## Глава Одиннадцатая

## Ледяные Цепи

Венера с решительностью смертницы ворвалась в зал со стороны аллеи роз и мгновенно сотворила ледяной взрыв, оттеснивший арбалетчиков, заморозив их броню и оружие.

– Что за черт? – прокричал Дирус, оборачиваясь на шум.

Магистр вбежал обратно и, взмахнув молотом, оглушил волшебницу, которая тут же с отрешенным взглядом упала на пол.

– Девчонку убить! Как и Ника! Давайте же!

Клинок парня вновь был поднят и готов к бою. Первый ряд гвардейцев набросился на него, но не мог унять рыцаря, вспомнившего, что ему есть кого защищать.

– Уолберт! Иди сюда! Помоги задержать демона! – прохрипел Дирус. – Ну же! Сопляки! Возьмите его! Юнец всего один!

С задних рядов альдеровцев начали вылетать одна за другой стрелы. Третью из них отбить не удалось, и она благополучно воткнулась в предплечье юноши. Стиснув зубы, он продолжил бой, а когда стало совсем невмоготу, как заклятье проорал:

– Ви, вставай! Я прикрою! – а потом добавил, будто за спиной огромное войско, сражающееся с легионами демонов: – Стоять, пока не уйдет Ви!

Гвардейцы оттеснили рыцаря до волшебницы; приходилось фехтовать уже с пятью одновременно. В проходе появился принц, посмотрел парню в глаза – тот опять проорал свое заклятье – и, плюнув на пол, пошел в атаку. Один из гвардейцев направил арбалет на Винус, и отцовский клинок мигом скользнул по ладоням беса, выбив оружие. Только вот защита была на нуле в этот миг, и меч Уолберта настиг Ника, а десяток пропущенных стрел воткнулись ему в тело. Беовел упал на колени; мускулы на его лице дрожали, но...

– Ви, вставай! Я буду драться, пока ты не уйдешь!

– Уолберт, уничтожь его! – приказал Дирус ученику.

Грудь принца тяжело вздымалась под доспехами, а взор не сходил с предателя.

– Нет...

– Убей его!

– Нет!

– Что за черт?

– Демон не может так любить...

– Ви, вставай! Я буду драться!

Ник взревел и поднялся с колен, не тратя время на вытаскивание стрел. Клинок сразил передние ряды, и удалось оттеснить их к проходу, как вдруг...

– Святой огонь! – прогромыхал Дирус, и из его молота вырвался поток светлой силы, снеся юношу, не успевшего подставить блок, и откинул его чуть за волшебницу.

Войско альдеровцев постояло минуту в полном молчании, и...

«БАХ-ТРАХ-БАБАХ!» – одну из стен разорвало на куски, и внутрь вбежало двое. Серж взорвал пару арбалетов, отогнав их владельцев за порог. Далее он, раздвинув руки, сотворил мерцающие фиолетово-оранжевые стены, перекрывшие все входы и выходы.

– Света! Подними Винус! – прокричал Рунасье, напряженно поддерживая заслоны, которые трещали по швам от натиска альдеровцев. – Живее!

Целительница кое-как дотащила Венеру до мага и взвалила ему на плечи. С еще большим трудом у нее получилось поднять Ника, почти не стоящего на ногах, и крикнуть:

– Готово!

Когда Светлана доковыляла до выхода из зала, Серж прекратил действие чар, мигом рванул в сад, уклоняясь от посылаемых вдогонку стрел и заклятий, и, развернувшись, напоследок так...

Подорвал зал диким взрывом! Крыша обрушилась, образовав такой завал, что напрямую к ребятам было невозможно попасть. Леди Фламма без сил уронила Беовела на землю. Венера успела очнуться и, увидев, в каком он состоянии, завизжала:

– Ник, что с тобой? Что они с тобой сделали?

– Поцарапали немного...

– Светлана, это же можно вылечить? – Ви пристала к целительнице.

Она была до остервенения сосредоточена и, поджав губы, водила ладонями с целебным светом над его ранами. Воли ее хватило только на один ответ:

– Не мешайте только – и тогда, может быть...

– Серж, за что они его так? Что нам делать? – волшебница уткнулась в рубашку Рунасье и захныкала.

– Нужно бежать. Подымем только Ника... Если это не сделать сейчас, то уже не сделать никогда, – юный маг похлопал колдунью по спине. – Ничего, не бойся, Света вытащит его даже с того света.

– Вытащила, – поправила парня целительница под общие овации.

Ник разомкнул глаза; всё жутко саднило. Так хотелось полежать на черной землице, на пустыре, окруженном раскидистыми деревьями, но...

– Вставай! Надо сматывать удочки! – Серж помог ему подняться.

– Куда?

– Быстрее, за мной, – маг, как знаток Альдера, повел беглецов по тайным закоулкам, об использовании которых Ник не смог бы даже подумать.

Не встретив ни одного подручного Дируса, ребята добрались до выхода из города, когда навстречу им вышел всадник в окружении четырех гвардейцев.

– Нам придется сразиться с ними... – просипел Серж. – Готовьтесь! Абы кого на выход не поставят!

Венера решительно кивнула, а Светлана огляделась по сторонам, высматривая, нет ли кого еще из противников.

– Я не имею права дать вам ускользнуть, Ник Беовел, – послышался голос всадника. – Мне, как никому другому, жаль, что вы смогли переступить черту, что вы обманывали нас так долго, а я еще и содействовал вам в якобы благих деяниях.

– Не может быть... – выдохнул Ник.

С коня слез Эдимор в белом парадном костюме, обнажил светящийся желтым меч и пронзил им воздух.

– Остановитесь, лорд! – запротестовала Венера. – Вы же на нашей стороне! Вы же добрый, честный!

– На вашей стороне? – вскинул брови правитель Эдмонда. – Я на стороне Альдера и народа Унии – и ни на чьей больше. Если появилась некая «ваша сторона», то мне она глубоко безразлична.

Рунасье шепнул Нику на ухо: «Я не смогу его укокошить. Займись Эдимором, а я возьму на себя гвардейцев!»

Парень кивнул и, вскинув клинок, побежал вперед. Ноги немного подкашивались после изнурительной битвы, но обращать внимание на такие мелочи, увы, не в обычаях рыцаря. Лорд Эдмонда ринулся ему навстречу, пока магия Сержа и Венеры заняла гвардейцев, и выпустил из клинка сокола из желтой силы. На заклятье нашелся щит, и Ник, сделав пару обманных движений, уклонившись разок-другой от яростных плевков лорда, пронзил товарищу грудь. Оружие выпало из ладони правителя Эдмонда, и парень придвинулся к нему вплотную. Их глаза смотрели друг в друга близко-близко, как будто спрашивая: «Почему?» Слезинка скатилась по щеке и капнула на грязь под ногами юноши.

– Ник Беовел, демоны не умеют плакать. Удачи вам... и прощайте, – прохрипел Эдимор, и голова его запрокинулась, а глаза закатились.

Сердце полковника обливалось кровью, а взор не мог оторваться от доблестного воина, товарища наконец! «Как только опустится клинок, он...» – не верилось юноше.

– Ник! Подкрепление не заставит себя ждать! – поторопил его Серж.

«Он упадет... Упадет в грязь и останется там лежать только потому, что кто-то посчитал меня последней тварью. Похоже, я оправдываю это название. Конец моего сотрудничества с Дирусом! Уже ничто не сможет изменить решение...»

– Вчетвером мы на одного коня не сядем! – пробудил парня голос Светланы.

– Илектрик ждет нас чуть поодаль! Двух хватит! Залазьте на коня Эдимора, а я поеду с Ви на своем.

Отряды гвардейцев добрались до выхода из города, но Ник с ребятами уже убежал. Убежал навсегда.

\* \* \*

– Куда мы так быстро мчим? – недовольно спросила Светлана. – У тебя есть план, Беовел?

– Да, леди Фламма, – Ник даже не заметил, когда им пришлось перейти на «вы», – нам нужно добраться до Независимых Мастерских. Там нас ждет подлодка...

– Что-что ждет? – удивилась Венера.

– Аппарат, с помощью которого мы сможем попасть в Храм Белой Жемчужины. Пока неспокойно в нашем королевстве, укрыться на дне морском не помешает.

– Всё хорошо, Ник, но как ты собираешься добраться до мастерских? Пересечь всю Унию, не попав в засаду, не выйдет, а нас, как ты видишь, всего четверо, – задал хороший вопрос Серж.

– У меня есть сведения, что Дирус собрал огромные силы у развалин ворот династии Инфернус. Пройти сквозь них не получится, – вдобавок поделилась леди Фламма.

– Нам не туда, – отрезал Ник.

– А куда? – округлила глазки Ви.

– Мы едем в Ракат навестить лорда Жана Асинака и мисс Энн Ностис.

Чары волшебников позволили защититься легкой невидимостью: вблизи ребята были, как всегда, телесные и зримые, но издали заметить их расплывчатые силуэты не представлялось возможным. В дороге друзья обсуждали, как произошедшее в Альдере отразится на будущем. Венеру даже убеждать не пришлось, что Артифекс – тенесерд, а вот Серж и Светлана не спешили с выводами.

– Так ты, Ник, говоришь, что верховный совет находился под контролем владыки, а лорды пытались спасти Унию от вторжения нежити?.. Нелепица какая-то, – с трудом верилось волшебнику. – Скорее уж тогда правительство решило уничтожить тебя, великого демона, чтобы превознести до небес авторитет Уолберта.

– Нет, Серж, это вполне возможно, – неожиданно вступилась леди Фламма. – Я неслучайно ушла в целители. Задания совета с приближением войны вызывали у меня всё больше и больше вопросов. История с принцессой Катрин стала последней каплей. Я думала, что они готовы на любые жертвы ради всеобщего блага. Но, похоже, дело обстоит иначе.

– Точно, – согласился месье Рунасье, – когда меня с Уолбертом отправили за Бенедиктом, я думал, что это дело государственной важности. А в итоге мы задержали гнома по ложным обвинениям. Теперь я даже рад, что обыск его кузницы не дал результатов.

– Над будущим Унии сгущаются тучи, – подвел итог Беовел.

Ребята ехали по знакомой дороге к Кристалосу, как вдруг на перекрестке...

«БАХ!» – мощный фиолетовый барьер преградил им путь и, взорвавшись яркой вспышкой, скинул с лошадей. Ник больно ударился головой о камни и понял, что его тело онемело. Друзья тоже валялись в пыли не в силах пошевелиться. Со всех сторон из засады выскочили альдеровцы и запихнули ребят в клетки, не пропускающие магию. «Но кому принадлежит та волшебная стена?» – краем глаза получилось заметить знакомую фигуру.

– Эмили! – схватился за прутья Ник. – Выпустите нас! Мы невиновны!

Голубоглазая девушка опустила капюшон своего походного плаща и мотнула коричнево-рыжими кудрями:

– Извините, Беовел, но я получила приказ арестовать вас.

– Выслушайте!

– Есть ли смысл? Уолберт сообщил мне, что вы убили Эдимора. Этого преступления достаточно, – вдруг ее непреклонность сменилась слезами: – Как ты мог? Мне очень жаль, что всё так вышло, но я должна призвать его, – девушка засучила рукав и начертала на запястье фиолетовую руну. – Магистр Фурон лично разберется с вами.

Моментально раскрылся портал, из которого вышагнул старец в синей мантии и, оглядев пленников, сообщил ученице:

– Замечательно, Эмили! Молодец, что не передала их в руки Дируса! Горжусь тобой!

Магистр подошел к клетке Ника:

– Вот и попался, предатель? Извини, но ты знаешь слишком много, чтобы остаться в живых. Я приведу наказание в исполнение прямо сейчас!

Фурон начал зачитывать заклятье смерти, которое одним махом должно было убить всех четверых беглецов. С каждым новым словом лицо магистра становилось всё больше похоже на пергамент, а по окрестностям всё сильнее расстилалась морозная дымка...

– Это не заклятье смерти! – Ви сжалась в углу клетки. – Что он делает?!

– О-о, я не думал, что вы разбираетесь в темной магии. Я готовлюсь к инкрустации! С помощью этого ритуала получится вложить в ваши тела частичку души владыки и сделать вас послушными тенесердами, как вот этих ребят, – Фурон щелкнул пальцами, и некоторые из солдат переродились громадными упырями, из фиолетового дыма и со злыми глазами.

Оставшиеся попытались дать бой, но адские отродья вмиг порвали их на куски. Эмили с ужасом во взоре смотрела на бойню, которую устроил ее учитель:

– Магистр, как вы посмели?..

– Я не Фурон, деточка. Его уже давно нет в живых. Я лишь пользуюсь его оболочкой.

Со старца слезла кожа, обнажив кости ненавистного некроманта из Вермисского леса!

– Я же говорил, что у владыки большинство в совете, – горько пошутил Ник.

«БАБАХ!» – Эмили обрушила поток огня на темного мага, но тот встретил его одной левой и продолжил расписывать руны для успешной инкрустации.

– Она мне мешает, почтенный! Убери ее!

«ВШУХ!» – длинные когти красного демона проткнули волшебницу со спины.

– Уолберт не даст вам хозяйничать тут... – прохрипела она.

– Деточка, за нами уже полцарства! Помнишь, что Артифекс изгнал лорда Ихреса в Фаресту? Там мы сделали оплот нашей армии. Эдмонд и Аграда тоже в наших руках, как и южный Примарис! Вы слишком долго не замечали наше присутствие! Скоро башня будет достроена, и...

– Прах, не рассказывай все наши планы, – почтенный скинул колдунью на землю. – Долго тебе еще возиться с ними?

– Уже почти-почти готово. Еще минута, и...

«БАБАХ!» – Эмили потратила остаток жизненных сил, чтобы расплавить клетки, в которых сидели пленники. Огненный поток Венеры моментально снес некроманта; в глазах девушки горело пламя:

– Ник, этот скелет мой!

– Хорошо, я пока пойду с демоном развлекусь. Серж, Света! Создайте барьер, чтобы тенесерды не вмешивались!

– Поняли! – они сотворили скорлупу, которая...

Сразу же треснула изнутри, так как Венера пустила в ход заклятье невиданной разрушительной мощи. «Она, похоже, еще никогда не сражалась в полную силу», – вспотел Ник, обмениваясь ударами с почтенным в стоградусном пекле.

– А у вас талант, юная леди! – признался некромант, распуская сети ледяных рун, еле-еле сдерживающих поток огня. – Я живу уже не первую сотню лет, но никогда не видел такого магического потенциала! Это неспроста! Вы, как и Ник, полны загадок!

Волшебница ответила всего-навсего одной руной.

– Я не знаю этого заклятья. Она сама его придумала?.. – присмотрелся к закорючке некромант, удвоив толщину ледяного щита, и...

Столб пламени стремительно вырвался у него из-под ног. Кости постепенно обращались в пепел, но заклинателя так легко не одолеть! Он потянулся начертить запретную руну, которой убил Фурона, да вдруг после стольких лет мертвецкого холода его пальцы ощутили тепло. Рука сама собой опустилась и не дорисовала символ...

– Наконец-то... – рассыпался в прах заклинатель, почувствовав себя снова живым.

– Предатель! – оскалился почтенный, запустив огненный шар в Венеру, но Ник разрубил сферу вместе с головой демона пополам.

– Очередь за тенесердами, – сплюнул рыцарь. – Ви, их много, но оставь нам парочку. Мы тоже хотим отомстить за Эмили.

– Не обещаю, – волшебница испепелила взглядом демонов, которые тут же попятились, перестав скрежетать по прозрачному барьеру Сержа и Светланы.