На небе рассыпались первые сирениневские звезды, менее яркие, чем летние, но более светлые. Возрождающаяся луна расплескивала свой свет где-то на горизонте, пытаясь проткнуть острыми рогами мелкие тучки. Легкий ветерок врывался в отрытое окно, раздувая штору. Через полу прикрытые веки я заметил какое-то движение и замер, притворившись спящим.

Прямо надо мной стояла женщина с бледной, серебристой кожей, словно вымазанной маслом. Волосы ее разметались по печам, не переставая шевелиться, а глаза без зрачков смотрели точно мне в лоб. Дух слегка склонил голову на бок, с каким-то странным любопытством рассматривая меня. От ее взгляда по открытым рукам поползли крупные мурашки. Она приблизилась, протянув тонкую ладонь к моему лбу, и в этот момент я резко вскочил, хватая ее за запястье правой рукой, в то время как левая уже с силой дергала за шнурок амулета. Женщина вскрикнула, пытаясь раствориться в воздухе, но налетевший вихрь не дал ей этого сделать.

-Гиа! – рявкнул я, уже сам не в силах держаться ровно. Идущие от амулета потоки взметнули бумаги на столе, с шумом захлопнув открытую форточку. Эльфийка активно заработала локтями, выбираясь из-под моей кровати. Дух взвизгнула, когда любовница принца поймала ее за ногу.

-Держи ее, - едва не получив в ответ по зубам, дико заорала Гиалиэль. Преодолевая начавший ослабевать ветер, я обхватил шпионку за талию, опрокидывая на ближайший стул. Сейчас же заработали все четыре вентилятора, погнав мощный сквозняк. Закрутилась декоративная трещотка, запорхали во все стороны, разбросанные по углам, охапки листвы. Не ожидавший от нас такого коварства дух молча разевала и закрывала рот.

-Ну, и какого тринадцатого тебе здесь понадобилось? – ухмыляясь, спросил я, продолжая держать женщину в болезненных объятиях. Ставшая позади стула дриада не менее ласково вцепилась ей в плечи.

-Я ничего плохого не хотела.

-Хорошо, тогда зачем тебе приказали поменять камни, а?

-Не понимаю, о чем вы, - пошла на попятную шпионка, - о каких камнях вы ведете речь?

-О вирсариусах. Точнее об оном живом вирсариусе, принадлежащим некой чужестранке, которую так боится королева Ирвесс. Ну?

-Мне ничего об этом неизвестно, - страшные глаза женщины вперились мне прямо в переносицу, от чего на миг у меня закружилась голова. Зато из ушей словно вынули пробки: теперь я стал различать каждый шорох, каждое движение подсохшего листика, кружащегося рядом с полом. Вспомнив совет бабушки Гиалиэль, я полностью перестал слушать пойманную изменницу и полностью погрузился в мир иных звуков.

-Тогда зачем ты уже две ночи подряд заходишь ко мне в комнату, а? – для устрашения тряхнув хрупкую женщину, продолжил я допрос, - Отвечай.

-Может, ты мне понравился? – издевательски изогнула та бледную бровь.

*Потому что мне хотелось взглянуть на того, кто поможет нам всем…*

От неожиданности я растерялся, так что следующий вопрос задала уже эльфийка:

-Замечательно, так все-таки что ты делаешь во дворце, для чего дриады притащили тебя с собой?

-Меня никто не притаскивал, я не шавка, чтобы меня можно было таскать.

*Никто меня не притаскивал, я сама вызвалась поехать с ними,* - прошелестело во в воздухе. В следующий момент дух ловко вывернулась, со всей дури ударив меня пяткой по колену. От боли мои руки разжались, и женщина легко выскользнула из них. Пока я ругаясь, пытался снова схватить ее сзади, она добавила мне локтем под дых.

-А ну, стой, мразь! – Гиалиэль рванула к двери, но была снесена ураганным порывом ветра. Хрустальная ваза, стоящая на подоконнике, рванула тысячей мелких осколков, в воздух поднялся опрокинутый стул, книги буквально выдернуло с полок. Различные предметы вперемешку с мусором закружились по комнате. Громадный словарь едва не разбил мне голову, заставив пригнуться. А когда я смог снова кинуться за духом, она уже сбегала по очередной лестнице.

Гиалиэль не отставая, неслась следом, громко стукая тонкими шпильками по полу. Как на таких ходулях можно было так резво бегать, было совершенно непонятно. Впереди маячила серебристая фигура духа, тающая на глазах, превращающаяся в чуть заметную дымку. Будь я на четырех лапах, было бы гораздо удобнее, но времени на перекидывание совершенно не оставалось.

Мы вылетели в коридор как раз в тот момент, когда зыбкие очертания дриадской диверсантки дернулись и окончательно растаяли. Несколько десятков небольших лампочек теперь выхватывали из темноты только разноцветные фрески да висящие на стенах мечи, луки и щиты с изображенным на них родовым знаком эльфийского короля: веточкой дикого винограда, обвивающей хилое дерево. Кто-то утверждал, что последнее означало беды и лишения, которые могли прейти в Вышний град, но князь Мисэль был с ними не согласен, мрачно намекнув, что дерево появилось как раз после эльфийско-бристалианской войны.

-Берегись! – закричала девушка, первой ныряя за спасительный поворот, обратно к ступенькам. Я не успел всего на доли секунды, когда рядом со мной пронеслось тонкое копьецо, ударив в живот. Кишки будто начали плавиться, перед глазами потемнело, и толстый ковер понесся прямо на меня, болезненно оцарапав скулу, - Саур, о, боги, Саур!

-Лови ее, - пробормотал я. Резкая волна боли прошлась до самого сердца, и ярко освещенный коридор окончательно пропал.

Голова раскалывалась от боли, перед глазами все плавало, но я нашел в себе силы присесть на кровати. Рядом со мной сидела какая-то женщина, в которой я с удивлением узнал собственную жену. Глаза у нее были красные, волосы топорщились вправо, наверное, оттого, что она спала последнее время на правом боку. Я попытался поздороваться с ней, но язык едва повернулся во рту, и вместо слов из него выплыло какое-то нечленораздельное мычание.

-Наконец-то, - с облегчением вздохнула Марелла и заплакала. Кровать куда-то провалилась, и повинуясь ее движению, я снова откинулся на подушку. Очень хотелось узнать, что делает супруга в королевском дворце. Новая попытка заговорить принесла больше результатов:

-Ка… ты тут …казалась, - голос принадлежал не мне, а какому-то столетнему пропойце с дефектом речи. Но Марелла поняла его, слабо улыбнувшись в ответ:

-Мне позвонила твоя сестра, сказала, что ты сейчас в Вышнем граде и что тебя пытались убить. Я тут же сорвалась с места и примчалась сюда, боялась опоздать… - она прервалась, отводя взгляд, - Но успела, к счастью. Конечно, нас пытались не пустить, но мы устроили такой скандал, что им пришлось открыть ворота.

-Мы? – переспросил я, думая, что ослышался. Попытался подтянуть правую руку поближе, но не смог: из вены торчала капельница. По трубочке медленно текла мутноватая жидкость. Интересно, меня добить пытаются или все-таки вылечить? Последнее, что я помнил – это летящее копье и жуткое жжение в районе живота. Скосив глаза, я увидел тугую повязку, на которой алело небольшое пятно.

-Ну да, Верилья приехала вместе со мной. Она собирается писать статью о произошедшем. Надо же, никогда бы не подумала, что у тебя такие эмоциональные родственники.

-Убью… - прикрывая глаза, потому что потолок начал медленно крутиться и падать, как подбитый вертолет, пробормотал я.

-Она сначала едва не разгромила тронный зал, а потом закатила истерику, так что пришлось вкалывать ей успокоительное и запирать в отдельной комнате на ключ. А после того, как пришла в себя, сообщила, что намерена докопаться до истины. Что ее долг сестры и журналистки требует отмщения за твою гибель.

-Чего?

-Ты был в таком состоянии, что мы думали… - почти шепотом залепетала Марелла. Честное слово, лучше бы, действительно, умер. Если моей дорогой Лирке что-то взбрело в голову, она на этом не остановиться. Терять же работу мне не хотелось, даже такую сомнительную и опасную, а я и так был на грани увольнения и без сестринского содействия. Хотя в данный момент меня волновало не это. Тринадцатый с работой, с Лиркой, со скандалами. Главное, чтобы эльфы смогли поймать шпионку и вытрясти из нее максимум информации. Не успел я снова разомкнуть губы для нового вопроса, как в комнату вошла Гиалиэль. На ее шаги супруга обернулась, скривившись. На это эльфийка ответила вкинутым подбородком и тут же направилась ко мне.

-Как ты? – холодные пальцы tekle’thqu принца коснулись моего локтя.

-Отвратительно, - признался я, невольно залюбовавшись ею, - Что произошло? Вы поймали эту гадину?

-Увы… - девушка опустила черные глаза, - Я растерялась, когда тебя ранили. Звала на помощь, пока не охрипла. А потом эти охранники, врачи, жуткие разговоры, что ты не выживешь. Хорошо, что копье было не боевым, а декоративным, так что пострадали только мышцы, до внутренних органов оно не достало. Но кровопотеря была жуткой. Когда копье доставали, я думала, ты все ею зальешь.

-Слушай, может не надо таких подробностей, а? Ему и так плохо, - взъярилась женушка. Почему-то мне представилось ехидное лицо Дардивралиэля, повторяющего: «Вот скажи, Саур, за что тебя только женщины любят?». Марелла рванула ко мне, как бы нечаянно оттолкнув эльфийку. Пора было кончать подобное безобразие, к тому же от последних новостей у меня в ушах начало шуметь.

-А камни?

-А?! – занятые борьбой за вакантное место возле моего изголовья, обе девушки не сразу вспомнили о главном призе.

-Вирсариусы, что с ними? – облизав пересохшие губы, уточнил я.

-Не знаю. Его величеству было доложено о произошедшем. Он долго допрашивал меня, добивался подробностей. А потом резко встал и потребовал никому не рассказывать об этом. Особенно дриадам. Они до самого отъезда думали, что ты взял отпуск. Насчет же камней никаких разговоров не было.

-Они уже уехали?

-Да, позавчера вечером. Ты здесь уже четыре дня, - добавила Гиалиэль, заметив мое вопросительное выражение.

-Отлично, - я был в полном «восторге». Стоило слегка напрячься, как по всему торсу прокатилась жуткая боль, отдающая в ноги и руки, - Мне надо увидеть камни.

-Ты с ума сошел? – с шипением протянула Марелла, и стало понятно, что вопрос был чисто риторический, - Какие камни, какие дриады – тебе сейчас даже двигаться и говорить лишний раз нельзя!

-Хорошо, я знаю, с кем договориться об этом, - не обращая внимания на мою жену, пообещала эльфийка.

И выполнила обещание. Уже следующим вечером в мою комнату, ставшую теперь еще и палатой, кто-то тихо постучался. Какого же было мое изумление, когда в ответ на: «Входите!», - в дверном проеме показалась сначала темная голова с длинными ушками, а потом и остальные части тела Нелиэля. Мальчишка был крайне напуган и взволнован, так что его прямой, немного длинноватый нос дрожал, как у принюхивающейся мышки. В руках его я приметил черный прямоугольник, а приглядевшись, что это та самая коробка, в которой и хранились вирсариусы. Вслед за принцем вошла Гиалиэль, держась от него на почтительном расстоянии.

-Svit, - мне удалось слегка приподняться на локте в знак уважения. Нелиэль поморщился и почему-то шепотом ответил:

-Не стоит вставать. Гиа рассказала мне обо всем. Но почему ты раньше ничего мне сам не поведал? Неужели ты не доверяешь мне? Главное, какой-то несчастный министр и подружка моего брата в курсе, а я обо всем узнаю последним.

-Не гневайтесь, ваше высочество. Я не привык опираться на чью-либо помощь. Простите меня, если я чем-то вас обидел.

-Да, ладно уж, - мгновенно оттаял подросток, - Просто я переживал… за судьбу моей родины и за тебя.

Я глупо улыбнулся на это, пытаясь незаметно стереть набежавшие слезы. Мы провели с парнишкой не так много времени: всего три урока, длительностью в полтора часа, из которых только треть уходила на разбор материала, а оставшееся время на мои рассказы о моей жизни и жизни бристалианцев вообще. Но и за такой короткий срок я успел проникнуться к младшему сыну Иссариэля искренней симпатией. Конечно, пойди я к какому-нибудь психоаналитику, он бы непременно сказал, что это дает о себе знать нерастраченная отцовская любовь, тоска по погибшим сыновьям и так далее. Однако, дело тут было не в этом: не в фобиях, маниях и других жутко звучащих определениях. Принц Нелиэль относился к тому немногочисленному числу разумных существ, к которым невозможно относиться равнодушно. Либо ты полюбишь его, либо возненавидишь. Третьего, как говориться, не дано.

-Отец отдал мне камни на хранение, и меня это очень удивило. Он прежде никогда не давал мне подобных поручений. Он, вообще, считает, что нет лучшего тайника для мыслей, чем его собственная голова, а для ценных вещей – королевская сокровищница. Но на этот раз, отец, видимо, отступился от принципов.

-Вы открывали шкатулку?

-Нет. Признаюсь, я боялся ее даже коснуться. Но неужели папа пытался шантажировать ее величество Ирвесс? Поверить не могу.

-Не думаю, - это была не то чтобы ложь, я и, правда, был не уверен. Расплывчатое определение «вернуть земли» могло подразумевать как шантаж, так и просто обмен. Нельзя было разрушать веру мальчика в главу эльфов, нельзя. Нет большего преступника на земле, чем тот, который говорит детям гадости об их родителях. Этим они лишают их последней надежды на чудо, на идеал. Неосторожное слово против отца или матери, и вы сеете смуту в сердце самого ребенка. Если они такие плохие, значит, и я такой же? Значит, и я имею право творить зло, обманывать, презирать кого-то, кутить целыми днями?

-Скорее всего, он просто хотел заключить выгодный контракт с королевой, - продолжил, добавляя в голос уверенности. Принц кивнул.

-Может, все-таки откроем ее? – осторожно вмешалась в разговор Гиалиэль. Все это время она оставалась стоять у двери, переводя взгляд с меня на мальчишку. Словно опасаясь, что все ее труды испаряться от чьей-нибудь неуместной реплики. Руки она прятала в длинные рукава, отороченные мехом, как в старинную муфту. Странно было смотреть на эту всегда уверенную в себе женщину, сейчас нерешительно переминавшуюся у порога и потиравшую ладони от волнения.

-Конечно, - кивнул принц, и, повернувшись к эльфийке, спросил, - Ты сможешь отличить живой камень от мертвого?

-Думаю, да.

-Тогда смотри внимательно, - нервно усмехнулся подросток. Замочек на шкатулке щелкнул, и крышка с чуть слышным скрипом откинулась. На черном бархате, как и прежде, лежали семь камней. Шесть выглядели одинаково прекрасно, но центральный явно отличался от них. Он пульсировал светом, рассыпал вокруг себя искры, походя на живой сгусток огня.

-Ну? – нетерпеливо поинтересовался Нилиэль, не видевший разницы между вирсариусами.

-Кажется, дриады не успели или не смогли заменить кристалл. Во всяком случае, здесь ровно столько их, сколько было. Да и тот, который в центре, выглядит иначе. Саур, что скажешь?

-Это не тот камень, - мрачно захлопывая шкатулку, огорошил я друзей. Кристалл напоследок ослепительно сверкнул похожим на лунный отблеск на поверхности воды, светом, - Не знаю, как, но дриадам удалось обвести нас вокруг пальца.