на него. Пожалуйста.

Шелест недовольно фыркнул:

— Что за нежности? Что-то я в тебе раньше не замечал материнской заботы. Насколько мне известно, после смерти своего первого муженька ты сбагрила сына Веору, а дочь от тебя просто-напросто сбежала!

— Пожалуйста, позволь мне посмотреть, в каких условиях содержат Ларенса,– ещё раз попросила женщина.

Главк задумался, а потом, прохладно улыбнувшись, произнёс:

— Хорошо, его приведут к тебе завтра на пару часов, если этой ночью будешь такой же послушной, как прошлой… Ну, а дальше регулярность ваших встреч будет зависеть только от тебя!

— Как пожелаешь,– покорно кивнула Кларенс.– Но могу я сейчас хотя бы взглянуть на него?

— Нет!– вдруг гневно отрезал Скар.– Я сказал: «завтра» - значит завтра! И не переспрашивай меня по десять раз!

Неприятный холодок побежал по спине женщины, первоначальный план побега, похоже, накрылся. Но пока не всё потеряно, нельзя вызывать подозрений у Главка.

— Прости. Больше не буду,– пообещала Королева Тайн и Смерти.

Скар довольный собой приблизился к Кларенс и принялся весьма недвусмысленно рассматривать её, после чего без церемоний припечатал женщину к стене, разорвав на ней рубашку. Кларенс закрыла глаза и, стиснув зубы, изо всех сил пыталась сдержать эмоции. Если б не сын, она без колебаний убила бы Шелеста, на этот раз проломив ему череп по-настоящему.

Внезапно всё прекратилось, Королева Тайн и Смерти открыла глаза. Главк оказался отброшен в угол, а над ним стоял Веор с перекошенным яростью лицом.

— Ты убил его?!– подбегая, воскликнула Кларенс.– У него наш сын! Я не знаю, где он его прячет!!!

— Ларенс у меня,– сухо ответил Властитель, даже не взглянув на жену.– А этот… твой пират… всего лишь оглушён.

— Ларенс!.. Он у тебя?! Ты нашёл его?! С ним всё в порядке?!

Веор повернулся к женщине, его взгляд непроизвольно скользнул с её лица на разорванную рубашку. Плотно сжав губы, мужчина ничего не ответил и направился к выходу. Кларенс бросилась вслед за ним, на ходу запахивая рубашку и придерживая её рукой.

По ту сторону двери главу Белых Бандитов ждал Крис, зорко следя за коридорами.

— Всё спокойно,– доложил здоровяк.

— Забирай этого из каюты и за нами живо,– приказал Веор.

Корабль Властителя оказался совсем крохотным: две каюты напротив и небольшой капитанский мостик, зато быстроходным. Главка, пока он находился без сознания, связали и заперли в машинном отделении. Кларенс с сыном разместились в каюте Веора. Помимо Криса на корабле ещё находился Рой - один из самых опытных охотников среди Белых Бандитов, и его младший брат Трош - тоже парнишка смышлёный и крепкий.

Первым делом Кларенс тщательно осмотрела ребёнка. Не считая пары синяков на запястьях, Ларенс был в порядке. Да и сам он сказал, что его не трогали, просто заперли в комнате одного. Успокоившись, женщина оставила сына ужинать, а сама, отыскав в шкафу чистую рубашку, отправилась в душ. Однако отмыться от той грязи, в которую её втоптал Главк - «любовь всей её жизни» - было невозможно. Кларенс столько веков беззаветно хранила в памяти образ юноши чистого, нежного, светлого, оправдывая свою нелюбовь к Гиметру именно этим, что теперь готова была бы на коленях вымаливать у него прощение. Вот только поздно, Гиметра уже не было в живых… Но был Веор! Если только он вообще захочет видеть Кларенс…

Женщина быстро выключила воду, наспех вытерлась, оделась и пошла на капитанский мостик. Веор был там вместе со всем экипажем. Они сидели в крутящихся креслах и оживлённо обсуждали свою вылазку. Глава Белых Бандитов слушал их с лёгкой улыбкой, особенно Троша, эмоционально пересказывающего остальным, как они с Веором нейтрализовал охрану возле каюты Ларенса.

— Ладно, хорош привирать,– дал подзатыльник брату Рой.– Пошли ужинать и спать.

Все трое Бандитов поднялись из кресел и, пожелав Кларенс доброй ночи, поспешили ретироваться во вторую каюту.

Веор смотрел ровным взглядом на женщину, все её мысли были как на ладони, но радости они Властителю почему-то не принесли.

— Можно?..– тихо спросила Королева Тайн и Смерти.

Мужчина, ничего не ответив, поднялся из кресла и подошёл к центральному терминалу обозрения. Кларенс с минуту стояла как вкопанная, кусая губы точно нерешительный подросток, но потом всё-таки приблизилась к мужу, встав у него за спиной.

— Ты меня ненавидишь?.. Презираешь?– охрипшим голосом спросила она.– Можешь не отвечать… я знаю, что не заслуживаю другого отношения… Я помню, в ту ночь, когда мы подписали бумаги о браке и усыновлении Ларенса, я пообещала, что с мужчинами на стороне покончено… а на следующий же день бросила тебя ради подлеца, не стоящего твоего ногтя… Я унизила тебя перед всеми гостями на балу - сбежала с любовником - и в довершении выкрала сына… Такое не прощают, верно?

К концу своего монолога Кларенс с трудом справлялась с дрожащим голосом.

Веор медленно повернулся и покачал головой:

— Нет, в довершении - ты подвергла риску жизнь нашего сына! Про твою жизнь и… кх… честь… я ничего не говорю, ты привыкла глупо рисковать по поводу и без. Это твоё дело. Но подвергать опасности Ларенса ты не имела права! Вот такое действительно не прощают!

К горлу женщины подкатил ком, мешая говорить и дышать, а на глаза навернулись слёзы, несмотря на все попытки их сдержать. Порывисто вздохнув, Кларенс упала на колени, обхватив ноги мужа, и принялась бессвязно, задыхаясь от слёз, молить о прощении.

**ГЛАВА 55.**

Было позднее утро. Люк только-только проснулся и, окунувшись в прохладном бассейне, вышел из ванной комнаты. В спальне его ждала Лора, и вид у неё был встревоженный.

— Что случилось?– насторожился брат.

— Я только что столкнулась с Филаей… Она в ужасном состоянии!

Каренс обречённо выдохнул:

— Прошу, только без нравоучений. Я всё понимаю, я сам не думал, что получится так. Но я не мог дождаться утра, вдруг стало нестерпимо больно… Я и при жизни-то не любил Диану так, как люблю её сейчас, потеряв навсегда!– мужчина стиснул зубы с досады.– Я был знаком с ней почти век, но в целом мы провели вместе совсем немного времени. Я не знаю, почему она так запала мне в душу. Я, словно путник в пустыне, видевший оазис, трогавший его прозрачный ручей, но так и не успевший напиться воды. Диана поманила меня, околдовала и… «…так стремительно ушла.

Покинут я среди развалин

Хором незримого дворца,

На произвол судьбы оставлен

Ждать неизвестного конца…»

Поэму Адакса Кобра «Она ушла» знали во многих галактиках. Философ и поэт древности написал её на гибель своей единственной жены. Его любовь к супруге стала для общества недостижимым эталоном истинного глубокого чувства. Даже появилось выражение «любить, как Адакс».

— Люк, мне очень жаль тебя,– с чувством произнесла сестра.– Но твоё разбитое сердце не даёт тебе право разбивать сердца других… Ты не должен был соблазнять Филаю! Она получила тяжёлую психологическую травму. Я только что видела Филаю в коридоре, и её мысли и душевное состояние ужаснули меня. Она страдает по ночам от галлюцинаций, ей является Ливар и просит об отмщении, подговаривает убить тебя…

— Ливар?– задумался Люк.– Впрочем, кажется, в юности у них с Филаей были какие-то отношения. Так что неудивительно.

— Удивительно не это, а то с какой настойчивостью он сводит её с ума.

— Что ты имеешь в виду? Кто-то нарочно манипулирует сознанием Филаи? Нет, это невероятно. Она слишком сильный маг.

Лора развела руками:

— Предположить, что Ливар воскрес - было бы ещё невероятней. Других вариантов я не вижу.

Каренс некоторое время молчал, обдумывая слова сестры. Нет, Ливар не мог выжить! Они применили Силу Властителей, даже самый опытный маг не сумел бы спастись.

— Я тоже так считаю,– согласилась с мыслями брата Лора.– А это значит, что сообщник или сообщники (поскольку ещё не найдено два медальона) Ливара находятся во дворце. Во всяком случае, имеют сюда постоянный доступ!

— В таком случае устроим им ловушку этой ночью! Эээ… надо только поговорить с Филаей… Или лучше не надо?

— Надо. Но не обо всём.

Однако вскоре выяснилось, что Филая покинула планету, причём взяла корабль без экипажа, без съестных припасов и воды.

— Видимо, очень торопилась,– заключил Люк.– Наверное, столкнувшись с тобой, поняла, что ты прочла её мысли.

— Филая донельзя правильная. Боюсь, она может что-нибудь сделать с собой.

Каренс внимательно посмотрел на сестру и решительно сказал:

— Я полечу за ней, разыщу и всё объясню.

Верган рассеянно слушал советника по культуре, думая совсем о другом. У него из головы не шли амулеты, канувшие в неизвестность. Где их искать? Ливар, знавший всех троих обладателей, мёртв. Главы Совета Магов, Лиги Омикрон и Особого Блока оказались не связаны с похищением. Все ниточки оборвались! Правда, Балсак сейчас занимался изучением связей Ливара и его отца, но ни о каких результатах пока не докладывал.

— А что о таком проекте думаете вы?– прервал размышления императора Эполис - советник по культуре.

— Это должно поднять дух и привить людям эстетические чувства,– прочитав мысли собеседника, ответил Верган.

— Я с вами полностью согласен! И взял на себя смелость пригласить сюда Лунга Нурбуса и Авакарию Тарисскую. Думаю, они подходят, чтобы возглавить этот проект, как вы считаете?

Во взгляде Властителя, наконец, появилась заинтересованность делом:

— Лунг Нурбус? Лучший оперный исполнитель Варта?

— Совершенно верно!– обрадовался просвещенности императора советник по культуре.– Могу я их позвать?

— Да, разумеется.

Эполис вышел за дверь и пригласил в зал приёмов Лунга и Авакарию.

Актриса выглядела немного уставшей, но это лишь придавало ей определённый шарм. Одними глазами она улыбнулась Вергану и опустилась в предложенное кресло. Лунг Нурбус сел рядом.

Даже если б Властитель не умел читать мысли, то без труда догадался бы, что оперная звезда Варта очарован театральной звездой Валмитса. Монах поймал себя на том, что ему это не нравится.

Обсуждение проекта шло довольно долго, во всяком случае, так показалось Вергану. Когда, наконец, все детали были оговорены, и Эполис со своей командой собрался уходить, император попросил Авакарию задержаться. Лунг бросил на женщину любопытный взгляд, и в его голове мгновенно пронеслась мысль о связи императора с этой актрисой. Однако Нурбус поспешил отвести взор и покинуть зал.

— Вам снова понадобились мои актёрские способности?– добродушно улыбнулась Авакария, она была рада оказать услугу Вергану (причём не столько как императору, сколько как человеку).

— Да,– зачем-то солгал Монах и, поймав себя на этом вранье, нахмурился.

— Я готова. Что от меня потребуется?

«Остановись! Что ты делаешь?!– остерёг себя Верган.– Это зыбкая почва… Ты ведь не хочешь потерять Лору!.. Чё-ё-ёрт! Это воздействие Тьмы»!

**ГЛАВА 56.**

— Нет-нет, Лора! Ты должна пойти к нему прямо сейчас,– настаивал Рико.– Меня он не послушает! Я для него выживший из ума старик! Он решит, что я поднимаю панику напрасно!

— Во-первых, Верган о вас вовсе так не думает,– возразила королева, с трудом справляясь с приступами дурноты (хотя прежде она легко переносила беременность),– а во-вторых, Орлан не обязан был кого-то предупреждать о своём отъезде.

Безжалостный Монах замотал головой и замахал руками:

— Нет! Я лучше знаю своего сына! Он бы предупредил! С ним точно случилась беда! Надо что-то делать! Скорее!

Визгливый голос старика и напор могли вывести из себя кого угодно, поэтому Лора решила больше не спорить и пошла к Вергану. Рико поспешил следом.

Безжалостный Монах очень рассчитывал на былую порочность сына и надеялся, что тот попросил Авакарию задержаться после приёма только с одной целью…

— Орлан ведь такой непрактичный, неприспособленный,– причитал старик, пока они шли к залу приёмов.– А главное - не любит ни с кем связываться! Ему даже прозвище дали - Чистюля! Его в детстве все обижали, а он лишь пожимал плечами…

Лора прибавила шагу, слушать трескотню Монаха становилось тяжело даже ей.

Королева вошла в зал и вдруг замерла. Семенивший за женщиной Рико едва не врезался в неё.

Верган сидел в кресле рядом с Авакарией и держал её за руку. Разговор явно вышел за рамки делового общения, поэтому, увидев Лору, актриса побледнела и слишком поспешно отдёрнула руку. Мысли её красноречивее всяких эмоций поведали Властительнице, что появись императрица чуть позже - всё могло бы выглядеть куда более ужасно.

Верган обречённо прикрыл глаза, понимая, что Лора истолкует мысли Авакарии превратней, чем на самом деле.

«Уйдём в Воздушный Замок,– на телепатическом уровне предложил император жене.– Я тебе всё объясню».

Но Лора не удостоила его приватным ответом.

— Простите, мы не хотели мешать,– каменным голосом прервала она тишину.– Если вы заняты, мы зайдём позже.

Королева уже развернулась, чтобы удалиться, но Верган быстро окликнул её:

— Не уходи! Мы как раз закончили,– император бросил красноречивый взгляд на Авакарию, и через мгновение актрисы уже не было в зале.– И что же вас с отцом привело сюда?

Видя, что супруги сверлят друг друга холодными взглядами, Рико поспешил первым взять слово:

— Мы хотели спросить тебя об Орлане… мы думали, ты занят делом… а тут такое… Конечно, я не смею вмешиваться в ваши с Лорой отношения, но что же ты себе позволяешь?!.. Это неслыханно!

Верган изумлённо повёл бровью и сухо ответил:

— Именно - не смеешь. Уйди.

— Я не оставлю Лору с тобой наедине!– жарко вступил в спор старикашка.– Ей нельзя волноваться! А ты - порочный сластолюбец - ничем не дорожишь!.. Развратник!

— Вон отсюда!– процедил сквозь зубы Верган, угрожающе поднимаясь из кресла.

Рико, полагая, что сделал достаточно для убеждения Лоры в дурных намерениях мужа, поспешил ретироваться, дабы не раздражать сына.

— Ты тоже считаешь, как он?– кивнув в сторону двери, поинтересовался Монах.

— Ты - император, тебе положены фаворитки,– печально усмехнулась женщина.– Извини, я лучше пойду.

Верган стремительно приблизился к жене и ухватил её за руку.

— Никуда ты не пойдёшь! И тем более не сбежишь в свой медицинский центр! Да, я флиртовал с это актрисой! Но больше ничего!– прохрипел мужчина.

— Не успел?! Жалеешь?!– повышенным тоном спросила королева.– Поторопись, быть может, не поздно догнать!

— Ледяная статуя! Пожалуй, стоит последовать твоему совету! От тебя страсти всё равно не добьёшься! Холод! Вечная мерзлота! Ничего живого! Зачем природа дала тебе твою красоту, если ты одним взором повергаешь в ледяное уныние?! Мрамор теплее тебя!

Глаза женщины полыхнули ярким огнём, оглушительная пощёчина легла на лицо Вергана и… Властитель не поверил своим ощущениям - ногти Лоры впились в его скулу, сдирая кожу.

— Вот и иди туда, где тебя согреют!– выпалила королева.– Ты отравил мне жизнь! Я тебя ненавижу!

— Ты сама её себе отравила! И мне тоже! Я устал!

— Прекрасно! Думаю, стоит отдохнуть друг от друга! Я требую расторжения б-б…

Оставшаяся часть фразы потонула в жадном яростном поцелуе. Верган сжал Лору в объятьях и накрыл её губы своими. На этот раз королева не пыталась вырваться, напротив - ответила на поцелуй. Ответила столь же несдержанно, как и сам мужчина.

Внезапно Лора обмякла и повисла на руках супруга.

— Ничего страшного, обычный обморок в её положении,– заверил Хорсе.

— Но она никогда не жаловалась на недомогания,– возразил Верган, присаживаясь на постель рядом с женой и осторожно касаясь её ладони.– Почему так внезапно?

— А вы думаете, недомогания приходят по графику?!

— Спасибо, Хорсе, ступайте,– прервала мужчин Лора.– Мне уже значительно лучше.

Врач ободряюще улыбнулся и вышел из императорских покоев.

— Тебе, правда, лучше?– всё ещё с нотками тревоги в голосе спросил муж.

— Да.

— Прости, это, наверняка, я спровоцировал…

Лора тихо рассмеялась и кивнула:

— Конечно, ты. Ты же поспособствовал моей беременности.

Верган поднёс её ладонь к своим губам, осторожно целуя тонкие пальчики.

— А куда девалась былая страсть?– шутливо поинтересовалась женщина, высвобождая руку и накрывая ладошкой разодранную щёку мужа.

— Заперта в темнице души… Опасаюсь, как бы ты снова не потеряла сознание в моих объятьях.

— Я постараюсь больше не терять,– мягко улыбнулась Лора и, не дождавшись ответной реплики, добавила:– Здесь ты должен сказать: «Проверим»?

**ГЛАВА 57.**

Кларенс лежала с открытыми глазами, тупо смотря на тускло горящий лернопал перед входом в каюту, за всю ночь Веор так и не появился. После вечернего разговора на капитанском мостике он отправил жену в каюту к сыну, ничего не сказав по поводу их дальнейших с Кларенс отношений.

Королева Тайн и Смерти посмотрела на спящего Ларенса и, поцеловав его в височек, осторожно соскользнула с постели. Передумывать произошедшее вновь и вновь становилось уже невыносимо, поэтому женщина запретила себе снова поднимать эту тему.

Наспех умывшись и приведя в порядок волосы и одежду, Кларенс вышла из каюты и остановилась. Идти на мостик к Веору было слишком тяжело, а вот вернуть долг Главку Скару не терпелось, так что Королева Тайн и Смерти направилась прямёхонько в машинное отделение.

Отодвинув засов, женщина шагнула через порог и на всякий случай заперлась изнутри.

Скар связанный лежал на полу возле одной из стоек с инструментами. Увидев Кларенс, он как будто бы даже успокоился. И было с чего! Шелест опасался появления Веора, ведь тогда мысли его будут открыты Властителю, а значит, заговор против Совета Властителей и все его участники станут тут же известны.

— Надо же, как всё непостоянно,– ухмыльнулся Скар, силясь приподняться, но верёвки помешали это сделать.– Ещё вчера моей пленницей была ты, а сегодня мы поменялись ролями… Правда, я тебя не связывал по рукам и ногам и не бил до потери сознания.

— Конечно, нет, это же неблагородно, господин капитан,– сухо процедила Кларенс, приближаясь к мужчине.– Куда как милосердней похитить ребёнка и травить его собаками!

— Плевал я на него, главное было - причинить боль тебе! Хотя, конечно, эта боль не сравнится с той, что причинила мне ты со своими братцами и отцом!

— За себя я тебя прощаю. А вот за Ларенса - нет!

Женщина наступила сапогом на горло Скара и сильно надавила, Шелест тут же начал задыхаться, судорожно глотая воздух.

В этот момент в дверь забарабанили, и послышался грозный голос Веора:

— Кларенс! Немедленно открой! Слышишь?!.. Кларенс! Сейчас же!

Дверь начали ломать, но металл не поддавался. Послышались короткие распоряжения Главы Белых Бандитов, беготня и, наконец, жуткий грохот. Через пару минут вход в машинное отделение был раскурочен до безобразия. Веор первым ворвался в помещение и подлетел к лежащему без движения Главку, нащупывая пульс на шее.

— Что ты с ним сделала?!

— К сожалению, ничего,– хмуро ответила Кларенс и вышла вон, растолкав застывших в проходе Роя и Троша.

Королева Тайн и Смерти вернулась в капитанскую каюту и присела на постель рядом с Ларенсом, посмотрев на его безмятежное личико. Только что, мстя за сына, она едва не убила человека, которого оплакивала десять веков. Её остановило лишь вмешательство Веора.

«Это какое-то безумие!– покачала головой Кларенс.– Ещё несколько дней назад я хотела умереть, потому что боялась, что Главк ненавидит меня, а сегодня… ненавижу его я и жажду его смерти! Разве так бывает у нормальных людей?! Почему у меня?!.. Почему я вечно притягиваю мерзавцев, а хороших мужчин отталкиваю?! Это что, проклятие?!!»

Женщина обхватила себя руками и закрыла глаза.

Сколько она так просидела, Кларенс не имела понятия, в себя её привёл строгий шёпот Веора:

— Это что за самосуд ты учинила на моём корабле?

Женщина медленно подняла на мужчину полные боли глаза, но возражать ничего не стала. От такого взгляда сердце Главы Белых Бандитов смягчилось.

— Скар - преступник (к тому же беглый),– уже более примирительно продолжил он,– и понесёт наказание, но не от твоей руки. Ты - не единственная, кто пострадал по вине Шелеста. Не тебе решать его судьбу.

«Не мне…– усмехнулась про себя Кларенс.– А сам, после признания Франца в покушении на мою жизнь, хотел самолично убить его… Хорошо, Верган успел отослать паренька подальше…»

— Если каждый начнёт учинять суд с позиции своей справедливости, а не всеобщего закона, будет анархия! Хаос!– наставительно заметил мужчина, упорно игнорируя мысли жены.– Так нельзя!

— Веор, я не спорю с тобой. Не надо по десять раз повторять мне одно и то же.

— Но я… вижу, ты не согласна!

— Я согласна. Только говори тише, Ларенса разбудишь.

Мужчина замолчал и, посмотрев на сына, мягко улыбнулся. Про себя Кларенс подумала, что многое отдала бы, лишь бы Веор так же нежно посмотрел на неё. Прочитав мысли жены, Властитель снова стал серьёзен и суров.

— Могу я поинтересоваться, куда мы летим?– осторожно спросила Королева Тайн и Смерти.

— В императорский дворец.

— И что будет там?

— Преступника предадут в руки закона,– ответил Веор, хотя и знал, что Кларенс интересует не это.

— Я не про Скара! Что будет с нами? С Ларенсом? Со мной? Ты… обратишься в суд?

В ожидании ответа женщина больно закусила нижнюю губу. Она молила о том, чтобы Властитель сказал, что хочет сохранить семью, но была готова и к решительной борьбе в случае, если муж захочет отобрать у неё ребёнка.

Видимо Веор долго молчал, так как Кларенс снова повторила вопрос:

— Ты потребуешь расторжения брака и опеки над сыном?

— Я… пока не решил.

Властитель ещё раз посмотрел на Ларенса и быстро вышел из каюты, провожаемый долгим грустным взглядом женщины.

**ГЛАВА 58.**

Было раннее утро. Верган, скрестив руки на груди, стоял в балконном проёме и с тревогой смотрел на спящую жену. Неужели были времена, когда они не любили и даже ненавидели друг друга? Неужели наступят времена, когда они навсегда расстанутся? Расстанутся?.. Не расстаются лишь те, кто не доживает до старости. Ни один брак во Вселенной ещё не выдержал более шести тысяч лет. Даже предыдущие Властители не сумели перешагнуть этот рубеж - расторгли брак раньше. Почему уходит любовь, привязанность? Как не растерять их? Как мог он подумать вчера о другой женщине? Воздействие Тьмы? Да… но не на пустом же месте.

— Я люблю тебя,– тихо прошептал Верган, глядя на супругу.

Внезапно Лора открыла глаза, почувствовав на себе пристальный взор.

— Что с тобой?– мягко спросила она.

— Я боюсь за тебя,– тихо ответил Властитель.– Останься в замке, не уезжай в медицинский центр.

— Верган, мы же всё обсудили вчера. Да и Пэйн заодно осмотрит меня, мне так будет спокойнее.

Император стиснул зубы и угрюмо покачал головой.

— Не волнуйся, всё будет хорошо,– ободряюще улыбнулась Лора.

Сразу после завтрака карета императрицы покинула дворец.

— Куда это она?– полюбопытствовал Рико.

— В медицинский центр.

— Как?! Она опять от тебя сбегает?! И ты позволяешь с собой так обращаться?!

Верган внимательно посмотрел на отца, но отвечать ничего не стал, ушёл в свой кабинет, заперся там и никому не открывал.

«Ну, вот теперь пора и Шингу показаться на сцене»,– потирая ручки, радовался Безжалостный Монах.

Судя по времени до медицинского центра было не меньше трети пути, но карета почему-то остановилась посреди леса. Клеста - горничная королевы - обеспокоенно высунулась из окна и тут же отпрянула назад. К дверце подъехал офицер и, чуть склонив голову, насколько позволял походный шлем, обратился к королеве:

— Полковник Рэбер, ваше величество! Только что вернулся головной отряд, милей дальше на дорогу упало старое дерево. Экипаж не проедет.

— Упало?– задумчиво переспросила Лора, выходя из кареты.

Офицер быстро спешился, жестом подзывая одного из солдат эскорта и передавая тому поводья.

— Надо разворачиваться и на последней развилке забирать к берегу моря,– предложил Рэбер, следуя за императрицей.

Лора неспешно прошла вдоль запряжённой шестёрки лошадей и остановилась, глядя на уходящую вперёд дорогу.

— Слишком большая петля - будем добираться несколько часов,– наконец, отозвалась императрица.– А отсюда верхом не больше двадцати минут.

Полковник неодобрительно покачал головой:

— Я бы не стал делать этого.

— Я ценю вашу заботу,– мягко улыбнулась Лора, понимая крайнюю обеспокоенность Рэбера,– но я поеду верхом, а карета - в объезд.

— Как прикажете,– нехотя согласился офицер.

Дальнейший путь императрица продолжила в сопровождении полковника и шести воинов. Лесная дорога быстро закончилась, выводя отряд к реке. Здесь всадников ждало ещё одно препятствие - старый мост оказался разобран, а новый ещё не достроен.

— Кто распорядился?!– окликнул полковник ближайшего плотника.

— А мне почём знать?– пожимая плечами, буркнул мужик.– Мы у нанимателей не спрашиваем бумаг и документов.

— А почему нету знака объезда на лесной дороге?!

— Так там дерево поперёк дороги валяется, чего вас сюда-то потянуло, ехали бы себе в объезд?

Рэбер подозрительно посмотрел на рабочих. Нет, конечно, на разбойников они не тянули, но всё-таки подобное стечение обстоятельств настораживало.

— Простите, а где ближайшая переправа?– вмешалась в разговор Лора, обращаясь всё к тому же плотнику.

— Вверх по реке через пару миль брод, миледи,– любезно ответил рабочий.– Там мелко, кобыла брюха не замочит.

— Спасибо,– кивнула императрица, поворачивая лошадь.

Рэбер нагнал королеву и, не сбавляя рыси, крикнул на ходу:

— У меня плохое предчувствие! Похоже, нам навязывают маршрут!

Лора ничего не ответила, продолжая путь.

«Ну, кто бы сомневался»?– с досадой усмехнулся про себя мужчина.

Добравшись до переправы, полковник выслал вперёд троих воинов. До середины реки брод, действительно, был мелким и лошади спокойно шли, несмотря на сильное течение, однако на середине животные, видимо, попали в яму.

— Назад!– что было сил, окликнул Рэбер, но оказалось слишком поздно, быстрое течение понесло лошадей и солдат вниз по реке.

— Чёртовщина какая-то!– выругался один из оставшихся на берегу воинов.

— А может это не тот брод?– предположил второй.– На том берегу, вроде как, и дороги-то не видать.

— Ваше величество, я ещё раз настаиваю вернуться,– обратился полковник к императрице.

— Проедем немного вверх, если нормальной переправы не будет, то вернёмся,– согласилась Лора.

Полковник подозвал к себе одного из воинов и приказал тому срочно возвращаться в замок за отрядом солдат, двум другим велел следовать вперёд на некотором расстоянии друг от друга.

— Безрассудно и глупо,– тихо пробормотал Рэбер, но так чтобы слышала императрица.– Это слишком хорошо спланированная ловушка! Мы к ней не готовы!

— Полковник, вам просто по долгу службы везде мерещатся заговоры и опасность,– улыбнулась Лора.– Не волнуйтесь, всё будет хорошо.

— Угу… Если с вами что-то случится…

— Рэбер!..– с некоторой строгостью одёрнула офицера королева.

Мужчина тут же замолчал.

**ГЛАВА 59.**

Шинг Ченг, как истинный матёрый хищник, терпеливо выжидал своего часа. Тщательно приготовленная для Лоры ловушка сработала. Властительница не почувствовала опасности, поскольку люди, занятые в постановке, не были посвящены в детали. Работники, валившие дерево, строившие мост, срывавшие брод, искренне полагали, что это обычный заказ.

Ченг чрезвычайно обрадовался, когда к «последнему рубежу» пришли только трое из охранного отряда, на такую удачу он мало рассчитывал.

Вот отряд всадников остановился перед узким мостом через реку. Офицер послал одного из воинов проверить, возможна ли переправа. Солдат спешился и, держа лошадь в поводу, благополучно перебрался на тот берег. Второй воин решил преодолеть тот же путь верхом, но… когда он добрался до середины, Шинг перерезал трос, протянутый под водой к центральному столбу. Мост развалился как карточный домик в одно мгновение.

— Это уже не совпадение!– зорко оглядываясь по сторонам, процедил Рэбер.– Срочно возвращаемся!

Лора не успела ничего ответить, послышался свист стрелы со стороны леса. Только теперь Властительница ощутила приближение опасности, но, увы, слишком поздно.

Полковник попытался поднять лошадь на дыбы, чтобы закрыться, но реакция оказалась запоздалой. Оглянувшись, императрица похолодела от ужаса, увидев Рэбера, лежавшего на земле ничком вниз без движения. Очевидно, кольчуга не спасла его.

— Ну, вот мы и встретились!– послышался голос Шинга, выходящего из своего укрытия.

В руках мужчина держал лук со стрелой на тетиве.

— Ты знаешь, я стреляю не хуже тебя: двинешься с места - я пристрелю твою лошадь!– предупредил Ченг.

— Да, как ты стреляешь, я знаю,– с убийственной холодностью произнесла Лора.

Шинг весь подобрался и сделался бледным, прекрасно понимая, что бывшая жена говорит об их сыне, убитом им.

— Это был несчастный случай!– зашипел Ченг.– А ну, быстро спускайся! И молчи!

Первым делом, как наказывал Рико, Шинг крепко сковал Властительнице руки за спиной специальным металлическим обручем, чтобы не могла вызвать оружие. Затем усадил на лошадь и завязал глаза.

Примерно через полчаса они оказались в какой-то землянке. Потолок, стены и пол здесь были обложены круглым брусом, в углу валялась охапка сена, а источником света являлся единственный лернопал, закреплённый над входом.

— Про императорские хоромы теперь придётся забыть!– усмехнулся Шинг.

Мужчина расстегнул верхние пуговицы на рубашке жены и снял с неё амулет, скрывающий мысли от Властителей.

— Тебе это больше не пригодится,– заверил Ченг, продолжая обыскивать Лору нарочито грубо и бесцеремонно.

— А тебе зачем второй?– скептически поинтересовалась императрица, с трудом сдерживая отвращение от прикосновений бывшего мужа.– Ты ведь предпочитаешь проворачивать дела без сообщников…

— Люди меняются,– недобро ухмыльнулся Шинг.– Ты вот раньше ни за что бы даже не заговорила с Кровавыми Монахами - убийцами твоих родных, а сейчас… они приходятся тебе родственниками! И с самым бездушным и жестоким из них ты делишь супружеское ложе!

— Не тебе судить его,– сухо отозвалась женщина.

Шинга аж всего передёрнуло от слов Лоры. Стиснув с досады зубы, он толкнул королеву в угол на солому.

— Зато мне казнить!– огрызнулся Ченг, нащупывая под сеном цепь и закрепляя её на руках женщины, скованных за спиной.

Не говоря больше ни слова, Шинг вышел из землянки.

— Держи,– передал амулет сообщнику Шинг.– Всё идёт по плану.

— Да-а… но с Верганом она пока не связывалась,– нахмурился альбинос.– Рико утверждает, что тот в замке, заперся в своём кабинете.

Мужчины направлялись к месту заточения королевы.

— Просто она пока не осознала безысходность своего положения,– рассудительно произнёс Ченг.

— Я не намерен ждать пока до неё дойдёт!

— Я могу с ней чуток потолковать, по-свойски, м?

Альбинос внимательно посмотрел на Шинга и, криво усмехнувшись, остановил его за плечо:

— Я сам потолкую с ней. Побудь здесь.

— Почему? Я хочу присутствовать!

— Обещаю, я тебя позову в самый кульминационный момент!

Лора провела в землянке одна не меньше часа. Руки затекли и жутко ныли, так что хотелось кричать.

Наконец, дверь отворилась, и внутрь зашёл высокий статный мужчина. Его практически белоснежные волосы ниспадали до плеч, пронзительные тёмные глаза обжигали, словно угольки.

Женщина приподнялась, встретив вошедшего прямым взглядом.

— Добрый день, ваше императорское величество?– улыбнулся альбинос, подходя к королеве.– Давно не виделись, я скучал. А ты?

— А я надеялась, что тебя нет в живых.

— Честный ответ, ценю,– кивнул мужчина, присаживаясь рядом с Лорой.– Понимаю, ты не очень рада меня видеть. Но ты не можешь не признать, что я обыграл ВАС!

**ГЛАВА 60.**

Первым откровением для Лоры стало то, что в заговоре против Властителей участвовал Шинг, но не менее шокирующим открытием оказалась вторая персона. Хотя, конечно, в иерархии заговорщиков она была главной и известной с самого начала!

Всплески тёмной энергии прибавили Ливару огромные силы. На корабле у Шелеста Люк и Лора убили вовсе не самого мага, а искусно сделанного им фантома. Властители были так поглощены погоней и возвращением медальона, что и не подумали о возможной подмене.

— И на что же ты рассчитываешь?– с внешним спокойствием поинтересовалась женщина.– Занять место Властителей? Погрузить Вселенную в Хаос? И кем тогда будешь повелевать?

Ливар расплылся в ироничной улыбке:

— Хаос не нужен ни вам, ни нам…

— «Нам»? То есть вас тоже четверо? Ты, Шинг… Кто ещё?

— Да без труда нашлись желающие на ваши места.

— Если остальные желающие похожи на Шинга, то вчетвером вам не ужиться.

Маг тихонько рассмеялся и одобрительно закивал:

— Схватываешь на ходу!

— Понятно,– пытаясь пошевелить затёкшими руками, отозвалась королева.– Я почему-то и не сомневалась, что делиться ты не собираешься.

— Знаешь, до личного знакомства с тобой у меня сложилось некоторое предубеждение на твой счёт… Ну да, я слышал, что ты красива и даже очень, мужчины сходят по тебе с ума, боготворят или люто ненавидят (ну, это, конечно, крайне выраженный вариант неразделённой любви), но лично меня красота всегда раздражала… хотелось разрушить её. Признаюсь, я был поражён, увидев тебя, но это не умалило моего желания предать Властителей небытию!

— Да, я помню,– кивнула Лора.– Я была первой в твоём списке.

— Ты и сейчас первая, но теперь я сожалею об этом,– Ливар осторожно коснулся тыльной стороной ладони щеки женщины.– Мне импонирует твоя выдержка, не любой мужчина, сознавая, что его сейчас убьют, будет столь хладнокровен и рассудителен. Но я знаю таких как ты (я сам из этой породы), чувство гордости для нас важнее инстинкта самосохранения. Всю жизнь мы верили в какую-то свою Правду, придерживались принципов, которые доступны лишь нам. А каков результат? Умереть за Идею?! Я в своё время едва не умер за неё! Никто не оценил! Теперь я сам себе Бог!

Лора равнодушно посмотрела на мага:

— Ты хочешь, чтобы тебя поняла я или уговариваешь перед убийством себя?

— Умная, красивая, дерзкая!– Ливар ненасытным взглядом обвёл императрицу и даже сглотнул от удовольствия.– Как жаль, что я не был знаком с тобой, когда верил в Белую магию… Впрочем, тогда бы я вряд ли говорил с тобой так откровенно.

Лора ничего не ответила, понимая, что развивать подобную тему опасно.

— Молчишь?– улыбнулся мужчина.– Правильно. Я провоцирую тебя, ищу слабинку. Увижу страх - наброшусь, как коршун на подранка!

Ливар поднялся на ноги и прошёлся по землянке вперёд-назад, словно что-то обдумывая. Наконец, он встал напротив королевы и твёрдо сказал:

— Я хочу встретиться с твоим мужем в замке Властителей, обсудить создавшуюся ситуацию. Ты ведь можешь перенести меня туда!

— Нет,– Лора категорично покачала головой.

— Что?.. Почему?

— Потому что ты - коршун.

Чёрные угольки глаз недобро сверкнули, Ливар стремительно приблизился к женщине и, ухватив за плечо, резким движением поставил её на ноги. От боли в запястьях и локтевых суставах Лора застонала, сильно закусывая губы.

— Коршун!– тихо зашипел маг ей в лицо.– Да!.. И поэтому, что я велю, то ты делать и будешь!

— Я знаю, ты хочешь спровоцировать Вергана на применение Силы Властителя. Но в третий раз этому не бывать!

— Полагаешь?! Ты призовёшь Вергана, не пройдёт и пяти минут, а иначе…– Ливар прикоснулся ладонью к животу женщины,– твой не родившийся ребёнок будет мучительно умирать в утробе! Помнишь помешавшегося Георга? Я думаю, у Шинга будет такая же реакция, если я расскажу, что ты ждёшь ребёнка от Вергана!

Лора отшатнулась от мага, уперевшись спиной и руками в стену, и на секунду прикрыла глаза.

— Так что?.. Мне звать Шинга?– поинтересовался Ливар.

— Не надо!– поспешно выпалила женщина.

— Я знал, что ты будешь разумна и откажешься от борьбы за Идею, за свою Правду… Хотя немного жаль.

— Разумеется, жаль,– печально улыбнулась королева.– Ведь ты до сих пор сожалеешь, что отступил от своих принципов. А всё из-за банальной обиды: ты всегда был таким правильным, искал Истину, помогал другим… Но предыдущие Властители назначили главой Совета Магов не тебя, а Филаю. Ты посчитал это несправедливым и решил: раз тебе не дали малого, то ты захватишь всё!

— Да, именно так,– просто подтвердил Ливар.

Лора несколько секунд молчала, а потом твёрдо сказала:

— Можешь идти за Шингом, я не буду тебе помогать.

— Что?! Ты пожертвуешь ребёнком?! И это говорит мать?!– взгляд мага острыми шипами впился в женщину.– Ты пожалеешь!..

Ливар быстро направился к двери, однако когда он её открыл, кованый сапог мощно ударил его в грудь, отправляя к противоположной стене. С трудом глотая воздух, маг так и остался лежать на полу, наблюдая за вошедшим. Это был тот самый полковник, который сопровождал императрицу в медицинский центр, живой и невредимый, хотя Шинг уверял, что убил офицера.

Рэбер стремглав бросился к Лоре, освобождая её от цепей и оков и прижимая к себе. Королева, тяжело дыша, приникла к его груди, руки безвольно повисли, не в силах даже обнять.

— Как же я боялся за тебя,– взволнованно прошептал мужчина, снимая шлем и отбрасывая его на пол.– Это был первый и последний раз, когда вы с Веором уговорили меня на такую кошмарную авантюру! Всё! Запру тебя в замке и не выпущу больше, так и знай!

Лора тихонько рассмеялась, прижимаясь щекой к плечу мужа:

— Я знала, что ты не опоздаешь.

Очень медленно, держась за стену, Ливар поднялся на ноги.

— Да, теперь я понимаю, почему мне так было жаль убивать тебя,– выдавил он, глядя на Властительницу.– Я даже не заподозрил подвоха, а следовало бы, учитывая с каким упорством ты шла во все ловушки… Поздравляю! На этот раз обыграли менявы!

— И это была последняя игра!– заходя в землянку, процедила Гиара.

Её переполняло жгучее желание всадить кинжал в сердце альбиноса, заманившего их с Орланом в ловушку и приказавшего своим людям убить Треца Конна.

— Гиара!– на всякий случай окликнул Верган, опасаясь, что женщина может поддаться сиюминутному порыву.

В проёме землянки появился Орлан.

— Ну, вы чего здесь застряли?– спросил он, оглядывая собравшихся.– Хотите ночевать в лесу?! Боюсь, Шинг застудится на травке!

**ГЛАВА 61.**

Корабль Веора прибыл на императорский космодром, когда солнце Роветта было в самом зените. Но кузена короля встречал лишь Хелм Смен с несколькими офицерами высшего состава. Командующий наземными войсками сбивчиво объяснил, что у императорской четы возникли срочные дела, и им пришлось покинуть дворец. Впрочем, Веор и не любопытствовал, и так зная, где Лора и Верган и что с ними произошло.

— А где же новый адмирал воздушного флота?– поинтересовалась Кларенс.

— Новый?!– удивлённо переспросил Хелм.– Какой новый?

«Так значит, Верган официально ничего не объявлял,– улыбнулась про себя женщина.– Весьма предусмотрительно… О! Кажется, Веору не понравился мой вопрос,– обратила внимание на быстрый взгляд мужа Кларенс.– Может, ревнует? Знать бы, о чём он сейчас думает… Как же он измучил меня! Ни «да», ни «нет»! Неужели так сложно определиться?! Ну, сказал бы тогда, что не любит, что расстаёмся - и то было бы легче! Или не было бы? Боги, как же тяжело…»

— Ну, не новый, хоть какой-нибудь,– улыбнулась женщина.

— Франц отбыл с особым секретным поручением. По всем вопросам относительно воздушной флотилии обращайтесь ко мне.

— Понятно,– кивнула Кларенс, направляясь во дворец вслед за сыном, радостно встреченным старой гувернанткой.

Время тянулось бесконечно медленно, Королева Тайн и Смерти не знала, чем себя занять. Единственным развлечением стала часовая прогулка с сыном на лошадях. Оказалось, Ларенс отлично держится в седле - научился в лагере Белых Бандитов. После прогулки сын остался в конюшне помогать чистить и кормить своего скакуна, Кларенс не возражала. Зачем отучать от полезных привычек?

Вечером в её покои зашёл Веор, сказал, что хочет поговорить. Вид у него при этом был очень серьёзным, что заставило женщину немало поволноваться. Впрочем, внешне Кларенс сохраняла видимость спокойствия.

— Садись,– указывая на одно из кресел гостиной, предложила Королева Тайн и Смерти.– Что-нибудь хочешь?

— Нет, спасибо.

— А я с твоего позволения…– женщина направилась к бару.

— Кларенс! Сядь. Я не задержу тебя,– жёстко остановил её Веор.

На языке вертелись обидные слова по поводу пагубной привычки жены, но Властитель сдержался, видя, что женщина превратилась в натянутый нерв. Кларенс послушно вернулась назад и опустилась в кресло напротив.

— Я хотел обсудить дальнейшую жизнь Ларенса…– Веор запнулся, прочитав мысли жены: «Отберёшь сына - убью!»,– кх… так вот,– продолжил Властитель,– я понимаю, что лагерь Белых Бандитов не заменит ему обычную школу. Конечно, у меня он приобрёл много практических навыков и умений, но необходимо и нормальное образование.

Женщина перевела дух и немного расслабилась.

— Можно отправить его на планету-школу в этой галактике или у нас в Иоре,– предложил мужчина.– Меня, конечно, больше устроил бы второй вариант, но, как я понимаю, ты собираешься остаться в Ярком Свечении, да?

Кларенс усмехнулась и, откинувшись на спинку кресла, возвела глаза к потолку:

— Хм… А что мне здесь делать? Меня тут ничто не держит.

«Есть ли вообще такой уголок во Вселенной?– думала про себя Королева Тайн и Смерти.– Рагде разорена, её космическое пространство опасно - сплошь усеяно осколками планет - люди покинули эту систему. В Файлере правит Гильтин. Вернуться туда, значит, попасть к нему в зависимость, то-то он поиздевается всласть… Попроситься к Белым Бандитам? Да, пожалуй, Веор приютит, он благороден… Вот только не в своём шатре и не в качестве жены! Унизительно!»

— Я думал, вы с Верганом друзья,– пожал плечами Властитель, читая мысли супруги и всё больше чувствуя себя виноватым.

— Угу, подружились… когда он в качестве подарка вёз меня к тебе,– усмехнулась Кларенс.

— Что, прости?

Веор удивлённо посмотрел на жену, не понимая, о чём речь. А та едва не выругалась вслух, коря себя за болтливость.

— Извини,– неловко улыбнулась она,– это старая, глупая шутка. Не обращай внимания. Так о чём мы? Школа в Иоре? Хорошо, я не против. Когда ты хочешь его отправить?

— Как сам полечу домой - по дороге и отвезу.

— А когда ты собираешься домой?

— Да вот только повидаюсь с Верганом и Лорой.

— Ясно,– кивнула Кларенс и замолчала, на душе стало тоскливо до слёз.

Веор невольно отвёл глаза в сторону. Конечно, он мог бы вновь сделать шаг навстречу, но к чему продлевать агонию? Слишком больно было каждый раз терять Кларенс! А не терять невозможно!

— Я пойду,– наконец, сказал Властитель, поднимаясь из кресла.

Женщина лишь перевела на него взгляд и ничего не ответила.

— И всё-таки, куда ты подашься?– уже у самой двери спросил Веор.

— Буду путешествовать. Всегда хотела посмотреть галактики не с армией за плечами, а просто так… для интереса,– вымучила из себя беззаботную улыбку Кларенс.

— А средства для путешествий у тебя есть?

— Не волнуйся, у меня в межгалактических банках большие счета.

Веор ушёл. А Кларенс добралась таки до бара и полночи провела в «дегустациях вин».

**ГЛАВА 62.**

На следующее утро императорская чета вернулась во дворец, а часом раньше прибыл и Люк, но без Филаи. Он догнал её корабль, объяснил, что не было никаких призраков, и это Ливар манипулировал её сознанием, рассказал о заговоре против Властителей и просил прощение за свой низкий поступок. Женщина выслушала всё с холодным безразличием, приняла к сведению и… полетела дальше.

Властители расположились позавтракать в гостиной королевских покоев, дабы их никто не побеспокоил.

— Мне не нравится равнодушие Филаи,– прямо заявил Верган.– К тому же из белого мага она превратилась в нейтрального. Главы Совета Магов ещё никогда не были нейтральными!

— Но это мыеё сделали такой,– напомнила Лора.– И не только её.

— Да, мы совершили ужасную ошибку. Но оставить её сейчас возглавлять Совет Магов, по-моему, тоже ошибка. Как бы не нажить себе врага, особенно учитывая, что она умеет скрывать свои мысли.

Верган вопросительно взглянул на Люка и Веора, теперь на них тоже были защитные амулеты и читать мысли друг друга Властители не могли. Каренс молчал, явно чувствуя себя виноватым, а потому слишком предвзятым в этом вопросе.

— Я думаю,– медленно начал Веор, словно подбирая слова,– мы точно наживём себе врага, если уберём Филаю из Совета Магов. В конце концов, защита у неё не такая сильная, можно будет читать её мысли.

— Но она это почувствует!– предупредил Верган.– Будет знать, что мы ей не доверяем!

— Она и так это знает, учитывая какую проверку мы ей устроили,– мрачно буркнул Люк.

Глава Совета Властителей обвёл всех въедливым взглядом и развёл руками:

— Хорошо, я понял, что вы все за то, чтобы оставить Филаю. Так тому и быть. Потом не говорите, что я не предупреждал… Следующий вопрос: что будем делать с Ливаром, Шингом, Скаром и Рико? Ах, да, ещё с Вайджем и Оливером.

— Под страхом пожизненного заключения на планету-тюрьму выслать их за пределы Объединённого Королевства с запретом на возвращение,– предложил Веор.

— Кого?!– в один голос спросили Лора и Люк.

— Первых четверых. А Ливара и Рико ещё и магических способностей лишить.

— Гуманно и серьёзно,– согласно кивнул Верган.

Ххоть он и был равнодушен к отцу, но запирать в тюрьму считал слишком жестоким наказанием для дряхлеющего старика.

— А Вайдж и Оливер?– осторожно спросила Лора.

Веор пожал плечами и озвучил то, что каждый сейчас думал про себя:

— Если их отпустить, даже за пределы Королевства, они всё равно вернутся с армией повстанцев.

— Первое, что надо сделать - разделить их,– предложил Люк.– Я попробую ещё раз поговорить с сыном, показать ему Объединённое Королевство. Но Вайдж… мне кажется, его переубедить невозможно.

— Им обоим нужно время. И нельзя держать их взаперти,– вступилась за пленников Лора,– иначе они никогда не поймут, что нет никакой Кровавой Империи, никто никого не истребляет и не упивается местью!

— То есть ты предлагаешь отпустить их?– не понял Верган.

— Я предлагаю не ограничивать их передвижения и контакты, на первое время в пределах Роветта, но в сопровождении.

Мужчины переглянулись, возражений никто не высказал, поэтому император согласно кивнул:

— Хорошо, попробуем.

— Тогда я пойду, заберу Оливера прямо сейчас,– Люк поднялся из-за стола.– А то Ленон очень соскучился по нему. Погуляем в парке.

Лора мягко улыбнулась, провожая брата тёплым взглядом.

— Семья,– тоже улыбнулся Веор, правда, как-то печально, и сделал глоток сока, чувствуя, что в горле пересыхает.– А я в ближайшее время отдаю сына на обучение…

— Отличная пора,– прикрыв от удовольствия глаза, произнёс Верган.– Беззаботное время и интересное.

— Кому как,– скептически покачала головой Лора.

— Ну, тебе-то, понятно, было скучно в монастыре учиться, тем более с таким прилежанием!

— Не в монастыре, а ПРИ монастыре. Сколько можно повторять?

Верган от души рассмеялся и нежно накрыл ладонь жены своей:

— Хорошо-хорошо, как скажешь, только не волнуйся, тебе вредно.

Веор изумлённо посмотрел на супругов и вдруг расплылся в улыбке:

— Вы что, ждёте ребёнка?! Ну, вы и спринтеры! Ведь и полгода, наверное, не прошло, как поженились… И когда вы только всё успеваете?!

— По ночам,– весело отозвался Верган и тут же был награждён возмущённым взглядом Лоры.– Кх… то есть я хотел сказать: поначалу… ммм… мы сами были приятно удивлены, что всё так быстро произошло. Но с другой стороны, я тут подсчитал, мы знакомы с ней почти целое столетие - значит, не так уж и быстро нашло нас счастье!

Мужчина наклонился и бережно поцеловал жену в щёчку.

— Сочинитель!– не смогла сдержать улыбку Лора.– Не слушай его, Веор. Кстати, а в какую школу вы отдаёте Ларенса?

— На Ватту в Иоре.

— В Иоре?– императрица внимательно посмотрела на мужчину.– Вы не помирились с Кларенс?

Верган не понял логику размышлений жены, но что она попала в точку - было очевидно.

— Мы не ссорились,– пожал плечами Веор.

— Ты знаешь, что я имею в виду.

Глава Белых Бандитов чуть качнул головой:

— Да. Мы не живём семьёй. Но мне бы не хотелось это обсуждать.

— То есть Кларенс с тобой не поедет? А ты не останешься у нас?– хмуро спросил Верган.

— Да. Улетаю днём.

Вскоре Веор тоже ушёл, и супруги остались одни.

— Что делать?– Монах вопросительно посмотрел на Лору.– Они же совершают самую глупую ошибку в их жизни?! Ну, да, Кларенс оступилась, вспомнив о своей прежней юношеской любви. Но сжигать из-за этого все мосты?.. Может поговорить с Веором, пусть даст ей последний шанс?

— Он не пойдёт к ней,– печально покачала головой женщина.– Он уже давал ей последний шанс и не единожды, больше не верит.

— Чёрт бы её побрал! У неё какая-то патологическая страсть к разрушению! Она ненормальная!

— Вы многого ждёте от неё. Она больше тысячелетия жила с полной уверенностью, что в её жизни не может быть настоящих чувств, любви. Понимаешь? Она не изменится в одночасье. А у Веора, увы, не хватает терпения.

**ГЛАВА 63.**

Верган зашёл в покои Кларенс, заранее зная, что увидит. Любимый способ Королевы Тайн и Смерти забыть о своих проблемах пришёл ей на помощь и в этот раз. В малой гостиной возле диванчика, на котором Кларенс и уснула, валялось несколько бутылок из-под вина.

— Действенное снотворное, да?– громко спросил император.

Женщина приоткрыла один глаз, но тут же зажмурилась от яркого света, лившегося из окна.

— Скоро полдень,– иронично заметил Монах.– Не хочешь выбраться из своих апартаментов в мир людей?

— Тебе чего?– хрипло выдавила Кларенс, утыкаясь в диванную подушку.

— Да вот, поговорить пришёл.

— Говори.

— Может, ты хоть глаза откроешь?

— Я тебя и так слышу, для этого глаза не нужны.

Верган недовольно поиграл желваками и вдруг бесцеремонно спихнул женщину с дивана. Королева Тайн и Смерти упала на пол, задев пару бутылок. Те со звоном покатились в разные стороны.

— Ты обалдел?!– принимая сидячее положение и потирая ушибленный локоть, возмутилась Кларенс.– Больно ведь!

— Иди умойся, я подожду,– опускаясь в кресло, сказал мужчина.

Королева Тайн и Смерти хмуро глянула на Монаха, но всё-таки удалилась в ванные комнаты.

А вот вернулась она не скоро. Зато уж выглядела на сто баллов, словно и не было бессонной ночи, горького вина и неудобного дивана. Строгий тёмно-синий костюм для полётов (больше напоминающий форму воздушного флота) сидел как влитой. Гордая осанка придавала независимый и неприступный вид. В общем, внешне Кларенс походила на гранитную крепость.

Но Властителю дано было видеть и внутреннюю сторону. А там женщина из последних сил уговаривала себя держаться.

— Я - не Веор,– угрюмо покачал головой Монах,– со мной можешь убрать эту маску.

— Ладно, я сама разберусь, когда и какую маску мне носить,– скептически заметила Кларенс, садясь в кресло напротив мужчины.– О чём ты там хотел поговорить?

— Как я понимаю, вы с Веором не сошлись после… ммм… твоего бегства, да?

— Не сошлись,– с внешним безразличием подтвердила женщина.

— Значит, я могу рассчитывать, что ты с ним не уедешь?

— К чему ты клонишь?– насторожилась Кларенс (на ум вдруг пришло воспоминание о поцелуе Вергана и под ложечкой неприятно засосало).

Мужчина поспешил развеять опасения Королевы Тайн и Смерти:

— У меня несколько систем остались без местных правителей…

— Не продолжай! Не хочу!– отрезала Кларенс.

— Ну, тогда может тебе будет интересна должность главы имперской полиции? Или место адмирала воздушного флота, м?

— Нет, не хочу никаких должностей,– замотала головой женщина.– А вот на место адмирала воздушного флота верни Франца. Ты же понимаешь, что я умышленно спровоцировала мальчика. У него не было шансов противостоять,– на губах Кларенс появилась жёсткая усмешка.– Я бы кого угодно смогла довести. Даже тебя, Равнодушный!

Верган слабо улыбнулся.

— Но если ты действительно хочешь, что-то сделать для меня,– продолжила Королева Тайн и Смерти,– продай мне крейсер… тот, что из серии ПС-028!

— Зачем? Ты ж его через два дня разобьёшь,– с толикой насмешки заключил император.

— Я постараюсь поаккуратней.

Властитель прочёл мысли Кларенс и несколько успокоился. По крайней мере, она не планировала ничего ужасного или непоправимого.

— Хорошо, будет тебе крейсер и даже команду дам, пока не наберёшь свою,– согласился Верган.– Только обещай не пропадать надолго, навещать нас.

— Не буду ничего обещать. Но о приглашении буду помнить.

Мужчина кивнул, и в гостиной повисла молчаливая пауза.

Расставаться всегда тяжело, особенно, когда будущее пугает своей неопределённостью, и когда существует вероятность, что эта встреча последняя. Ещё тяжелее, если не к чему стремиться и некуда идти. Но Кларенс нашла для себя цель, по крайней мере, на ближайшее будущее.

— Веор скоро улетает, повезёт Ларенса на Ватту,– первым прервал тишину Верган.– Пойдём, обнимешь сына на дорогу.

— Пойдём,– улыбнулась онемевшей улыбкой женщина.

Прощание было коротким. Веор и Кларенс практически не разговаривали друг с другом, избегая даже взглядов. Зато Ларенс болтал без умолку, предвкушая массу новых впечатлений и знакомств. Обещал всем привезти по живой змее, которых найдёт в лесах Ватты, а Лоре даже целых две (ещё и для её будущего ребёнка).

Когда корабль Веора взлетел, Кларенс едва не застонала. Словно кто-то безжалостно оборвал ниточку, связывающую её с прошлой жизнью.

**КОНЕЦ**

1. Кровавый Монах по прозвищу Вероломный; убийца Весты – сестры Вергана; был убит Гиарой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Лекарственное растение, лишающее человека воли и заставляющее подчиняться любому приказу, находится под строгим медицинским контролем, используется для избавления психически нездоровых пациентов от жутких фобий. [↑](#footnote-ref-2)