**Эльза и Розалина.**

**Пролог.**

**С**темнело. Крытая телега осторожно продвигалась по лесу. Один из всадников, сопровождающих повозку, подъехал к кучеру.

- Нужно поторопиться, солнце село, а нам нужно, быстрей добраться до Града.

- Да, это точно,- отозвался кучер – Зря мы не остались на ночь в харчевне, здесь не безопасно, Федор Иванович.

Мужчина, которого кучер назвал Федор Иванович, заглянул в телегу: - Розалина, у вас все в порядке? – Да, - отозвался детский голос: - А долго ли еще? Настя то и дело плачет и мне с трудом удается ее успокоить.

- Надеюсь, что скоро мы приедем к твоему дяде, Розалина. Я обещал доставить вас с сестрой твоему отцу на его смертном одре и будь я проклят, если не исполню клятву!

Из повозки донесся детский плач, жалобный и тоскливый «Я хочу к маме».

- Тише, Настя Тише, ты же знаешь, что папа и мама на небе, им там хорошо, а мы скоро приедем и ты лежишь спать, дорогая- отозвался второй голос.

Из телеги высунулась головка девочки лет семи, глазенки на милом личике смотрели тревожно и внимательно, а темно-каштановые кудри обрамляли пышной копной лицо ребенка.

- Я хочу к кучеру! – заявила девочка.

- Останься в телеге , так безопаснее, Розалина!- тут же отозвался Федор Иванович.

- Но тут скучно и ничего не видно- стояла на своем Розалина- И я умею ездить верхом.

- В этом я не сомневаюсь, твой отец многому научил тебя, так как очень любил, но сейчас ты должна быть благоразумна и …

Договорить Федор Иванович не успел. На повозку с громким свистом обрушилась банда разбойников. Федор Иванович бросился на одного из бандитов, загораживая собой вход в навесе телеги и крикнул:

- Стражники к оружию!

Охрана, выхватив мечи, кинулась отбивать нападение, но силы были явно не на стороне защитников. Розалина, высунувшись из телеги, с ужасом в глазах наблюдала битву, когда увидела, как сраженный ножом в спину упал друг отца Федор Иванович. Зажмурившись, девочка закричала.

- Ну, ну, тише, быстрей держись - услышала Розалина знакомый голос- Быстрей, госпожа!

Розалина открыла глаза и увидела руки кучера тянувшиеся к ней. Ни минуты не раздумывая, девочка ухватилась за кучера и влезла на коня,- Настя! Мы должны забрать ее.

Но в эту же минуту один из бандитов кинулся к ним и схватив их лошадь за поводья попытался стянуть Розалину на землю. Кучер со всей силы хлестнул его плеткой и пришпорив коня помчался в лесную чащу.

**Часть первая**.

**1. Эльза.**

Медленно, озаряя все вокруг розовым светом, поднималось солнце. Запели петухи извещая о начале нового дня. Над рекою, на холме поднимались каменные стены Града. Год за годом рос Град: завеселился пестротой нарядов базар, зазвенели в плавном перезвоне колокола в церкви, поднялись на голом месте статные терема, да деревянные узорчатые избы. Шел 1394 год.

Надвигалась на Русь темная туча, в лице Тимур-хана, жестокого и коварного, замыслившего покорить все царство до Последнего моря. Снова настали на Руси грозные дни ожидания беды, тревоги. В эти дни руссичи со всех уделов собирались под стяг Москвы, каждый верил в победу и готов был умереть за родную землю. В Москве великий князь Василий Дмитриевич собирал многочисленные рати московские и полки союзных князей, во главе со своими лучшими воеводами. Русь готовилась к новой битве за Родину.

С наступлением утра оживали деревянные улицы. На них появились люди: мужики уходили в поле, бабы гнали коров в стада, девки спешили за водой к реке, а ребятишки шумными стайками, высыпали на улицы, гоняясь друг за другом.

По пригорку легко спускалась девушка с коромыслом на плече. Подбежав к реке, она, изящно склонившись, зачерпнула ведрами воду и посмотрела на другой берег, где возвышалась стена неприступного темного леса.

«Неспокойно что-то в последние время. Как бы татары не нагрянули»- подумала девушка и откинула за спину длинную косу. Девушка была блондинкой с необычным, мраморным цветом волос, и удивительными зеленными глазами, прикрытыми пушистыми ресницами. На чуть продолговатом лице с молочной белой кожей красовался аккуратненький курносый носик и алые чуть полноватые, чувственные губы, непреодолимо притягивающие не одного юношу в Граде.

Присев на корточки около воды девушка всмотрелась в свое отражение, и оставшись вполне довольной своей внешностью только поправила выбившийся волнистый локон. Поднявшись и отойдя чуть в сторону, она удобно расположилась на траве, вытянув длинные стройные ноги, обутые в берестовые лапти. «Посижу немного»- решила она,- не то матушка опять заставит убираться или пошлет на базар, или еще что,- и блаженно улыбнувшись, предалась раздумьям и мечтам: «Вот было бы славно, если бы я стала богатой. Интересно жива ли еще моя настоящая мать? Но деньги приходят исправно… Посмотреть бы на нее, похожа ли я на свою мать и кто был мой отец? Нет, конечно моя милая приемная матушка заботится обо мне, по своему, но уж очень она строга. Надо же было угодить именно к ней. Хотя Эльза стыдно так говорить!- обратилась девушка, сама к себе и поспешно вскочив, подхватив коромысло, поспешила по тропинке вверх. Поднимаясь, Эльза, занятая рассматриванием тропы под ногами не заметила, что с вершины холма на нее несется ураган с развевающиемся темно-каштановыми волосами и в ярко красном платье. Ураган со всей своей силой обрушился на ничего не подозревающую Эльзу, и сбив с ног, вместе с ней и с ведрами, кубарем покатился по склону вниз.

**2. Розалина.**

Заливаясь звонким смехом, девушка-ураган поднялась на ноги, отряхивая платье.

- Розалина! Ну что тебе взбрело в голову?- сердито завопила Эльза.

- А что?- в ответ темноволосая девушка только тряхнула кудрявой головкой.

- Ну зачем, зачем, тебе понадобилось катится со склона и всю воду разлила?!- продолжала сокрушаться Эльза.

- Велика беда, вот смотри - и Розалина подхватив разбросанные ведра побежала к реке.

Вернувшись через минуту и поставив полные ведра перед Эльзой, она сказала:- В Град прибыла дружина. Я сама видела их на базарной площади. И у них, очень миленький воевода, я спешила тебе сообщить, а ты дуешься.

- А зачем нам дружина? – наивно спросила Эльза, поддевая ведра коромыслом и водружая себе на плечи.

- Да затем глупышка, что мы стоим на границе с владениями кочевников, а наши разведчики донесли, что Тимур-хан собирается на север, а это значит, что снова наступают неспокойные времена. До нас доходили слухи, что Тохтамыш слаб и скоро Тимур-хан разобьет его, и тогда только держись

- Откуда, скажи на милость, ты это знаешь?

- От дяди конечно, ну и еще я кое-что подслушала, пока пряталась в нише в зале заседаний.

Дядя Розалины, боярин Демьян Тимофеевич, был уважаемым и знатным жителем Града. С темной окладистой бородой и густыми, казалось, сросшимися бровями он мог вызывать страх и повиновение, так же он слыл жестоким, хотя и справедливым человеком. И лишь на свою необузданную племянницу Розалину он не мог найти управы. Розалина попала к нему после смерти своих родителей, умерших во время эпидемии, росла и воспитывалась в его доме с ранних лет. Девочка была необыкновенно непоседлива, непокорна и жизнерадостна. Пережив смерть родителей и загадочную потерю сестры, Розалина смогла оправиться от утрат и скрасить своей непосредственностью одинокую жизнь дяди, жена которого умерла при родах так и не оставив Демьян Тимофеевичу наследника. И все же грозный боярин до умопомрачения любил дочь своего умершего брата, балуя ее и прощая шалости, на которые Розалина была неимоверно изобретательна. Отличаясь сильным характером и непоколебимой волей девушка обладала еще и удивительной красотой: темноволосая, с чуть смугловатой кожей, глазами цвета неба перед бурей, с длинными загнутыми вверх ресницами и красиво очерченными губами она была полной противоположностью Эльзе, но тем не менее они стали лучшими подругами. Более властная Розалина опекала Эльзу, к тому же, будучи старше на год она была заводилой всех игр и шалостей. Эльза воспитывалась в простой крестьянской семье своей приемной матери и с раннего детства привыкла к труду и терпению, но далеко не всегда поддерживала Розалину в ее начинаниях. Она совершенно не понимала, что может быть приятного в скачке верхом на лошади.

- От этого потом целый день болят ноги и спина - жаловалась она Розалине. Но та только смеялась в ответ.

- Что же мне делать, Эльза, коли я должна везде поспеть. Это же весело.

Но Эльза только очаровательно надувала губки и хмурила тонкие брови.

- Боже мой! Тебе бы только дома сидеть да нос не показывать - возмущалась Розалина и схватив подругу начинала либо кружить ее, либо валить на землю, либо тащить в реку. Где в этой возне они и мирились.

Сплетни, слухи Розалину абсолютно не трогали. Как-то за спиной она услышала шепот одной купчихи, делившейся со своими товарками: «Господи. Спаси от такой напасти, что взвалили на Демьяна. Это же не девка, а черт в юбке!»

Домой кубчиха пришла с синяком под глазом. Там же на улице Розалина отходила ее плеткой. Приговаривая, что черт имеет хвост, а она такого дара не пробрела и что если эта толстуха, не прекратит трещать невесть что, то пусть позаботится о месте в колодце, куда Розалина ее затолкает собственноручно. Ко всему прочему Розалина была невероятной хохотушкой и шуточки типа рассыпанного гороха или вылитой кому-нибудь на голову простокваши сопутствовали ей везде, где бы она не была.

**3. Прошлые и нынешные годы.**

**-** Эльза, ты опять в мечтах?- услышала та знакомый насмешливый голос – Дома же тебе головомойку устроят.

Эльза повернула голову и увидела изящную фигуру Розалины. Та стояла в бархатном нежно голубом платье, с как всегда распушенными волосами, заколотыми лишь гребнем, украшенным драгоценными камнями.

- Думаю,- отозвалась Эльза.

Розалина присела рядом, и одернув платье недовольно пробурчала.

- В этом балахоне совсем неудобно!

- Да что ты, оно такое красивое! Подарок дяди?- у Эльзы восторженно засверкали глаза.

- Ах, Эльза. Я бы все это отдала, если бы знала, что это принесет мне свободу.

- А разве ты не свободна?

- Конечно, нет. У моего отца ведь ничего не было, разве что воинские доспехи. Дядя любит меня, я знаю, но все же хочет поскорее сплавить мужу, вон уж у ворот одни женихи околачиваются - Розалина презрительно фыркнула.

-А я все равно хотела бы быть богатой, чего хорошего в постоянном штопанье сарафанов да домашнем хозяйстве?

- Глупая, это и меня не привлекает - нежно сказала Розалина- Я говорю о другой свободе. Я хочу, чтобы ко мне относились не как к игрушки, которую надо наряжать и слушать, лишь когда хочется. Я хочу, чтобы со мной считались, чтобы прислушивались к моим словам и доверяли моему мнению, относились с уважением.

-Ну для этого тебе нужно состоять в совете, но это вряд ли возможно, ты ведь женщина - скептически возразила Эльза.

- Вот именно, но я ничем не хуже этих порой таких глупых мужчин.

- А мне вот нравиться наряжаться, -Эльза деликатно постаралась избежать опасной темы- Кстати, а что слышно про прибывшую дружину?

- Их прислал Великий князь для защиты наших земель. Вести подтвердились, татары наступают и скоро, может так случится, нам придется защищать Град, а мне нужен быстрый конь.

- Боже, зачем еще?

- Понятно зачем, я тоже буду сражаться со всеми.

- Но это невозможно. На это есть воины.

- Я тоже умею- с детства Розалина была увлечена ратным делом, толклась среди молодых воинов, которых обучали воинским премудростям. С 12 лет она свободно сидела в седле и без него, умело владела мечем, сделанным кузнецом Никодимом специально для нее, метко стреляла из лука и метала аркан - А еще сегодня дядя устраивает пир, на нем будет и воевода из Нижнего Новгорода, прибывший вместе с дружиной, я хочу поближе рассмотреть его.

- Как интересно!- воскликнула Эльза- Уж не собираешься ли ты влюбиться, моя милая подруга?

Розалина ничего не ответила, но в внезапном порыве обняла Эльзу и прижав к себе прошептала:

- Эльза, милая, ты мне как сестра. На всем свете нет мне человека роднее, чем ты!

- А как же твоя сестра?- ласково спросила Эльза.

- Да может ее и в живых уже нет - грустно сказала Розалина - Мне было 7 лет, когда умерли наши родители и нас с сестрой повезли к дяде. Матушка подарила нам по половинке серебряной бляшки и сказала, что пусть мы будем едины и не расстанемся и в телеге мы поклялись, что круглая луна не станет полумесяцем, но мы ошиблись- Розалина склонила голову, что бы скрыть заблестевшие на глазах слезы.

- Ты мне этого не говорила, только что у тебя была сестра на 2 года младше и что звали ее Анастасия. А что было дальше?- Эльза взяла Розалину за руку, переполненная состраданием и желанием помочь.

- А потом все как будто потемнело, налетели разбойники, как черные вороны, разоряющие гнезда, так и они разлучили нас. Не знаю что было, не все помню. Телега остановилась и я высунулась, чтобы посмотреть в чем дело. А потом увидела, как упал друг отца, сопровождавший нас. Вокруг шел бой, а я страшно испугалась и вот тогда наш конюх подхватил меня на руки и оттолкнув разбойника, что хотел остановить нас, поскакал прочь. К утру мы добрались до терема дяди. Он послал своих ратников в лес, но все что они нашли это разбитую телегу и трупы. Моей сестры не было - Розалина замолчала и посмотрела на солнце, которое уже взошло и щедро раздавало свои лучи на землю, просыпавшуюся от зимней спячки. Луга покрывались легким зеленым ковром, в полях трудились землепашцы, сея пшеницу, рожь, лен…

Новый Град разрастался и креп. Несколько домов уже вылезло за стены Града, как непокорные дети, улетевшие из отчего дома. И все же это сооружение из камня, дерева, глины и песка было еще очень хрупким. Розалина любила свой Град, любила потому, что это было частью ее, он стал ее домом. Здесь ей было радостно и грустно, весело и обидно, смешно и горько. Здесь она жила 9 лет.

Эльза, исподтишка следившая за выражением лица Розалины, понимала каждую мысль, рожденную у нее в голове. И она была согласна с подругой. Она тоже была дитём Града и тоже любила его. За разговором девушки прошли городские ворота.

- Когда я тебя увижу?- спросила Эльза.

- Приходи сегодня. Я скажу, что бы тебя впустили - домовые слуги не как не могли привыкнуть, что у их госпожи такие бедные подруги.

С этими словами Розалина поспешила к терему дяди. Эльза же потихоньку побрела к своему дому, задумчиво глядя под ноги. Она думала о своем прошлом, о котором ничего не знала. Непроизвольно Эльза дотронулась до серебряного креста на груди. Это все, осталось от ее рождения, над которым до сих пор тяготела тайна.

**4. История Эльзы.**

Историю своего рождения Эльза знала со слов своей приемной матери, но этого было очень мало, что бы понять, почему Эльза стала приемышем.

В один из осенних вечеров, у дверей хижины, вдова Мария услышала стук копыт. Поспешив открыть дверь, она к полному своему недоумению обнаружила корзину с изящным, тонким бельем и маленьким свертком внутри.

Ничего не понимая, женщина занесла корзину в дом, а когда развернула сверток, то так и ахнула:

- Господи, боже! Да это же дитятко! Да маленькое совсем!

Девочка была завернута в белые пеленки, а на груди ребенка, на тончайшей цепочке висел серебряный крестик искуснейшей работы.

Удивление женщины возросло еще и от того, что к корзинке была приколота записка, гласившая: «Дитя крещенное и имя ей Эльза. Пусть крест сей сопутствует ей всюду, где бы не была она. И пусть ждет она, и по воле божьей я вернусь к ней.»

Подписи не было, но Марья поняла, что написать такое письмо могла только мать девочки. Что за причина побудила эту женщину отречься от дитя своего, однако не забыв напомнить, что не покинет его?

Марья жила одна и решила взять девочку на воспитание:

- А что?- говорила она соседкам:- Ничего проживем, да и мне не так одиноко будет, и у девочки сейчас никого нет, кто бы о ней позаботился.

Так Эльза и осталась у Марьи, которая из всех сил старалась сделать из нее девочку воспитанную, как и подобает детям, рожденным от знатных родителей. Конечно, Марья не могла знать, кто были родители Эльзы, но рассудила, что и белье и записка говорят именно об этом. В результате этого воспитания Эльза должна была уметь вышивать, ткать, прясть, шить, чистить посуду, стирать, ухаживать за скотом и конечно же готовиться стать достойной женой тому молодому юноше, которого ей подберут. Однако, отдавать дочь замуж она не спешила, в тайне надеясь, что объявиться и настоящая мать Эльзы.

Тем более, что по прошествии 5 лет от рождения Эльзы, вдове стали приходить деньги неизвестно кем присылаемые. Каждый месяц приходил паренек, отдавал кошелек с деньгами Марье и так же без единого слова уходил. Экономная Марья складывала часть денег Эльзе на приданное.

Эльза поставила ведра в угол у печки и посмотрела по сторонам. В доме было две горницы, в одной спала Эльза, а в другой ее матушка. Была еще кухня и сенцы. Все было чисто и аккуратно. Хотя и не богато. Деревянный пол чисто выметен и вымыт, на столе белоснежная скатерть, постели застелены и на них красовались горки подушек. В углу, на стене висела икона, украшенная цветами. Чистые половицы лежали во всех комнатах. В кухне каждый горшок знал свое место, миски и ложки были аккуратно сложены на одной из полок. Эльза довольно улыбнулась. Любовь к чистоте была одной из ее главных черт, чем она очень гордилась.

- Ты чего так долго?- услышала она голос матери, которая вошла из сеней и поставив ведро парного молока направилась к Эльзе.

- Встретила Розалину,- отозвалась Эльза.

- Эту баломутку- заявила женщина- Не за чем тебе с ней водится. Знаешь, что про нее в селе говорят? Необузданная, как ветер. Жаль нет мужика, что б съездил ей кнутом по спине, она бы и забыла свою вольность.

- Что ты говоришь, мама?- ужаснулась Эльза.

- Я верно говорю. Больно дяде с ней чикается. Замуж ей пора. Муж ее быстро образумит.

- Или она его - пробурчала Эльза.

Мать только недовольно скривилась.

- А слышала, что она вчера сотворила?

- Нет - ответила Эльза, неизвестно почему заливаясь краской.

- Залезла в сад попа Иосифа и ободрала яблони, богохульница!- с видом победительницы заявила Марья.

- Да она ведь не образа, а яблони оборвала. Чего же она богохульница - возразила Эльза.

-А как же можно на святую рясу руку поднимать? Ладно. Не она одна яблоки таскает. Но не у попа же - разозлилась Марья.

- Вот еще. Да он такой же святой. Как я русалка - фыркнула Эльза и тут же выскочила во двор, спасаясь от материнского фартука, которым та хотела огреть Эльзу.

- Вот бестыдница! Все у этой своей Розалинки понабралась!- закричала она вслед Эльзе, уже бежавшей в огород. Чтобы там, чужими садами да огородами выбраться на улицу.

**5. Пожар.**

Розалина возвращалась домой через огороды, но потом свернула на узкую улицу, проходившую между неровного и прерывающегося ряда домов.

Ветер нежно трепал ее волосы, достигавшие поясницы, чуть вьющиеся и мягкие как пух. Она вдохнула в себя воздух и тут же принюхалась снова. В воздухе чувствовался запах горечи и дыма. Розалина огляделась, понюхала воздух снова. Стараясь определить, откуда несет дым. Ветер дул с окраины в город и хотя был слабым, Розалина испугалась, что если где-то горит, то огонь может перекинутся и на ближайшие дома, а потом и в город. Не минуты не мешкая, Розалина поспешила к месту откуда ветер доносил дым. Идти пришлось недолго. Невдалеке от крепостной стены горел дом. Это была небольшая изба в которой жила молодая семья с двумя детьми: трехлетним Андрюшкой и трехгодовалой Василисой.

Около дома уже собралась толпа народа и из ближайшего колодца люди таскали воду пытаясь потушить пожар. Розалина, подошла поближе осматривая всех вокруг. Невдалеке рыдала молодая женщина, которую старался утешить муж, рядом стоял маленький мальчик, державшийся за юбку матери. Женщина билась в руках мужа и все время рвалась к дому, да так что мужчине стоило не малых усилий удерживать ее. Неожиданный плачь девочки, вырвавшийся из всеобщего шума, все объяснил Розалине. На минуту затихнув, женщина истошно закричала, и снова попыталась рванутся к дому.

«Господи, там Василиса!»- перед глазами Розалины встала кариокая девчужка, с глазами бусинками и каштановыми волосиками. Розалина бросилась к дому и прежде чем кто-либо успел опомниться вбежала в горящую дверь, вернее то, что было когда-то дверью. Жар ударил Розалине в лицо, ослепив глаза, и с секунду она стояла не двигаясь. Плачь ребенка, привел ее в себя. Девочка находилась в дальней светлице, и Розалине приходилось добираться сквозь горящее дерево. С потолка падали обгоревшие щепки, что сильно замедляло движение Розалине.

В конце концов, она добралась до входа в комнату, вход в которую полыхал, образуя огненный прямоугольник. Розалина съежилась и скрутив волосы обвила их вокруг шеи. Отойдя чуть назад ,она прыгнула сквозь огонь и упав на земляной пол тут же сдернула с себя горевшую часть рукава и низ платья. В эту комнату огонь еще не добрался полностью. По крайней мере начинала загораться только одна часть светлицы, хотя вся вся комната была наполнена едким дымом. В углу. Около перевернутой люльки, плакала девочка в легкой полотняной рубашке. Розалина подошла к ребенку и та доверчиво протянула к ней ручки. Взяв девочку на руки, Розалина поцеловала ее в щечку, и прижав к себе огляделась. Пламя полыхало, быстро побеждая в борьбе с деревянной мебелью, стенами, потолком. Ковровые дорожки, словно змеи, извивались на полу, а над ними поднимались яркие языки пламени.

Путь назад был закрыт. Оставалось либо прыгать с ношей на руках через горящее окно, либо сгореть заживо. Содрав с себя остатки платья, Розалина провела по волосам. Увы, гребень где-то потерялся. Немного огорчившись, она подумала, что дядя снова запрет ее в светлице, но маленькая девочка на руках рассеила ее сомнения и страхи. Оставшись в одной нижней рубашке, Розалина снова обмотала волосы вокруг шеи и ее нежные пальцы почувствовали, что они стали жесткими и колкими:» Все-таки опалила» -мелькнула в голове мысль. Снова оглядевшись, Розалина отошла подальше от окна и как можно сильнее оттолкнувшись, прыгнула. Поджав под себя ноги и пригнув голову к тельцу ребенка, она вылетела в окно, и несколько раз перекатившись по земле, встала на четвереньки.

Крестьяне замерли не в силах поверить, что Розалина с девочкой живы. Первой опомнилась мать Василисы. Она бросилась к ребенку и выхватила его из под Розалины уже готовой свалиться на землю. Женщина принялась целовать и обнимать дочку, когда Розалина в изнеможении опустилась на траву. Прыжок отобрал у нее больше сил, чем она рассчитывала.

- Спасительница, да поможет тебе бог!- причитала женщина над Розалиной, лежавшей лицом вниз.

- Батюшки, да это же племянница боярина Демьян Тимофеевича!- услышала Розалина чей-то удивленный возглас.

- Да принесите же ей какую-нибудь одежду, да отнесите в избу. Пусть бабы помогут, вы что не видите, она же очень слаба - резко сказал отец спасенного ребенка.

Несколько человек понесли Розалину в ближайшую избу, остальные принялись тушить пожар, а точнее препятствовать его распространению на другие дома.

Розалина чувствовала прохладу воды и после пылающего огня она показалась ей очень холодной. Запах трав смешивался с запахом сушенных грибов, и ягод. Вся атмосфера горницы, где лежала Розалина была успокаивающей. Несколько раз Розалина пыталась открыть глаза, но они словно слиплись. Во рту пересохло, а губы стали шершавыми и сухими. В конце концов, Розалине удалось открыть глаза и оглядеться. Она находилась в небольшой комнатенке, освещенной слабым светом из окон, затянутых бычьим пузырем. На стенах висели сушенные травы, и ягоды, а в углу стояло лукошко с грибами. Розалина лежала на лавке, на которую был накинут заячий тулуп, а сверху него простынь из грубого холста. Подушку ей заменял свернутый несколько раз чей-то удивительно большой платок. Голова Розалины находилась почти на одном уровне с телом и когда она чуть приподняла ее, то та показалась ей страшно тяжелой.

- Ну, вот и очнулась- услышала Розалина старческий голос. От печки к ней подошла старушка с морщинистым добрым лицом. Розалина знала ее понаслышке. Одни говорили, что она очень хорошая знахарка и знает как лечить многие болезни, на что другие возражали, что она просто ведьма. Старушка протянула Розалине глиняную чашку:

- На-ка, выпей это - напиток был горьковато-сладкий, к тому же еще и горячий. Розалина справившись с отваром спросила:

-Где я?

- У меня. А девочку ты спасла, умница.

- С ней ничего не случилось, она не ушиблась?- заволновалась Розалина.

- Ничего. Несколько синяков ей вреда не принесут, зато жива осталась.

- А что со мной?- Розалина тряхнула головой и поморщилась от резкой боли в висках - О! А где мои волосы?- Она провела рукой по голове и с ужасом заметила, что волосы стали чуть длиннее плеч, хотя стали больше виться.

- А волосы пришлось срезать. Обгорели все - объяснила знахарка. - У тебя большая усталость от перенапряженья-то. Слишком много волнений. А ты приляг-ка и успокойся. Вот и пройдет все - нежно говорила старушка, поглаживая Розалину по темным волосам.

Розалина не заметила, как уснула. Сон постепенно восстанавливал утраченные силы. Щеки Розалины снова порозовели, а губы приобрели рубиновый оттенок.

- Где она?! – Розалина открыла глаза.

В комнату ворвался столб знакомых запахов и обстановки. Везде, где бы не появлялся дядя Розалины, он все делал по своему. Это касалось всего и всех за исключением Розалины. Она была уменьшенной копией своего дядюшки, и за это он нежно любил ее. Но властный характер не давал ему спокойно позволять племяннице командовать собой.

- Два дня дома!- выпалил он не давая Розалине сказать не слова, справедливо пологая, что стоит ей начать говорить и он уже ее не переспорит.

-Но, дядя, я ведь только…

- Знаю. Спасла девочку, но это еще не повод выскакивать без одежды1

- И еще я потеряла гребень, извини - смиренно промолвила Розалина, а дядя только скорчил гримасу мученика.- Но этого требывала ситуация…

- А сейчас она требует, что бы ты немедленно отправлялась домой и два дня даже носа не показывала!- Розалине подали накидку отделанную мехом, и как только она в нее завернулась вывели из дома. Посадив Розалину в телегу с мягкими сиденьями дядя устроил свои щедрые телеса напротив племянницы и они тронулись.

- Послушай, Розалина- начал Демьян Тимофеевич, а Розалина приготовилась к нудной проповеди- Тебе пора остепенится, нельзя вести себя, как взбалмошный ребенок.

Розалина закатила глаза и приготовилась к бою.

- Вот, например, скоро я устраиваю пир в честь дружины Великого князя и особенно воеводы боярина Друбича. Очень умный и честный молодой человек. Как я смогу вас познакомить, как представлю его тебе, не боясь, что ты снова чего-нибудь не выкинешь.

- А какой он?- внезапно заинтересовавшись, спросила Розалина.

- Смелый, сильный, рассудительный…

- А он красив? – нетерпеливо перебила Розалина.

- Ну… видимо, да - Смутился Демьян Тимофеевич, но вдруг улыбнувшись погрозил племяннице пальцем - Ах, ты лиса! Что замыслила? Или решила, все таки образумиться и выбрать себе жениха? Он тебе ровня и молод еще, а ты девушка видная, ладная, конечно же понравишься ему, за тобой вон какой табун ходит - рассуждал дядя.

- Не спешите - Розалина скривилась. «Ну вот, опять»- сердито подумала она: «И что за привычка такая? Я же еще и не видела его. А дядя уже мечтает, как сбудет меня с рук.»

**6. Леонид.**

Эльза вылетела на улицу и понеслась в город. Платье развевалось за ней, а длинная коса смешно подпрыгивала сзади. Град расположился на холме, поэтому чтобы попасть к зданию боярского вече или к церкви нужно было подниматься вверх, чуть пониже располагалась базарная площадь, мастерские, пекарни, там же находились булочные, питейные, а еще чуть ниже школьная изба. Далее местность становилась более ровной. Здесь строили свои терема бояре, купцы, окружавшие их садами. Еще ниже стояли дома сотников, воеводы, дружинников, склад оружия и боеприпасов. И уже за ними стояли избы ремесленников и крестьян. По одну сторону от города тянулся лес, а по другую степь, холмистая и неровная, только еще начинающая зеленеть. А за городом раскинулись поля, которые каждый день обрабатывали землепашцы, чтобы прокормить Град.

Эльза спешила к дому Розалины, когда услышала разговоры о пожаре. Остановившись, она стала прислушиваться и сразу поняла, что визит придется отложить. Тогда Эльза направилась к училищной избе. Увы, но девочек там не обучали. Однако, если тихонько пробраться внутрь, то можно услышать многое из того что рассказывали на уроке. А если постараться, то и запомнить, а потом , дома, все хорошенько выучить. Правда сейчас Эльза была без Розалины, и было немного страшно.

- Сказывай урок- услышала Эльза требовательный голос попа Иосифа, но на этот раз голос был неожиданно мягким и приветливым. Эльза осторожно заглянула в класс. Около доски с грифелем в руке стоял высокий, статный детина. Не спеша он что-то мямлил в ответ. « Интересно, сыночка значит, решил спросить. Хочет показать какой он умный»- хихикнула Эльза.

Сын попа Иосифа Леонид не отличался особым умом, но благодаря положению отца, который имел изрядный доход с монастырских земель и церкви он мог чувствовать себя вполне уверенно. Леонид не был красив, его длинный совершенно странный нос, торчал словно морковка, а маленькие поросячьи глазки смотрели недобро и хитро. Русые, прямые волосы были подстрижены под горшок, обрамляя пухлое лицо с толстыми губами. Он был довольно высок и слишком грузен для своего возраста, хотя и толстым назвать его было нельзя.

Стоя у доски Леонид с довольным видом посматривал на товарищей по ученью, он отлично осознавал, что в отличие от многих его не разу не касались розги, да и сейчас Леонида меньше всего занимало ученье. Урок длился ужасно долго и когда же батюшка закончить это нудное чтение закона божьего. Эльза вышла на улицу, чтобы ее не заметили. Там, на дворе она сорвала несколько яблок и направилась к базарной площади побродить по рядам.

Окончив урок поп Иосив распустил класс и окликнув сына велел ему остаться.

-Ну. Что еще , батя, на речку охота- недовольно пробурчал Леонид.

- Надо поговорить, Леонид. Сядь - поп Иосиф устроился на табурете и указал сыну на лавку у стены и как только тот сел спросил- Сколько тебе лет?

-Двадцать. Двадцать первый пошел- протянул Леонид.

-Вот, вот. И пора бы тебе подумать о женидьбе, сын мой. Обзавестись семьей, так сказать.

- Во те на!- поняв о чем будет идти речь Леонид небрежно развалился на скамье - ну что ж, можно. Я уже давно приметил одну деваху. Справная, красивая и работящая…

- Кто же это?- поинтересовался поп Иосиф.

- Эльза, дочь вдовы Марьи - охотно отозвался Леонид- Чем не невеста. Такой красавицы во всем свете не найдешь и нрава кроткого.

- Так то оно так - закряхтел поп- Но Эльза бедна, что за приданое она тебе принесет, да и роду, племени не поймешь какого.

- Ну и что?- возразил Леонид - Мы и так богаты, а Марья, я слышал, что собирает в котомку, да и кто знает, может Эльза познатней нас будет. Хочу ее и все тут…

- Хватит!- прикрикнул на сына поп Иосиф - Деньги не когда не помешают. А власть что они дают тем более! Не дай господь, что случиться и с чем ты останешься, ни денег, ни звания. Ряса явно не по тебе, а значит, ты должен получить положение в обществе через жену!

Леонид задумчиво посмотрел на отца. С чего он так беспокоиться? Или что с доходами не так? Старый хрыч и впрямь что-то скуб в последнее время, монеты не выпросишь.

- Ну что ж, я поразмыслил и решил. Что мне вполне подойдет и Розалина, подруга Эльзы- заявил он, но отец лишь перекрестился в ответ.

- Да ты что! Чур, меня, чур, от этой бестии!

- Ну она же богата, красива и боярыня, что еще нужно?- разозлился Леонид.

- Смиренья в ней нет - ответил отец- Сын, с такой девкой, хлопот не оберешься, ее учить и учить еще кнутом, да палкой надо.

- Это моя забота, отец - уверенно отозвался Леонид и хитро улыбнувшись, продолжил - Либо та, либо другая. Я так хочу, так что если тебе приспичило меня женить, можешь заняться этим - решительно встав, он распахнул дверь и вышел во двор.

Леонид шел по базару лениво насвистывая, когда среди рядов мелькнул знакомый силуэт. Насторожившись, словно гончая он поспешил следом, предвкушая приятную встречу.

- А! Вот ты где!- приблизившись к своей жертве, Леонид сгреб ее медвежьей хваткой и развернув к себе поцеловал, не обращая внимания на сопротивление- У… Красавица моя. Твои губы словно мед.

-А ну, отпусти, увалень!- фыркнула Эльза, отплевываясь, после липких губ Леонида и пытаясь выскользнуть из его объятий. Как всегда он вызвал у Эльзы непереносимый приступ тошноты и почти непреодолимый страх. Она знала, что Леонид заглядывается на нее, но ничего кроме ужаса и чувства брезгливости это не вызывало.

- Ах ты, змейка – Хохотал Леонид над бесплодными усилиями Эльзы освободиться- Не бойся. Я тебя не трону. Пойдем, обмолвимся словечком - уговаривал Леонид, поспешно уводя Эльзу от шумных рядов на более тихую улочку.

- Убери свои лапищи!- злилась Эльза, ненавистно глядя на Леонида - Урод, проклятый!

- Я урод!- тот так и подскочил на месте - Ты сейчас узнаешь какой я урод!

Схватив Эльзу за руку, он потащил ее к ближайшему амбару. Извиваясь из всех сил, Эльза отчаянно упиралась. Она попыталась укусить здаровика, но он крепко зажал ей рот огромной ладонью. Втащив Эльзу в амбар, Леонид швырнул ее словно пушинку на сено.

- Ну, красотка, покажи, какие прелести ты скрываешь?- и навалившись на сжавшуюся в комочек Эльзу, он стал безжалостно мять ее грудь, одновременно пытаясь сорвать одежду.

В амбаре пахло сухим сеном и конским навозом и для Эльзы они стали самыми ужасными запахами в мире. Она почти не чувствовала прикосновений Леонида, сильнейший спазм сжал ее желудок. Эльзе не чем было дышать, ее мутило и приступ тошноты грозил вот, вот подобраться совсем близко. Когда Эльза почувствовала как рука Леонида поползла по ее ноге, она истошно закричав, рванулась из последних сил и откатилась в дальний угол амбара. Леонид бросился за ней.

- Эй ты, мерзкая скотина! А ну, отойди от нее! – прозвучал повелительный голос.

**7. На реке.**

В проеме двери стояла Розалина. Ее темные волосы блестели на солнце, впрочем как и острые зубцы вил, которые она держала в руках. Розалина шагнула вперед, в полумрак амбара.

- Я сказала, оставь ее или мне повторить?

- Ты это, вилы то убери - промямлил Леонид, отходя от Эльзы, которая тут же встала и подбежала к Розалине.

- Ненавижу насильников! И тебе не поздоровиться, если встанешь на моем пути- голос Розалины звучал ровно и уверенно.

- Ну, ты, полегче. Напугала, думаешь вилы взяла так и сильна?

- Я не чего не думаю, Леонид. Но если ты сейчас двинешься с места, я тебя убью и поверь не промахнусь- с этими словами Розалина метнула вилы и они, просвистев над Леонидом, вонзились в стену амбара в нескольких сантиметрах от его головы. Отскочив, Леонид заорал:- А если бы попала, дура!

- Если бы хотела, то и попала бы - спокойно возразила Розалина- Держись от Эльзы подальше, холоп! Это я тебе говорю. Боярыня Трубицкая.

Розалина загородила собой Эльзу и на минуту Леонид испугался: «Бестия чертова, мы еще посчитаемся», но, тем не менее, послушался и выскользнув из сарая, постарался ретироваться.

Как только Леонид ушел, Розалина обняла Эльзу. – Милая, испугалась? – она чувствовала, как тряслась ее подруга.

- Немножко – соврала Эльза, хотя саму била мелкая дрожь.

- Скоро стемнеет. Пошли, искупаемся – предложила Розалина.

- А вода, вода-то холодная – Эльза все еще не могла прийти в себя, но даже страх перед холодной водой не мог заставить ее сейчас расстаться с подругой – Хорошо, идем – ответила она и с этими словами подруги поспешили к воротам Града.

С неудовлетворенной похотью и ненавистью за ничего не подозревающими девушками наблюдал Леонид: «Сучка, девка бесстыжая, все равно будет по моему».

Он хотел бы растерзать Розалину, посадить ее на кол, распять, но что сделаешь когда ты все во лишь попенок, а она боярыня, пусть и сирота. Ее дядя кожу на живую снимет за племянницу .

- Что не вышло?

Леонид резко обернулся. Перед ним стоял молодой человек в доспехах ратника и нагло ухмылялся. Мужчина был красив, черные вьющиеся волосы спускались до плеч, что было необычно для воинов, борода, аккуратно подстриженная, обрамляла приятное миловидное лицо, но глаза были лучше всего, жгучие, проникающие в душу, будто сам сатана смотрит на тебя.

- Ты кто такой?- приосанился Леонид – Еще не хватало со всяким сбродом общаться.

- Я для тебя не сброд - ответил воин – Я для тебя княжеский дружинник и звание мое повыше твоего будет. Так что слушай, не перебивай!

Леонид выжидательно посмотрел на незнакомца: «Авось, что путное скажет.»

- Как тебя зовут?- спросил он - Я Леонид. Попа Иосифа сын.

- Как зовут меня не твоя забота, я из дружины боярина Друбича, что прибыла оборонять Град. Дело есть у меня к тебе. Вижу, девка тебе приглянулась? Только взять нельзя. Я тебе помогу, но учти, за это мне нужна вторая, черненькая…

- Ты что, сумашедший? - перебил Леонид- Она же беса от роду, все знают, хоть и красивая чертовка спасу нет, любого окрутит…

- Не твоя забота - перебил незнакомец – Ты меня слушай и получишь то, что хочешь, еще и денег дам, понял, сын попа Иосифа?

Эльза и Розалина не спеша спускались к реке по склону. При этом Эльза не переставала визжать и хныкать, ссылаясь на перенесенное потрясение, на что Розалина смеялась и тащила подругу за собой.

Наконец крутой склон был успешно преодолен, ценой тяжких потерь, и девушки оказались на берегу реки. Тут же скинув верхнее платье, Розалина кинулась в воду.

- Эльза, пойдем. Вода-то теплая, иди не бойся.- и скользнув по воде, она поплыла загребая воду большими гребками, удаляясь все дальше от берега.

Эльза опасливо потрогала воду ногой, пытаясь придумать предлог для отказа, но как назло ничего подходящего не было, и она стала потихоньку входить в воду, справедливо решив, что лучше зайти самой, чем быть сброшенной туда Розалиной.

Повизгивая и жмурясь Эльза, наконец, решилась опустится в воду и поплыть, к этому времени Розалина уже успела вернуться с другого берега и теперь оплывая Эльзу кругами пыталась обрызгать, на что получала лишь умоляющие вопли типа: «Розалина. Ну, хватит, ну не надо, я боюсь». В конце концов, наплескавшись девушки стали выбираться на берег.

- Ох, матушка заругает - захныкала Эльза.

- Да ладно. Скажешь, что со мной была, коров пасли, я заплачу несколько монет.

- Да ты что! – испугалась Эльза – Я последний раз из-за тебя чуть поперек хребта не отхватила.- Эльза стала натягивать уже ставший тесным сарафан, к сожалению, ее приемная матушка отличалась скупостью, несмотря на присылаемые деньги.

- Ну ладно. Скажи, что в училищной избе задержалась – предложила Розалина.

- Ну не знаю – протянула Эльза и вдруг резко обернулась в сторону леса.

- Что с тобой?- Розалина тут же почувствовала. Что с подругой что-то не так.

- Не знаю. Показалось, наверное – отозвалась та – Кажется, будто кто-то наблюдает за нами.

- Да нет, показалось. Кто может смотреть? Град охраняется. От татар вестей нет. Оброк отвезен. Что еще?

- Ну, пойдем лучше? – попросила Эльза.

- Ну, хорошо.- Розалина, отжав рубашку. Обрядилась в свой боярский наряд и вместе с Эльзой отправилась домой.

Проводив Эльзу до дому, Розалина поспешила к терему дяди, но не успев пройти в свою светлицу услышала от одной из чернявок, что дядя ее разыскивал, что у них пир горой и дядюшка хотел видеть ее и при параде.

- А я там зачем?- удивилась Розалина. Она и сама хотела посмотреть на пир, но исподтишка, а не у всех на виду. К тому же ей хотелось увидеть нового воеводу, про которого она так много слышала.

- Не знаю, мне не сказывали – ответила чернявка, и сбежала, пока буйная хозяйка не разгневалась.

Уйдя в свою светлицу, Розалина села перед большим зеркалом, и посмотрев в свое отражение, пригляделась. Перед ней предстала растрепанная и замызганная крестьянка, со спутанными волосами и в помятой одежде. Но стоило Розалине встряхнуть головой, как прекрасные волосы рассыпались по плечам. Одежда упала на пол. Глаза засверкали ярче рубинов.

- Эй, мамки, няньки! – крикнула она и словно по волшебству налетела стайка проворной прислуги, принесли ванну, искупали, причесали, одели боярыню, и снова Розалина не узнала себя.

Теперь перед ней стояла красивая, независимая, гордая молодая женщина с высоко поднятой головой, в парчовом платье, отороченном горнастаем, в венце с изумрудами, да рубинами, с руками в перстнях да кольцах, в туфельках обшитых жемчугом. Да, Розалина была готова.

**8. ПИР.**

Удивлению Розалины не было предела: «Зачем я понадобилась дяде? Если он хочет устроить мне взбучку за то, что я удрала, то не при всех же! Да и не было меня совсем недолго.»

Розалина проходила по коридорам терема, который отличался невероятными размерами. В нем было четыре этажа и около ста пятидесяти комнат, не считая кладовых да горниц для прислуги и уймы коридоров. Еще один дом поражал Розалину своими размерами. Он стоял в некотором отдалении от Града, окруженный каменой стеной и видимо обширным садом, да постройками для слуг и подсобными помещениями. Розалина ничего не знала о нем, кроме того, что туда время от времени наведывалась хозяйка, какая-то вдова-боярыня с целым штатом прислуги.

Неслышно Розалина подошла к главной зале. Там за широкими столами собрались гости. В большинстве это были молоды, статные молодцы --- дружинники из Нижнего Новгорода. Розалина осмотрела зал в поисках воеводы, но на почетных местах его не было. К своему удивлению она увидела попа Иосифа, сидевшего не далеко от ее дяди и поглощавшего изрядное количество пищи и напитков, несмотря на его рясу. Скоморохи, кувыркались между столов, веселя гостей и устраивая всякие забавы. Слуги не успевали подносить новые блюда и уносить пустые тарелки. Пир шел горой.

Не желая привлекать внимание гостей, Розалина тихонько, прячась за колоннами, подошла к дяде.

Боярин Друбич, сидел чуть в стороне от своей дружины, его не привлекал шум пира и восхваления в его честь. «Князь Московский не для того отправил меня на защиту Нижне-Новгородских земель, чтобы пиры пировать. Но посты выставлены, татары ведут себя тихо, хотя может это затишье перед бурей» - размышлял он, когда его внимание привлекла тень, скользнувшая между колоннами и непреклонно приближающаяся к хозяину пира Демьян Тимофеевичу.

Непроизвольно напрягшись, Друбич стал всматриваться и вдруг понял, что тень, пронесшаяся так легко и быстро была девушкой.

В это время Розалина наклонилась к дяде.

- Вы звали меня? – дотронулась она до его плеча.

- А? Это ты племянница?

- Да. Это я. – Розалина присела на краешек скамьи около дяди.

- Ты разве не хочешь посидеть с нами? – спросил Демьян Тимофеевич, обгладывая лапку гуся и хитро посматривая на племянницу.

- Не думаю, что бы я увидела здесь что-нибудь новое.

- Кстати – не отставал Демьян Тимофеевич. – Вот поп Иосиф хочет обручить тебя со своим сыном.

- А носом в свиное рыло он не хочет – тут же вскипела Розалина, у которой перед глазами встала предыдущая картина Леонида с Эльзой в амбаре.

Дядя, ожидавший такой реакции и пряча улыбку в усы, попытался утихомирить племянницу: - Ну, милая. Я ведь должен выдать тебя замуж.

Невозмутимый вид дяди сбил Розалину с толку, обычно он всегда кипятился, когда речь заходила о замужестве. Ничего не понимая и не желая вступать в дискуссию, Розалина вскочила со скамьи.

- Я даже не желаю слышать об этом – заявила она.

К своему неудовольствию она заметила, что многие гости повернули головы в их сторону и с интересом следят за развитием событий. Оскорбленный поп Иосиф вскочив со скамьи, и тряся своей козлиной бородкой, заорал, пытаясь найти слова способные выразить его возмущение.

- Да, как ты смеешь, бесстыжая! На меня, священнослужителя – вопил он.

- Честно говоря, святой отец, я очень сомневаюсь в вашей святости – не моргнув и глазом, заявила Розалина, собираясь уходить.

- Ну, Демьян, я от тебя такого не ожидал! Позволяешь какой-то девке, так порочить меня в глазах добрых людей!?

Поп Иосиф гневно сверкнул глазами по сторонам.

- И правда, что за дерзкая девчонка – послышалось из зала.

Голос раздался около боярина Друбича и тот не замедлил повернуть голову, что бы узнать чьё же это столь резкое мнение.

- Ну что ты, Владимир – смеясь, сказал он – Девушка и вправду смела, но ведь права, друг мой.

- Верно, Дмитрий, но не каждая на такое отважится. Христианство не так давно на Руси, ее могут принять за поклонницу язычества и просто казнить – отозвался собеседник Друбича, которого тот назвал Владимиром.

- Да уж, увы – раздался на весь зал звонкий голос Розалины, собиравшейся уходить. Она услышала последнюю фразу попа Иосифа и остановилась. Весь зал замер в ожидании развязки. Большая часть гостей, никогда не видела ни Розалины, ни попа Иосифа и теперь напряженно ждала, что скажет эта красивая и такая безмерно гордая девушка на оскорбительное замечание.

Розалина медленно с каменным лицом произнесла:

- Может я и девка, но я умна, а вас поп Иосиф, бог, давая рясу, забыл наделить умом, видимо этим он хотел показать какими не должны быть служители божьи!

Под громкий смех, Розалина высоко вскинув голову, удалилась, между тем, как поп Иосиф стремглав вылетел из залы.

Дмитрий с легкой улыбкой на устах наблюдал за уходом Розалины. «Как красива, отважна, умна.»- думал он.

Но не один он провожал Розалину восхищенным взглядом.

Розалина, выйдя из залы, быстро прошла на второй этаж, где находилась ее светлица. Она все же увидела воеводу. Благородное, красивое лицо выделяло его среди других. Знак отличия, воинства и доблести, красовался на груди, скрепляя концы бардового плаща, спускавшегося с его стальных плеч на скамью, а затем и на пол. Умным взглядом, ярких, пронзительно острых глаз он смотрел на нее, на Розалину. И от этого взгляда ей становилось не по себе, ноги подкашивались, в глазах темнело…

Розалина сжала кулаки и бессильно упала на кровать. Ей вдруг страшно захотелось поговорить с воеводой, услышать его голос и посмотреть на благородное лицо, погладить рукой его аккуратно подстриженную бороду.

Но она не могла вернуться в зал, это было невозможно.

**9. ДРАКА С КОНЮХОМ.**

Утром Розалина встала рано. Оделась она сама, не дожидаясь ни нянюшек, ни чернавок. Пробравшись в кухню, Розалина выпила парного молока, и утащив булочку, выбралась во двор.

Утренняя свежесть, приятно ласкала Розалину, и она не спеша направилась к конюшне, что бы увести своего нового коня, подаренного дядей и унестись с ним за город, в поле, и долго нестись навстречу ветру, и солнцу, а потом лежать на мягкой траве, и чувствовать, как рядом лошадь мирно пощипывает траву, у твоего лица. Розалина улыбнулась.

Выйдя на скотный двор, сплошь застроенный постройками, она удивилась шуму царящему там. В это время здесь редко бывало много народа. На этот же раз толпа собралась у конюшни. Люди гудели, словно пчелы в улье. Большинство в толпе были женщины, а из мужчин стояло только двое: старик садовник, да молодой столяр, недавно нанятый для работ над загонами.

Розалина подошла поближе, пытаясь понять, что происходит. У конюшни, в проеме двери, стоял конюх, держа в руке серп. Розалина удивленно вскинула брови. Этот лохматый, замкнутый человек ей совсем не нравился. Хитрые глазки так и бегали из стороны в сторону, из-под косматых бровей. Из конюшни доносился приглушенный плач. Розалина вздрогнула, и смутная догадка закралась в душу.

- Что здесь случилось – властным голосом хозяйки, спросила она.

Женщины смущенно опустили головы, не зная, что ей ответить. Лишь только молодой столяр, ничуть не смутившись, заявил.

-Да этот изверг затащил дивчину в сарай, и насильничать хочет. А бабы собрались, только зайти бояться.

-А ты, что ж? – спросила Розалина – Тоже боишься?

- Я? Да нет, однако серп не шутка, можно и без головы остаться, – смутился парень.

Розалина шагнула вперед, посмотрев на гиганта конюха.

- Михаил, отпусти ее! – приказала она – И закончим это!

- Прочь с дороги, баба! Не тебе меня учить! – глаза Михаила бешено сверкали, он чуть приподнял серп.

- Отпусти девушку! – повторила Розалина сквозь сжатые зубы.

- Не подходи, убью! – заорал Михаил, увидев, что Розалина продолжает приближаться.

Она молча наблюдала за ним. Руки Михаила тряслись, губы показались из-за бороды и приоткрылись, брови почти сошлись в единую линию и нависли над глазами, отчего вид его становился еще зловещее.

Вдруг, издав вопль полоумного, кузнец бросился к Розалине. Она же живо отскочила в сторону и схватив лежащие у сарая полено швырнула им в Михаила. Он остановился и провел рукой по лицу. На ладони была кровь. Успев заскочить на минуту в сарай, Розалина вышла оттуда с длинным кнутом в руке. Размахивая им из стороны в сторону она стояла одна против здоровика способного превратить ее в месиво. Молодого столяра в толпе не было: «Куда же он делся, этот парень?» - подумала Розалина и снова хлыстнула хлыстом по земле, поднимая кучу пыли. Кузнец взмахнул серпом, но меткий удар Розалины на секунду обхватил кнутом его руку и вырвал из нее серп. Опасное оружие упало к ногам Розалины, и вдох облегчения пронесся по толпе.

Но тут кузнец бросился на Розалину. Раздавая мощные удары направо и налево, не давая безумцу приблизиться к себе, Розалина отходила к терему, надеясь там найти поддержку. Несколько женщин метнулись в сарай, откуда еще доносились плачь и всхлипывания. Новый удар полоснул Михаила по шее, оставив глубокий, красный рубец из которого засочилась кровь. Руки кузнеца уже были исполосованы ударами хлыста, но он неумолимо приближался к Розалине. Расстояние между ними все сокращалось. Михаил еже готов был сжать руки на шее Розалины.

- Возьмите его! – голос дяди вернул Розалине силы, она вскинула руку, и хлыст змеей завился между ней и кузнецом.

Несколько человек бросились к Михаилу, но он успешно раскидал их в стороны. Однако вскоре семи мужикам удалось скрутить полоумного, его ожидала смерть.

Стоя в одном халате, накинутом на ночную сорочку, Демьян Тимофеевич прижал Розалину к груди, стараясь успокоить ее безутешное рыдание.

- Ну, ну, неугомонная моя – ласково приговаривал он, поглаживая племянницу по голове, и никто не заметил, как по его щеке скатилась скупая «мужская» слеза.

**10. НАШЕСТВИЕ.**

Известие прилетело неожиданно, негаданно, застало врасплох и повергло в пучину горя, насилия и слез.

Розалина спускалась вниз к реке, когда пробегавший мимо мальчишка, схватившись за ее юбку, еле дыша произнес:

- ТАТАРЫ!

- Татары? – Розалина прижала мальчика к себе и взглянув на лес замерла.

Через реку переправлялось татарское войско. Красивые, вороные кони не спеша вплавь пересекали реку.

Бросившись бежать к Граду, Розалина только и думала: «Только бы поспеть предупредить!». Крепче сжимая руку ребенка, она проносилась мимо кустов и деревьев, узб и теремов. Розалина бежала к церковному колоколу. Мальчишка не отставал от нее, на ходу выкрикивая единственное слово, но так много значившее: «Татары, татары!»

Оставив мальчика на колокольне звонить в набад, Розалина побежала к зданию городской думы. Молниеносно взлетев по лестнице, она вбежала в распахнутую дверь и замерла на пороге. Воевода Дмитрий Друбич медленно повернул голову от стола, где проводил заседание дружины, и вопросительно взглянул на Розалину, ожидая объяснений.

- Татары уже у реки. Скоро будут здесь!

Оперевшись о стол Дмитрий спросил:

- Сколько?

- Человек двести – с минуту подумав, отозвалась Розалина.

- Вдвое больше – констактировал Друбич.

- Их нельзя впускать в город – тут же заявила Розалина – Мы должны встретить их у ворот.

- Да неужели – отозвался молодой воин с черными вьющимися волосами и насмешливо посмотрел на Розалину.

- Именно так… - начала Розалина медленно вскипая.

- Хватит спорить! Владимир, передай на заставу, ворота нужно закрыть, дружина пусть готовится к бою. Всех горожан собрать за стенами Града и приготовиться к обороне – четко и ясно отдавал распоряжения Дмитрий, на что Владимир склонил голову и выбежал из залы. Воевода посмотрел на Розалину и улыбнулся:

- Значит вот как. Вы весьма юрки, для боярыни, не так ли?

- Это мой долг! – запальчиво ответила Розалина, стараясь изо всех сил смотреть Друбичу в глаза.

- Кто обучал вас ратному делу? Я, весьма наслышан о ваших подвигах – не вдаваясь в подробности поинтересовался Дмитрий.

- Мой отец, пока был жив – потупилась Розалина – А потом я сама…

- Очень интересно – протянул Дмитрий – Ну что ж, я хочу, чтобы вы немедленно вернулись домой, около стен Града будет небезопасно, а мне бы очень хотелось увидеть ваше милое личико еще раз.

Розалина заметила, как стоявшие рядом дружинники заулыбались, и стали вполголоса переговариваться. «Только этого не хватало, да он смеется надо мной» - решила Розалина.

- Вы смеете мне указывать!? – тут же вскричала она – Да, что вы о себе вообразили – и резко развернувшись, Розалина опрометью вылетела из горницы под дружный смех мужчин.

- Да… Эта девушка похоже не умеет передвигаться медленно – протянул Друбич – А теперь к бою, други!

Розалина залетела во двор и бросившись к дому, взлетела на крыльцо. Буря чувст переполняла ее. Поднявшись на третий этаж, она пробежала в конец коридора и в нерешительности остановилась перед дубовой дверью.

Медленно протянув руку, Розалина коснулась пальцами деревянной, резной ручки. Дверь со скрипом приоткрылась, и Розалина проскользнула внутрь. Трепетное и нежное чувство неожиданно захлестнуло Розалину. Комната куда она зашла, была чисто убрана, но явно не обитаема. Большое окно завешено тяжёлой занавесью, спускавшейся до самого пола. На полу богатый ковер, несколько светильников на резном столе и двух полках. И, наконец, стена, полностью увешанная доспехами и оружием.

Взгляд Розалины был прикован к ним. Это были доспехи ее отца. В память о брате, дядя Розалины сохранил в одной из комнат терема все его вещи. Для Розалины это было святилище, в котором она редко бывала, но которое стало для нее местом ее тайных молитв, ее секретов, ее надежд. Там, убедившись, что никто не услышит ее, она произносила вслух слова, и клятвы которые не могла сказать в другом месте. Там ее отец и мать оживали, там лились ее слезы обиды и боли, там она радовалась и мечтала.

- Отец мой, мать моя! Благословите меня, я иду в свой первый настоящий бой. Я хочу быть достойной Вас, я люблю свой Град и хочу защитить его. Поддержите же меня и помогите, направьте мой меч, отведите беду, вы так нужны мне!

Розалина перекрестилась и подошла к доспехам.

Демьяна Тимофеевича привлек шум, доносившийся из горницы, ведущей к выходу.

- О, дитя мое, я не пущу тебя никуда. Ишь, чё удумала! Виданное ли дело, девка в драку…

- Уйди, Марфа! Уйди с дороги. Я все равно уйду – голос Розалины звучал грозно и угрожающе.

Войдя в горницу, Демьян Тимофеевич увидел весьма удивившую его картину. Розалина стояла у двери, одетая как заправский воин в кальцугу с панцирем из металлических пластин. На голове красовался шлем с наплечной барлицей, в руке она держала шит, меч был вложен в ножны, а колчан со стрелами и луком висел на плече.

- Розалина, это еще что? – удивленно спросил дядя.

- Я иду сражаться – спокойно ответила Розалина – Там люди гибнут, а я что ж буду сидеть как мышь и ждать чего-то? Ну уж нет!

- Не женское это дело воевать – возразил Демьян Тимофеевич – А вот ждать как раз ваша доля.

- Не хочу я такой доли! – разозлилась Розалина и выскочив из горницы, побежала к коню, заранее приготовленного ею – Я все равно сделаю по своему и вам меня не остановить – крикнула она, взлетая в седло и пришпоривая жеребца.

Марфа и Демьян Тимофеевич бежали следом, одна охая, а другой крича вслед приказания вернуться и о предстоящем наказании за непослушание.

Но Розалина уже не слышала их, пришпоривая коня, она неслась к воротам Града, где, как ей казалось, шло самое ожесточенное сражение. Подъехав ближе, Розалина увидела, что дружина сражается за крепостной стеной, стараясь оттеснить неприятеля от городских ворот. Войны бились насмерть, то тут, то там мелькали рысьи шапки татар, звенели мечи, лилась кровь.

Злость предала Розалине сил и выехав за городскую стену она ринулась в бой. Ловкая и юркая Розалина легко уворачивалась от острых сабель, нанося меткие удары направо и налево. Ее охватил ожесточенный азарт битвы, и с еще большим упорством она продвигалась вперед.

Краем глаза Розалина видела Дмитрия Друбича, возглавлявшего свою дружину и рубившегося на переднем плане. Невольно она залюбовалась силой и красотой воина. Легкие, точные взмахи меча, великолепная выучка, он словно сокол скользил над воронами.

Розалина беспощадно вонзила меч в злобного татарина, ринувшегося на нее, и не заметила, как сзади подбирался другой. Острая боль в руке пронзила ее. Закричав, Розалина повернулась и одним взмахом снесла врагу голову, но тошнотворный запах крови и резкая боль, обессилили ее. Встряхнув головой, Розалина попыталась прогнать пелену с глаз, как вдруг все помутнело, и уже теряя сознание, она поняла, что падает с лошади.

Демьян Тимофеевич спрыгнул с каурого жеребца и подбежал к Дмитрию Друбичу, возвратившегося со своей дружиной после окончания битвы в Град.

- Розалина – крикнул он – Вы видели ее?

- Где? – Друбич нахмурился – Где я должен был ее видеть? Бой закончен, мы прогнали татар за реку, забрали раненых и оружие, но что ваша племянница делала бы там?

- Она тоже отправилась сражаться – задыхаясь, объяснил дядя Розалины.

- Как сражаться? Почему вы отпустили ее? – вскипел Дмитрий – Ее нет среди нас – он тревожно оглянулся на своих людей – Я послал дружинников забрать мертвых, молитесь, что бы ее, не было среди них.

- Да разве ее удержишь? – оправдывался совсем отчаившийся боярин – Вбила в голову и все тут. Мои люди тоже пусть ищут – сказал он и взмахом руки отправил с десяток слуг за городскую стену.

Нахмурив брови, Друбич развернул коня и поскакал на поиски пропавшей девушки. «Что за чертовка, как она посмела ослушаться !? Но какая смелость, какая отвага!? – думал он, вспоминая прекрасные глаза с неистребимым выражением вызова и гордости, губы зовущие поцеловать их, пленительную фигуру с осиной талией.

Дмитрий тряхнул головой, прогоняя навязчивый образ и начиная понимать, что его сердце воина сдалось в плен сероглазой сумасбродке.

Розалина начинала приходить в себя. Боль в руке не стихала, но тошнота прошла, и голова снова стала ясной. Попытавшись пошевелиться она с удивлением обнаружила, что связана, а на голову ей надет какой-то колпак, мешавший видеть происходящие.

- Она очнулась – услышала Розалина чей-то голос.

- Держи ее крепче – раздался шепот еще кого-то – А то эта чертова бестия может и вырваться.

Розалина напряглась, голос говорившего шёпотом человека, показался ей удивительно знакомым, но из-за колпака на голове ей было плохо слышно, да и голова начала болеть, состязаясь в силе с приступами боли в руке.

- Эй, вы, куда это вы меня везете?! – требовательно спросила она и тут же пожалела об этом.

- Заткни ей рот – зашептал один из спутников Розалины, и тут же она получила сильный удар по голове и снова потеряла сознание.

**Часть вторая.**

**11. ПЛЕН.**

Розалина очнулась. Ничего хорошего, кроме, пожалуй, того что цела она не видела. Рука была кем-то заботливо перевязана и теперь немного пощипывала. Розалина окинула взглядом большое помещение, которое оказалось шатром. Убранство поражало своей красотой: потолок в раззолоченном шёлке, золотые курильницы, распространяли сладковатый аромат. Стены были покрыты войлоком и расшиты необычными узорами.

Розалина лежала на мягком ложе, состоявшем из подушечек и перин. От этого ей было очень мягко и даже не сразу удалось приподняться, так как руки все время проваливались куда-то вниз. С сожалением Розалина заметила, что ничего из ее доспехов и оружия не осталось. На ней был какой-то халат, расшитый золотыми узорами и усеянный маленькими искусно вышитыми цветами, в середине каждого из них была пришита бисеринка.

«Где же я нахожусь?» - думала Розалина, напрягая память – «Я помню меня схватили и куда-то везли, но я же слышала разговор, он был мне понятен, так как же я оказалась в татарском шатре?». Привстав, Розалина снова огляделась, ища глазами выход, когда полог шатра приподнялся и вошел пожилой татарин в шелковом халате расшитом бисером. Он не спеша подошел к Розалине и присев на скамеечку возле нее спросил:

- Как чувствует себя, госпожа?

- Слава богу, все в порядке – отозвалась Розалина, радуясь возможности с кем-то поговорить.

- Нет бога на свете величественнее аллаха и Магомет пророк его, гостья.

- Ой, а я то не знала – скривилась Розалина – А почему ты назвал меня гостьей, я совсем не чувствую себя в гостях!

- Ты еще много чего не знаешь – сказал татарин – Меня зовут Тензу-Темир. Тебя привез мой друг и просил присмотреть за тобой. Ты странная женщина, скачешь на лошади, одета в мужскую одежду, у тебя было оружие – его глаза расширились на и без того невероятно круглом лице, нос ели отделялся от лица и казался почти плоским, что очень забавило Розалину.

- Да, несомненно, это ужасно – девушка сделала кислую мину – Но я не хочу тут оставаться. Кто твой друг и как он посмел похитить меня?! – требовательно заявила она.

- Этого я тебе не скажу – Темзу-Темир – Успокойся и не кричи, ты слишком шумишь, женщина!

- Шумлю? Да я еще и не начинала – взорвалась Розалина, вскочив на ноги. Она кинулась к выходу, но стоило ей отодвинуть полог, как Розалина сразу поняла, что выйти не удастся. Вокруг шатра расположился целый лагерь татар, где каждый был занят своим делом, но несомненно ее появление не осталось бы не замеченным.

Зло сверкая глазами Розалина повернулась к татарину, чья тучность не позволяла ему угнаться за ней. Он спокойно сидел на месте, явно собираясь продолжить разговор.

- С тобой будет много хлопот – наконец изрек он – Женщина с такими бешенными глазами и воюющая как воин очень странная женщина. Ты хочешь быть похожей на мужчину, а это оскорбительно…

- Да неужели? – фыркнула Розалина.

- Не перебивай – зашумел татарин – Ты не должна выбиваться из своего слоя…

- Слоя? Это какого же?

- Женщина --- низшее существо, оно не может быть подобно мужчине, оно должно служить ему и подчинятся.

С трудом сдерживаясь, Рожалина прошипела сквозь сжатые зубы:

- Я не знаю, что думают об этом ваши женщины, но я ---Руссич и ничто не заставит меня унижаться! А сейчас говори немедленно, кто меня привез сюда иначе я все потроха из тебя вытрехну!

Поза Розалины и ее вид выглядели весьма угрожающе. Гнев, бушевавший внутри нее, буквально рвался наружу. Глаза метали молнии, ноздри заострились, и она медленно стала приближаться к татарину, явно намереваясь придушить его собственными руками.

Темзу-Темир вдруг проявил неожиданную резвость. Завизжав, как резанная свинья, он бегом кинулся к выходу, лихо перескакивая через горы подушек. Уже у выхода он повернулся и заявил.

- Я велю тебя связать, если не будешь покорна – но тут же был вынужден выскочить наружу, спасаясь от скамейки, брошенной в него Розалиной.

После ухода своего тюремщика, Розалина задумалась, усевшись на перину, скрестив ноги. Ей многое было не понятно. Из того что сказал татарин было ясно, что ее похитили с поля боя, но вот кому это могло понадобиться? Теряясь в догадках девушка поднялась и побродив по шатру вдруг осознала, что голодна. Не теряя времени, Розалина обнаружила на маленьком столике фрукты и кувшин с приятной, но сладковатой жидкостью. Подкрепившись, бурная натура Розалины, позвала к действию и она снова отправилась к пологу шатра, что бы выглянуть наружу.

Осторожно отодвинув полог, Розалина посмотрела в образовавшуюся щель. В лагере царила суматоха. Татарские воины наскору руку собирали разбросанное оружие и приводили себя в порядок. Не вдалеке, Розалина заметила тучную фигуру Темзу-Темира, отдававшего какие-то распоряжения, бурно при этом размахивая руками.

«Интересно в чем дело?» - думала Розалина – «В такой суматохе можно попробовать бежать». Но взглянув на свое одеяние, Розалина тут же поняла безнадежность своей идеи. Широкие полы халата пытались между ног, к тому же халат был Розалине немного велик и мешал движению. Продолжая из подтишка наблюдать за происходящим, Розалина вдруг заметила, что толстый татарин направился к ее шатру. Быстро развернувшись Розалина бросилась к подушкам и изобразив ленивую позу растянулась на них, как раз в тот момент, когда Темзу-Темир вошел в шатер.

- Слушай, женщина, к нам едет посланник Великого хана, и я хочу, чтобы ты вела себя смирно – напустился он на Розалину.

- У меня нет ни малейшего желания видеть вашего посланника, подумаешь…

- Подумаешь не подумаешь – закудахтал татарин – Что бы была тише воды, ниже травы. Мне не нужны из-за тебя неприятности!

- Пошел вон, холоп! – Розалина рассвирепела – Убирайся! Иначе я такой скандал закачу!

Брови Розалины угрожающе сдвинулись, волосы, рассыпанные по плечам делали ее похожей на разгневанную фурию, глаза бешено засверкали. Темзу-Темир, уже знакомый с неспокойным нравом пленницы поспешил ретироваться: «О! И зачем такая женщина нужна этому руссичу, сущая фурия».

Как только татарин вышел, Розалина вскочила и подбежала к выходу. Женское любопытство так и распирало ее. Притаившись, Розалина высунула свой любопытный носик в проем полога шатра. Ей ужасно хотелось узнать, что привез посланник хана и имеет ли это какое-либо отношение к ее Граду.

В это время в лагерь въехало с десяток всадников на великолепных арабских скакунах. Впереди всех на белом жеребце ехал мужчина, богато одетый и смотревший надменно и властно.

Подъехав к Темзу-Темиру, не перестававшему неустанно кланяться, мужчина спешился. Он оказался довольно высок и строен. Распрямим широкие плечи он что-то спросил у Темзу-Темира. Розалина кусала губы от злости, она не знала татарского, а разговор велся именно на нем. Стараясь из всех сил понять о чем говорят ханский посланник и ее тюремщик Розалина пододвинулась ближе к щели в шатре, но запутавшись в полах халата оступилась и вскрикнув приземлилась на пятую точку своего тела.

- Черт! – выругалась Розалина.

Услышав шум, высокий татарин повернул голову и внимательно посмотрел в сторону шатра.

- Что там? – спросил он у Темзу-Темира, голос у него был приятный, чуть с хрипотцой.

- Да так, ничего. Не обращайте внимания, сиятельный. Позвольте, я покажу вам…

Но ханский посланник не дослушал. Повернувшись, он зашагал к шатру, где от страха и злости на себя, съежилась в одном из углов Розалина.

Когда полог шатра приподнялся, Розалина замерла. Широко открытыми глазами она смотрела на человека заполнившего собою проход в шатер. Он был молод и красив, отметила Розалина, рассмотрев татарина ближе. Тот же, войдя в шатер уставился на Розалину, удивленно изогнув бровь. Следом втиснулся Темзу-Темир. Его лицо выражало крайнюю растеренность, если не сказать больше, он был в замешательстве.

- Кто это? – спросил мужчина – Почему ты прячешь это сокровище? – подойдя ближе к Розалине и приподняв ее подбородок, он заглянул ей в глаза. Холод пробежал по спине Розалины от этого взгляда. Черные, как смоль глаза, изучали лицо Розалины, и в них все больше появлялся интерес.

- Да так – замялся Темзу-Темир – Она пленница моего друга, он просил присмотреть за ней до его возвращения.

- Да неужели – отозвался татарин.

Розалина ничего не понимала из их разговора, но чувствовала, что речь идет о ней.

- Я забираю ее с собой – принял решение ханский посланник – Скажи ей.

- Но, господин, что же я скажу моему другу? Зачем она вам, она непокорна, упряма, к тому же сражается как мужчина. У меня есть другие пленницы для Великого хана – лебезил Темзу-Темир.

- Другие, это для хана – задумчиво промолвил мужчина – А эта… Если все, что ты говоришь правда, я хочу ее вдвойне! – и резко повернувшись он вышел из шатра.

- Что? Что он сказал? – тут же ожила Розалина.

- Глупая женщина! – заверещал толстый татарин, тряся от злости всеми складками своего тела – Ханский посланник забирает тебя с собой. Как я теперь получу деньги за содержание тебя? Как, скажи?

- Забирает?! Я не поеду – Розалина пришла в ужас. Мало того, что она ничего не знала о том как и почему попала сюда, но тут она была не так далеко от Града, а теперь ее могут увести неизвестно куда от дома, от родных, и от … воеводы. Что же теперь делать?

Темзу-Темир грустно посмотрел на нее.

- Я не знаю красавица, какая у тебя была жизнь до этого, но теперь тебя ждет совсем другая , новая жизнь и тебе придется с ней смириться. Туда куда тебя отвезут, у тебя не будет своих желаний и мнения. Там ты будешь жить для своего господина!

- У меня нет господина! И никогда не будет. Лучше умереть! – воскликнула Розалина, но Темзу-Темир уже вышел из шатра.

**12. ОСВОБОЖДЕНИЕ.**

- Как ты допустил это, старый осел!

Темзу-Темир сжался, но тут же возразил.

- А что я должен был делать? Воля ханского посланника закон, тем более такого как Акбар-Оглы. Я не мог ослушаться.

Мужчина к которому были обращены эти слова заметался как тигр в клетке.

- Да и чего ты так переживаешь? – спросил старый татарин – Она сущий дьявол, тебе все равно не совладать с ней.

- Заткнись! – мужчина в мгновение ока подскочил к Темзу-Темиру и перевернув маленький столик с чашками чая, схватил его за горло – Я перережу твою жирную шею, если ты еще посмеешь перечить мне! Я не для того верой и правдой служу Великому хану, что бы всякие старые сводники мешали моим планам! Говори, куда они поехали?!

Трясясь от страха, Темзу-Темир промямлил: - На юг, они держат путь в Самарканд. Долог их путь, месяца два.

Мужчина отшвырнул от себя несчастного татарина и быстро вышел из шатра.

Дмитрий спустил отряд к переправе. Его обуревали разные чувства. Где искать Розалину, как она пропала? Ни среди раненых, ни убитых ее не было, домой она не вернулась. Значит ее кто-то похитил не могла же она испариться. О! Ему бы только добраться до нее и он с удовольствием отшлепает ее как нашкодившего ребенка. По утру, взяв с собой только самых верных и надежных воинов Дмитрий Друбич отправился на поиски.

- Дмитрий, здесь следы – к Друбичу подъехал статный ратник – Я уверен, здесь проехали двое, при чем один был с ношей.

- Ты думаешь, что Розалину увезли через лес? Владимир, мало ли кто шастает по этому берегу реки, ты же знаешь.

- Да. Верно. Но я с нашими разведчиками подкрался к лагерю татар и подслушал их разговор. Очень странный. Речь шла о том, что кого-то повезли на юг. Ты не думаешь, что это могла быть Розалина?

Дмитрий задумался – Мы могли бы напасть на лагерь и выведать все, что нам нужно.

- Это не разумно. Их на много больше, да и время терять нельзя – возразил Владимир – Лучше попытаться догнать отряд Акбара-Оглы, их не может быть много, а если они с девушкой, то и двигаться будут медленнее.

- Ты прав, друг – согласился Дмитрий – Из-за этой девчонки, я совсем ничего не соображаю.

Владимир насмешливо посмотрел на воеводу и похлопал того по плечу.

- Да, да. Боюсь, что скоро мы потеряем одного из наших друзей-холостяков.

- Угу, если еще будет на ком жениться – мрачно пробурчал Дмитрий и пришпорил коня.

Розалина ехала на лошади вся завернутая в чертово покрывало. Ей было жарко, мокрая одежда прилипла к телу, а пушистые волосы слиплись и ужасно мешали, прилипая ко лбу.

«Хоть бы глоток свежего воздуха»- думала Розалина, держась связанными руками за седло. Ей позволили видеть, куда они едут, но не позволили двигаться. Весь день она провела в седле, а до этого проспала ночь на земле, покрытой лишь цыновкой, как собаченка.

Акбар-Оглы, так звали мужчину увезшего ее, правда, весьма любезно предложил ей спать в его шатре, разобранном на ночь, но при этом вовсе не собирался оставлять его.

- Да вы с ума сошли! – вскипела Розалина, на что Акбар-Оглы только рассмеялся, и хитро посмотрев на нее, отдал распоряжение слугам, после чего Розалине предоставили столь не удобное ложе.

- Эй! – завопила из под чадры Розалина – Я хочу пить, слышите вы или нет?

И она чуть пришпорила коня, от чего тот рванулся вперед. Татары загалдели вокруг, но остановились.

Акбар-Оглы, подъехав к пленнице, вежливо осведомился.

- Что изволит, госпожа?

Розалина, что есть силы завертела головой, пытаясь избавиться от накидки на лице.

- Ах, вы, негодяй! Вы все время мучили меня, а сами оказывается отлично понимали, что я говорю! – взвизгнула она.

- Конечно, но ведь вы все время требовали и при этом весьма дерзко.

- Все это время я терплю страшные неудобства! – продолжала Розалина – Я хочу пить, есть, мне жарко в этом ч6ртовом покрывале, я вся пропотела и воняю похлеще свиней в хлеву, а вы тут толкуете о какой-то дерзости!

- Но вам же стоит только попросить и весь мир будет у ваших ног, несравненная – в черных глазах татарина плясали чертики.

- Н-да, и с вами в придачу, не так ли? – скривилась Розалина.

- А чем я так уж плох? – последовал вопрос, и ханский посланник подъехал совсем близко к Розалине. Она ощущала его дыхание даже сквозь ткань.

Акбар-Оглы протянул руку и откинул чадру с лица Розалины. Черные глаза впились в серые, и словно разряд пробежал между ними. Щеки Розалины покрылись легким румянцем.

- Ты прекрасна – Акбар-Оглы дотронулся рукой до ее щеки, провел пальцами по губам, заставив одним движением замолчать. Он откинул влажные пряди с лица, и непроизвольно Розалина подалась к нему, очарованная тайной магией неведомой ей до этого. Их лица были так близко друг от друга, глаза ласкали каждую черточку, каждый изгиб, каждую линию.

Розалине стало трудно дышать, и не выдержав безмолвного поединка она опустила голову. Татарин снял ее с лошади, развязав сначала веревки, и бережно поставил на землю. Отдав какое-то распоряжение по татарски, он увлек Розалину чуть в сторону от суетившихся слуг.

- Ты станешь моей женой – скорее утвердил, чем спросил он.

- Я не могу – обретя голос ответила Розалина.

- Ты не должна спорить, женщине не пристало спорить с мужчиной – Акбар-Оглы взял Розалину за плечи и притянув к себе впился губами в ее губы.

Буря чувств захлестнула Розалину, дыхание остановилось и замерев она почувствовала, как требовательный язык Акбара проникает в нее, скользя, лаская, желая и вдруг, Розалине захотелось узнать, как это, что будет если она приоткроет рот и позволит ласкать себя дикому воину степей.

Но тут перед глазами, развеяв пелену, встал образ другого воина, могучего и благородного, с карими глазами и волнующим взглядом.

Рванувшись, Розалине удалось оторваться от татарина и что было сил она побежала к оставленным ими лошадям. Долгий переезд, усталость сказались на резвости Розалины, не пробежав и пяти метров она зацепившись за кочку растянулась на земле.

В ту же секунду Розалина почувствовала, как сильная рука подняла ее и кулак врезался ей в скулу. Вскрикнув, девушка тряхнула головой пытаясь отогнать миллионы звездочек запрыгавших перед глазами.

- Я научу тебя повиноваться! – заорал Акбар-Оглы – Ты вывела меня из себя и будешь наказана…

Но договорить ему не удалось. Извернувшись, уже пришедшая в себя Розалина ударила его коленом в пах и что есть сил тут же в живот, одновременно скидывая с себя. Вскочив на ноги, она приготовилась дорого отдать свою жизнь, так как бегущие к ним татары не оставляли другой возможности.

Акбар-Оглы уже стал приходить в себя и приподнимаясь взглянул на Розалину бешеным взглядом, когда вдруг закричав что-то на татарском вскочил и спотыкаясь поспешил к бегущим к нему татарам, совершенно забыв о Розалине.

Повернувшись, Розалина приготовилась лицом к лицу встретить новую напасть, когда увидела скачущего к ней во весь опор всадника в развевающемся плаще. Следом за ним следовал отряд ратников, и Розалина без труда узнала воеводу.

«Боже, это чудо»»- пронеслось в голове у Розалины.

Дмитрий спешился прямо около нее, позволив своим людям догонять татар, уже пришедших в себя и готовых вступить в бой. Схватив Розалину, Дмитрий прижал ее к себе, одновременно покрывая поцелуями прекрасное лицо. Наконец, он смог заставить себя отпустить ошарашенную девушку.

- Сиди здесь и не дай бог если по возвращению я не найду тебя на этом месте! – приказал он и вскочив на коня поспешил на помощь своим воинам, отважно сражающимися с татарами. Силы были равны, но сказалась неожиданность нападения и вскоре, ханский посланник решил отступить.

Розалина со стороны наблюдала за битвой, с замиранием сердца, думая о произошедшем.

«Дмитрий поцеловал меня, поцеловал!» - Розалина дотронулась до начавшей опухать щеки, было больно: «Вот, гад! Ну да ладно, заживет».

Возбуждение мешало ей сосредоточиться на одной теме, и в тайне содрогаясь, Розалина наблюдала за возвращением своих спасителей.

**13. ВОЗВРАЩЕНИЕ.**

Первое ощущение радости прошло. Дмитрий нахмурился разглядывая лицо Розалины , где все сильнее выделялся синяк на лице и весьма растрепанный вид, вызванный падением и борьбой.

- Вас били? – серьезно осведомился он у Розалины.

- Да, так. Повздорили немного, скоро пройдет – девушка старалась казаться беспечной – не сошлись в отношениях.

- Отношениях? – взревел Дмитрий – Да я сейчас сам не сойдусь с вами в отношениях! Не вам ли было сказано отправляться домой и как все нормальные женщины сидеть дома и ждать…

- Чего ждать? – глаза Розалины сузились и она почувствовала, как все волшебство встречи испаряется из нее , как дым – Уж не вас ли я должна дожидаться? Но вы сударь, все время забываете, что я не ваша собственность!

- И очень жаль! – огрызнулся Дмитрий – Видели бы вы своего дядюшку, он постарел на десять лет и все из-за вашей глупости! Вы вообще понимаете, чем могло закончиться ваше приключение?

- Я не виновата – при упоминании о дяде Розалина присмирела – Меня похитили и зачем то привезли в татарский лагерь, здесь я оказалась вообще случайно – пыталась объяснить Розалина.

- Ах, случайно, а может вы и на свет случайно появились? – не успокаивался Друбич.

Со стороны они были похожи на двух задиристых петухов, при чем, если Дмитрия одежда была только запыленной и помятой, то наряд Розалины был ве5сьма экзотичен. Покрывало она давно потеряла и теперь стояла перед воеводой в смешных татарских шароварах, да в свободной узорчатой рубахе, явно ей великоватой. В растрепанных волосах пестрели веточки и листья, да и сам запах исходивший от Розалины оставлял желать лучшего.

- Ну, ладно, Дмитрий. Посмотри на девушку. Она устала и явно нуждается в пище и в отдыхе. Да и потом, мы не на своей территории, нужно убираться.

Розалина с благодарностью посмотрела на красивого мужчину, подошедшего к ним, пока она ссорилась с Дмитрием.

- Вы очень любезны, сударь. Я действительно нуждаюсь в отдыхе, но пожалуй, смогу продержаться в седле еще некоторое время, если хотя бы напьюсь воды и буду избавлена от этой дурацкой одежды – учтиво проговорила Розалина.

- Это мой друг Владимир – вмешался Дмитрий – Да, кстати, боюсь, у нас не будет лишних штанов и доспехов, уж, не обессудьте.

Розалина промолчала, принимая в это время у Владимира флягу с водой, и жадно припав к ней губами, принялась пить. Утолив жажду, она гордо вскинув голову повернулась к Владимиру.

- Вы не будете любезны, предоставить мне коня, боюсь, что тот на котором ехала я, ускакал – елейным голосом проворковала она.

- Ошибаетесь, сударыня, татары действительно оставили его, но убежать он не успел и теперь в полном вашем распоряжении – ответил тот.

Широко размахивая руками, с видом разбойницы с большой дороги, Розалина направилась к лошади.

- Ошибаетесь… в вашем распоряжении… это чего это ты такой любезный? – съязвил Дмитрий, агрессивно смотря на Владимира. На что тот лишь пожал плечами и усмехнулся.

- Да ладно тебе, если кто-нибудь не позаботится о ней, то благодаря тебе мы и не довезем ее назад – и похлопав Друбича по плечу, добавил – Брось друг, твоя ревность не уместна.

Дмитрий махнул рукой и объявил сбор. Ратники по вскакивали в седла, и отряд поспешил в обратный путь.

Розалина нежилась на деревянной скамье, позволяя девкам мыть себя. Отлично попарившись в баньке и смыв с себя всю грязь, она с удовольствием потягивала дымящийся напиток, благоухавший мятой. Ей хотелось расслабиться и подумать.

Когда она вместе с дружиной во главе с Друбичем прибыла в Град, их радостно встретили. Дядя был безумно рад и даже почти не ругал ее за безрассудство. И слава богу! Ей и так досталось от воеводы, да как он ведет себя с ней? Что это еще такое? Она не жена ему и даже не невеста, а он так и норовит приказать ей что-нибудь. Вот и всю дорогу она чувствовала на себе его пристальный взгляд. Он даже не позволил все объяснить! Ну, ничего, она сама докопается, кто за этим стоит, и кому понадобилось красть ее, как какую-то девку.

Одевшись в свое обычное платье, Розалина совсем почувствовала себя дома и легко вбежав в светлую залу, присоединилась к Демьян Тимофеевичу за трапезой.

- Приятного аппетита.

- Да, племянница, присаживайся – Демьян Тимофеевич погладил Розалину по руке, указывая на лавку за столом – Вот ты и сама на себя похожа. Приятно пахнешь цветами, волосы пушистые и мягкие, а глаза сияют.

- Да, дядя. Наконец-то. Но странная вещь, дядя – Розалина уселась и стала накладывать себе миску – Я уверена, что все случившееся не случайность. Я слышала, как те кто похитил меня, говорили и говорили они, по русски. При чем, один голос я знаю…

- Ты не могла обознаться? – спросил Демьян Тимофеевич – Ты ведь была почти без сознания.

- Верно – жуя отозвалась Розалина – Но все же, зачем кому-то понадобилось отдавать меня на попечение Темзу-Темиру?

- Я говорил с Друбичем, он тоже считает это странным…

Розалина стукнула ложкой об стол, оставляя на белоснежной скатерти жирный след.

- Считает? Что-то он через чур много лезет в мою жизнь!

- Конечно, он воевода и отвечает за безопасность любого жителя Града – Демьян Тимофеевич хитро посмотрел на племянницу – А ты что переполошилась-то?

Посмотрев из подлобья, Розалина встала.

- Я лучше пройдусь, да и Эльзу не видела еще.

- Ага, пройдись, чего дома-то сидеть – согласился Демьян Тимофеевич, посмеиваясь в усы, кажется, не только бастионы доблестного воеводы дали трещину. Ну, и слава богу, наконец-то, он молодец видный, сильный, с неукротимой племянницей поладит, думал Демьян Тимофеевич.

Август. Последний месяц лета. Такой теплый, радостный, но в тоже время и грустный. Сколько он приносит хлопот хозяйкам, землепашцам: нужно убрать хлеб – главное блюдо крестьянского стола, столь любимое и почитаемое.

Эльза недовольно скривилась. В огороде полно работы и все должна делать она – Эльза. А матушка уйдет в поле, снова будет работать до ночи и получит за это гроши. Но бог с ними, если бы потом не болела спина, руки, ноги, если бы не лежала мать потом неделями в постели от непосильной работы.

Эльза вздохнула. Мысли неслись одна за другой, будто опавшие листья, подгоняемые ветром.

- Ах, как это похоже на тебя. Мысли, мысли.

Эльза резко обернулась, напуганная странным голосом. Глаза ее широко раскрылись от недоумения, потом наполнились нежностью и наконец, в них засветилась радость.

- Розалина! Ты ли? – она бросилась к подруге и они крепко обнялись.

- Не заметила моего прихода? Как не стыдно? – продолжала допытываться Розалина.

- Ты можешь появляться неожиданно, словно кошка! – воскликнула Эльза – Что же с тобой было?

- Все потом. А сейчас я видела, проехала тройка – затараторила Розалина – У кого-то свадьба?

- Да – Эльза почему-то погрустнела.

- Что такое? – Розалина моментально почувствовала перемену в настроении подруги.

- Помнишь Настю, мельникову дочьку?

- Помню, ну и что?

- Ее выдают. За Фрола – трагично сообщила Эльза.

- Фрола? – теперь настала очередь Розалины округлить от удивления глаза.

- Увы, но ее никто не спрашивал. Она темнее тучи. Страшно смотреть.

- А батюшка, что ж?

- А что батюшка, сказывает, что такого жениха во всем свете не сыщешь.

- Да уж, что верно, то верно. Такого, не сыщешь. Специально искать будешь, не найдешь – фыркнула Розалина – Может, пойдем к церкви, посмотрим.

- Что ж пойдем.

Вместе они побрели к церкви. У обоих на душе было муторно при мысли о симпатичной Насте и долговязом, худом страшилище Фроле, над которым, в волю потешались все деревенские девки.

У церкви народу собралась тьма. Отец Фрола слыл богачом, и каждому хотелось выклянчить звонкую монету или попасть за свадебный стол.

Розалина с Эльзой подошли, когда уже молодые зашли в церковь. Пробиться к входу, оказалось, абсолютно невозможно и подруги встали в сторонке, надеясь все же увидеть молодоженов.

И они их увидели. Через несколько минут из церкви вышла девушка, которую за руку держал парень, возвышавшийся над ней на добрых две головы.

На Настю действительно было страшно смотреть. Жизнерадостная, веселая, смешливая и озорная, она , вдруг, стала бледной, мрачной, бесчувственной статуей. Она, шла молча, тупо глядя вперед ничего не видя перед собой.

Внезапно Настя вырвала руку и расталкивая людей бросилась назад к церкви. Ошеломленный жених в растерянности остановился, не зная, что делать. Настя подбежала к колокольне и скрылась внутри. Через несколько минут почуев не ладное, за ней бросились ее отец, сваты, да отец жениха. Но несчастная девушка уже стояла на краю перекладины, рядом с колоколом. Вся в белом, маленькая и хрупкая она казалась символом смерти, неожиданно пришедшей на праздник, где ее совсем не ждали. Прозрачная фата взлетела вверх, открыв бледное лицо, и маленькая ножка шагнула в бездну.

Розалина опомнившись, бросилась к телу, распластавшемуся на земле. Настя была мертва. Коснувшись пальцами ее глаз, Розалина закрыла их навсегда.

- Эта невинная душа, обрела покой – промолвила она, взглянув на толпу.

К трупу подошел отец девушки и сваты, отец Фрола подошел к сыну и что-то шепнул ему на ухо. Люди зашевелились, кто-то кинулся за священником, кто-то помог положить Настю в телегу.

Розалина, взяв Эльзу за руку, чуть ли не насильно повела прочь.

- Что же это, Розалина? Получается , что родной отец убил свою дочь? Как же это? – Эльза расплакалась на плече у Розалины, пытавшейся утешить подругу. – А если с нами такое случится? – всхлипывала Эльза.

- Не случится – уверенно заявила Розалина – Это я тебе обещаю.

И обнявшись, девушки побрели на свое любимое место у реки, где они могли остаться одни и отгородится от всего плохого и страшного в этом мире.

**14. ПРАЗДНИК НА ГОРЕ.**

Собран хлеб, запестрели базары, засверкали разноцветными красками леса, посерело, но не стало от этого менее красивым поле. Словно женщина в годах оно украсило себя несколькими седыми прядями, благородное и нежно-доброе поле, земля-матушка. Словно золотой ларец, закрасовался буйством красок лес, сменивший к осени свой радостный, беззаботно-летний наряд на торжественно-бальное убранство в золотых, серебряных тонах.

Приближался праздник, великий праздник сбора урожая. После него наступит зимняя сонливость, а затем и зима.

Эльза сидела на скамейке, забравшись на нее с ногами и упорно шила. Платье, которое было почти закончено, отличалось удивительным нежным небесно-голубым цветом. Это было ,пожалуй, единственное прекрасное платье Эльзы. Все остальные не отличались ни особым фасоном, ни материей, ни отделкой. Наряд готовился к празднику. До утра они будут веселиться на горе, петь, плясать, водить хороводы, прыгать через костер.

Эльза, с замиранием сердца думала о предстоящей ночи. Она в тайне завидэвола Розалине, зная, что та уже присутствовала на празднестве. Розалина была на год старше Эльзы.

«Всего пятнадцать лет. Как много значит год. Возможно, он все изменит в моей жизни, этот год.»

Стук в дверь оторвал Эльзу от размышлений. Дверь приоткрылась и в комнату проскользнула девушка в черном плаще, отделанном, по низу, бобровым мехом.

- Розалина? Ты уже готова? – Эльза встала со скамьи и подошла к подруге.

- Как я тебе нравлюсь? – спросила Розалина, повертевшись немного – Вот, я и тебе принесла плащ. На улице прохладно. Только он сиреневый и отделан песцом.

- О боже! Какая прелесть!

Эльза восхищенно рассматривала плащ.

– Он восхитителен! – воскликнула она и накинув плащ на плечи стала разглядывать себя со всех сторон – Но вот мое платье, еще не готово – усталым голосом сообщила Эльза.

- Ничего. Есть еще время. Давай я помогу.

И усевшись рядышком, девушки занялись шитьем.

- Ну, расскажи, Розалина. Я умираю от любопытства. Где же ты была? Все здесь с ног сбились, особенно этот воевода. Красивый молодой человек, и по моему, очень достойный. Как думаешь? – Эльза вопросительно посмотрела на подругу.

- Да уж, достойный – ворчливо отозвалась Розалина.

- А что? Разве нет? – Эльза с наивной непосредственностью округлила глаза.

- Понимаешь, мы все время ругаемся. Он еще хуже дядюшки, Постоянно учит меня, наставляет: «Делай так, да вот этак». Просто ужас какой-то!

- Да неужели – Эльза хитро сощурила глазки – А мне показалось, что тебе это не так уж и не нравиться? Он же как огонь, пылкий и наверное страстный – хихикнула она.

- Ну… - Розалина отложила шитье, и взяв подругу за руку зашептала – Знаешь он меня поцеловал. Когда меня нашли, Дмитрий спрыгнул с лошади и, подбежав ко мне, схватил, и так сильно прижал к себе, что мне показалось, будто раздавит, а потом стал целовать…

- Да ты что?! – Эльза восторженно всплеснула руками.

- Только целуется он не так как Акбар, а по другому. Я вообще думаю, что все мужчины целуются по разному.

- Какой еще Акбар? – Эльза так и подскочила на лавке – Мы ни куда не пойдем, пока я все не узнаю – требовательно заявила она.

- Ну, хорошо, слушай – согласилась Розалина – Когда я очнулась, то поняла, что нахожусь в плену у татар. Сама не знаю, как туда попала. Помню только, что меня к ним кто-то привез, и как мне удалось выяснить, хотел оставить там на какое-то время, вроде как для сохранности. А потом прибыл ханский посланник, и я имела неосторожность попасться ему на глаза. Зовут его Акбар-Оглы и он очень похож на змею. Ни разу не встречала мужчины, который бы так пугал меня. Скула до сих пор болит, хорошо хоть опухоль сошла, а то я и так наслушалась и от дяди, и от няни, и от Дмитрия.

- Так это, этот Акбар тебя ударил? – спросила Эльза , в тайне содрогаясь. Ей никогда не были понятны пристрастия Розалины к дракам и всякого рода сражениям.

- Да, грязный мерзавец! Но ему тоже досталось, а потом прискакал Дмитрий с дружинниками и все мои приключения закончились. Кстати, когда мы ехали назад, я познакомилась в отряде Дмитрия с одним ратником, его другом. Он очень скрасил мне путешествие, так как Друбич всю дорогу либо дулся, либо ругался со мной. Его зовут Владимир. Он очень красив и мил. Думаю, вас надо познакомить.

Эльза , при этих словах покраснела. Даже то, что она, быстро опустила голову к шитью, не могло скрыть ее смущения. Розалина ободряюще, погладила Эльзу по руке.

- Что ж пора идти. Давай одеваться.

Эльза натянула на себя платье, которое действительно сидело безукоризненно.

Выйдя на улицу, девушки поплатнея закутались в плащи и направились на гору, где уже загорались костры и слышались певучие голоса девушек, распевающих песни.

Вид с высоких холмов был прекрасен. Голубая лента реки, словно змея, извивалась в низу. Золотистый лес тянулся по ее берегу.

С одной стороны, холм был покрыт песком и спускался почти к самой реке. Этот спуск был облюбован для горки, по которой можно было скатиться вниз. Эльза восторженно озиралась по сторонам. Веселый смех слышался отовсюду. Весь холм был заполнен молодыми людьми и девушками.

- О, я хочу туда! К костру! – воскликнула Эльза.

Тут на них налетела стайка скоморохов, затараторила, заверещала, закружила и Эльза сама не заметила, как оказалась разлучена с Розалиной шумной толпой. Вокруг нее проносились смяющиеся лица.

- Пойдем танцевать, пойдем.

Эльзу подхватили под обе руки и она понеслась в хороводе вокруг костра. Сначала, она испугалась, но потом ее захватил бешенный восторг, и веселье. Эльза ,неслась вокруг пылающего пламени, радостно смеясь. Потом хоровод распался, и кто-то подхватил ее за руки и закружил в танце. Неожиданный прыжок через костер поразил Эльзу. Как весело, как прекрасно разбежаться, прыгнуть и лететь вперед. Как чудесно, Эльза закрыла глаза и, вдруг, у нее закружилась голова, и она, опустилась на землю, не зная, как быть и что делать: «Розалина, где ты?» - подумала она, теряя сознание.

Эльза пришла в себя от легких похлопываний по щекам. Она открыла глаза. Над ней, полчищем звезд, сияло небо. Звезды казалось, тоже пляшут какой-то свой удивительный танец. Шум праздника был где-то вдалеке и не так резал слух, а свежий, прохладный воздух заполнял легкие Эльзы, словно живительный нектар.

- Вы очнулись? Я надеюсь, чувствуете себя лучше? – мужской голос прозвучал, как раскат грома в относительной тишине, царящей вокруг Эльзы. Она вздрогнула и повернула голову.

- Да. А что , что со мной?

- Вы потеряли сознание. Это случается от излишнего волнения и от пустого желудка.

- У меня не пустой желудок – возразила Эльза и приподнялась на локтях.

- Вы такая легкая, заметил, пока нес вас, ведь мне пришлось вытащить вас из толпы и спустить к реке. Наверное, вы не ужинали?

- Откуда вы знаете? – Эльза с любопытством посмотрела на своего спасителя. Как же все необычно, таинственно и романтично.

- Я немного пытаюсь врачевать, лечить людей. Я, конечно, еще только учусь, но надеюсь, что со временем у меня все получится. Моя хозяйка, женщина очень образованная и умная, всячески мне помогает – казалось, что юноша смутился.

Он смотрел на Эльзу красивыми голубыми глазами в обрамлении роскошных ресниц, мечта любой девушки, с беспокойством и вниманием.

- Позвольте, я помогу вам встать. Холодная земля не слишком способствует здоровью – с этими словами он протянул руку, и Эльза, ухватившись за нее, без труда поднялась на ноги. Незнакомец был весьма силен.

- Как вас зовут? – спросила Эльза, нарушая неловкое молчание.

- Арсений – мягкие каштановые кудри упали на лицо юноши, и Эльза сама не заметила, как протянула руку, что бы убрать их. Волосы были мягкими, но густыми и очень приятными на ощупь. Юноша замер, но тут же обрел уверенность и взял Эльзину руку в свою.

- А как зовут вас, и не позволите ли вы сопроводить вас?

- Зовут меня Эльза, я живу недалеко, но…

Эльза задумалась. С одной стороны, ей хотелось поболтать с Арсением, который вызвал в ней странное чувство слабости и ожидания чего-то, но с другой, ей нужно найти Розалину. Арсений внимательно следил за Эльзой, стараясь догадаться о ее мыслях.

- Но что? – наконец не выдержав, спросил он.

- Я должна найти подругу – решилась Эльза – Она где-то здесь, на празднике. Мы танцевали, и сама не знаю как потеряли друг друга.

- Ну что ж, идемте искать вашу подругу, Эльза. – Арсений направился вдоль берега, увлекая Эльзу за собой.

- А где вы служите, Арсений?

- В доме боярыни Трохановской, я управляющий. К сожалению, моя семья не может оказывать мне поддержку, но Елена Владимировна очень хорошо ко мне относится и всячески помогает.

- А я живу со своей приемной матушкой, мы совсем не богаты, но не очень расстраиваемся из-за этого – рассмеялась Эльза.

Арсений остановился и взяв Эльзу за руки посмотрел ей в глаза:

- Меня это только радует.

- Почему? – Эльза почувствовала. Как сердце останавливается у нее в груди. Ночная прогулка вызывала в ней бурю эмоций и чувств.

- Это дает мне право надеяться, увидеть вас снова, если конечно, вы не против.

- Нет, я буду рада – почти прошептала Эльза.

Арсений улыбнулся и увлек Эльзу за собой на холм. Поднимаясь по крутому склону они весело смеялись, гоняясь друг за другом и обмениваясь шутками.

Розалину они нашли, когда та была занята катанием с горы и видимо, получала от этого большое удовольствие. Вся штука состояла в том, что бы разбежаться, прыгнуть и полететь вниз по сыплющемуся песку, при этом постараться не перевернуться вниз головой или еще как. Когда Розалина в очередной раз забралась на гору, ее поймала Эльза.

- Постой. Куда ты пропала? – гневно спросила она.

- Я пропала? – Розалина пожала плечами – Да, это ты , так увлеклась, что совсем забыла обо мне.

Но Эльза не была расположена ссорится и взяв Розалину за руку отвела в сторону, где около деревьев ее ждал Арсений.

- Пойдем, я хочу познакомить тебя со своим спасителем – быстро заговорила она.

- И от чего же он тебя спас, от скоморохов? – рассмеялась Розалина.

- Да нет, я понимаешь, потеряла сознание, а он вытащил меня из толпы и потом мы гуляли и разговаривали и он очень мне нравится.

- Боже, Эльза. Я и не знала, ну, что я за существо такое, лучшую подругу чуть не затоптали, а я была не понятно где – сокрушалась Розалина.

- Да, ладно, зато я не встретила бы Арсения.

В этот момент девушки подошли к стройному юноше, стоявшему у деревьев. Розалина внимательно посмотрела в умное лицо, с красивыми голубыми глазами, греческим носом и чувственными губами и сразу решила, что он ей определенно нравится. Волнистые волосы были откинуты назад, а белая косоворотка подпоясана вышитым пояском.

- Я хочу поблагодарить вас. За спасение Эльзы – проговорила она.

- Я только рад оказать услугу и надеюсь не единственную.

- Я хочу, что бы вы познакомились – вмешалась Эльза – Это Розалина, а это Арсений. И я предлагаю вернуться на гору. И немного покататься ведь до утра еще далеко.

Арсений улыбнулся и увидев согласный кивок Розалины взял девушек за руки. Разбежавшись, они прыгнули, и покатились вниз по склону, визжа и смеясь.

**15. НАЙДЕНА.**

Эльза с Розалиной подошли к Эльзеному дому. У Эльзы был крайне растерянный вид. Она держала Розалину за руку и ее ладони от волнения стали влажными. Как только они расстались с Арсением, на Розалину обрушился поток переживаний, волнений и сомнений.

- Я никогда не испытывала ничего подобного. Сейчас все кажется таким удивительным! И он… Мне нужно его увидеть снова.

Эльза подбежала к двери дома и тут же вернулась обратно весело смеясь. Неожиданно выражение ее лица изменилось и она утавилась куда-то за спину Розалины. Розалина повернулась и к своему удивлению увидела Леонида.

- Стоите? – Леонид тяжело дышал, видимо всю дорогу ему пришлось пробежать – Эльза, тебя там ждет одна знатная женщина, боярыня. Хочет тебя видеть.

- Меня? – удивилась Эльза.

- Ну да же. Кстати, у нее такой же крестик, как и у тебя.

При этих словах у Эльзы, внутри, сжалось все в комок и во рту пересохло. Она судорожно схватила руку Розалины, как бы ища поддержки.

- Где эта боярыня? – спросила Розалина, сразу поняв о чем думает Эльза и решив, что ей нужна помощь.

- У церкви – тупо ответил Леонид. Его заинтересовало поведение девушек. Что-то за этим есть. Нужно все разведать, да разузнать получше, авось пригодиться… Но мысли Леонида были прерваны Розалиной, которая схватила Эльзу за руку и потащила за собой.

- Ну, так идем туда , Эльза, быстрея!

У церкви их действительно ждала тройка. Около нее стояла богато одетая женщина, нервно сжимая и разжимая руки.

Как только Эльза приблизилась, женщина быстро повернулась и Розалина заметила, что она очень молода, ей было чуть больше тридцати, однако, несмотря на это, ее волосы были белея снега. Лицо очень сильно напоминало Эльзино ,и Розалина с трудом сдержала восклицание и волновавшие ее вопросы.

Молодая женщина взглянула на Эльзу и побледнела, потом взгляд ее упал на серебряный крестик, который Эльза носила не снимая. Женщина протянула руки и еле слышно промолвила.

- О, господи! Неужели ты вернул мне ее! – она сделала шаг к Эльзе – Эльза, дочь моя, ты ли это?

- Я не знаю… - ели выговорила Эльза, но ей страшно захотелось, что бы это было так – Меня действительно зовут Эльза, так было написано в записке, в корзине, где я лежала – сбивчиво объясняла Эльза.

- А этот крест, он тоже?

- Да, он висел на мне. Я ношу его всю жизнь – заявила Эльза, все больше волнуясь.

- О, я снова обрела тебя! – воскликнула женщина, стремительно бросаясь к Эльзе и прижимая ее к себе.

Эльза искренне ответила на призыв. Наконец-то, наконец-то, то, о чем она мечтала сбылось!

Через несколько минут, мать Эльзы, вместе с дочерью отправились в старый Эльзын дом. Их сопровождали Розалина, слуги и Леонид, который, как репей прилип к ним. Сегодня они должны были вернуться в терем, что стоял чуть в стороне от Града и привлекал внимание Розалины. Теперь она знала, кто будет в нем жить, теперь у Эльзы будет все, что она не пожелает, радовалась Розалина, она обрела свою мать и как должна быть счастлива.

Вещи, того далекого прошлого хранились в полном порядке, вот только записка поистерлась. Однако, мать Эльзы узнала их все и поблагодарила добрую женщину, все эти годы заботившуюся о ее дочери. На что Марья только расплакалась и обняв свою приемную дочь умоляла навещать ее хоть изредка.

- Да, что ты , матушка? – удивилась Эльза – Как же я могу забыть сколько добра ты мне сделала? Конечно, я буду часто приходить, заботится о тебе – уверяла она, на что Марья только всхлипывала, да горестно вздыхала.

Розалина стояла рядом с Леонидом, и ей ужасно хотелось, и плакать, и смеяться, наблюдая сцену прощания.

- Так значит Эльза теперь госпожа, дочь боярыни – многозначительно сказал Леонид.

- А тебе то что, никак не пойму? – удивилась Розалина.

- Теперь женихов будет, хоть отбавляй, приданое-то небось, богатое мамашка даст.

- Да ты что, совсем одурел? – Розалина аж захлебнулась от возмущения – Ты ей и раньше не был нужен, а теперь и подавно…

- Был бы нужен, если бы ты не лезла! – зло заявил Леонид, побледнев от бешенства.

Розалина недоуменно уставилась на поповского сына. Да, что он совсем очумел, что он несет? Или думает, что Эльза могла бы выйти за него? Но это же полная чушь!

Мать Эльзы обняла ее за плечи и ласково проговорила.

- Что ж, милая, пора ехать.

Эльза, плача, снова обняла Марью, Розалину и даже кивнула Леониду. После этого, сев рядом со своей снова обретенной матерью она отправилась в свой новый дом и в новую жизнь, которая так манила ее своей новизной.

Леонид был в бешенстве. Как дикий волк он метался по светлице из угла в угол.

- Хватит скулить! – раздался голос мужчины, небрежно развалившегося в резном кресле у дубового стола.

- Что?! – взвыл Леонид – А что прикажешь делать? Она ускользает, как вода из пальцев. Ты не понял, она теперь богата, чем ее взять?

- Это даже лучше, хорошее приданое тебе не помешает. Да и ты тоже, как ни как не холоп, а поповс5кий сын. Святая ряса сделает свое дело –продолжал мужчина – Я подумаю, как тебе лучше подойти к прекрасной блондинке, а вот Розалина…

- Да эта чертовка. Ничто ее не берет, даже из плена спаслась, мешается под ногами, чума на ее голову! – выругался Леонид.

- Хватит! – мужчина резко встал, от чего, его черные длинные волосы разметались по плечам, лицо приняло жестокое выражение – Если бы тебе не приспичило насиловать простушку, она бы не шарахалась от тебя как черт от ладана…

- Да ты что? Твои планы тоже дают течь! – возразил Леонид.

- Дают, но на любую течь можно наложить заплатку – задумчиво сказал мужчина, вешая ножны с мечем на пояс и направляясь к выходу из комнаты – Держись к ним поближе и ничего не делай без моего ведома, а там посмотрим.

Отдав распоряжение, черноволосый красавец вышел из поповского дома и направился к зданию старейшин. Видение Розалины мелькало перед его взором, вот она скачет, как сумашедшая по полю, вот стоит вся растрепанная перед Дмитрием и ее глаза, цвета бури, метают молнии, вот идет с гордо поднятой головой по залу, там на пиру… Один господь свидетель, как жаждет он обладать этой девушкой, сжать тонкий стан. Прижаться к губам и до боли целовать их, высасывая сладкий нектар из молодого девичьего тела. Эта сладостная пытка продолжалась уже целую вечность, и он готов поклясться всем на свете, что эта женщина будет принадлежать ему!

**16. ЭЛЬЗА СТАНОВИТСЯ ГОСПОЖОЙ.**

Удивительное чувство восторга переполняло Эльзу. Она бурно восхищалась всем увиденным. Грустные и радостные чувства смешались воедино, заполняя все существо Эльзы и не давая ей думать ни о чем другом, кроме, как о неожиданных изменениях в ее жизни.

Вскоре они прибыли к настоящему дворцу, окруженному садом, которому казалось, нет границ. Эльза была сражена убранством терема, исскуством, с которым были выполнены резные узоры и роспись. Каким восхитительным, казалось ей ступать по мягкому ковру, погружая в него босые ноги.

Но, увы, этим удовольствием ей не дали насладиться, сказав, что не пристало знатной барышне ходить босиком, как простолюдинке. «Шикарное» Эльзино платье было отправлено в печь, а ее саму, дрожащую от восторга, облачили в изысканное платье, украшенное жемчугом, подчеркивающем всю прелесть бардового наряда. Волосы Эльзы были тщательно расчесаны и надушены. После чего их уложили надлежащим образом, украсив ниткой мелкого жемчуга, почти незаметного в белоснежных волосах Эльзы, но придовавшего им очаровательный блеск, сверкая на солнце, словно капельки росы.

Эльза была так занята всем новым, охватившим ее, что почти не успела расспросить свою мать, вновь обретенную после стольких лет разлуки. Ее мучил вопрос, что стало причиной этой разлуки, и была ли она желанна или же наоборот, лишь определенные причины заставили эту женщину найти свою дочь.

- Милая моя, пойдем, я покажу тебе твою светлицу – звенящим голосом предложила мать Эльзы.

Когда же они остались наедине в прекрасно освещенной спальне, которая должна была стать Эльзиной комнатой, она снова сказала:

- Я знаю, что ты удивленна происходящим. Скоро я расскажу тебе обо всем. А сейчас прошу, имей терпение. Но ты должна знать , что ты дочь боярыни Трохановской и что я безумно рада, что ты опять со мной. Можешь звать меня Еленой, если называть меня матушкой тебе не привычно.

- Ну что вы, как я могу? Я так долго ждала вас, надеялась, мечтала.

Мать Эльзы протянула руки и Эльза прильнула к ней с замиранием сердца, словно боялась потерять вновь обретенное счастье. У обоих на глазах показались слезы.

Стремгла понеслись дни. Эльза с головой окунулась в новую для нее жизнь. Мать Эльзы, Елена Владимировна, поручила воспитание Эльзы няньке Дарье, которая с усердием принялась за дело. Благодаря этому утро Эльзы начиналось с неизменной молитвы и сборов к завтраку. Ни какие мольбы, уговоры, угрозы не могли изменить непоколебимости Дарьи, и вскоре Эльзе пришлось похоронить мечты о завтраке в постели. Впрочем, вскоре после завтрака Эльза отправлялась к матушке. Елена Владимировна, где сама. А где с помощью нанятых учителей учила Эльзу грамоте, что было намного интереснее нудных моралей Дарьи. Часто вместе с Эльзой на уроки приходила и Розалина. Обе девушки обладали удивительной тягой к знаниям и впитывали в себя ученье, как губки.

Мать Эльзы оказалась весьма властной женщиной с весьма прогрессивными взглядами.

Она принимала горячее участие в судьбе Руси и считала, что в объединении ее сила. Елена Владимировна с интересом слушала рассказы Розалины, о ее пребывании в плену, бурно восхищалась мужеством девушки и ее отвагой. Таким образом, Розалина стала любимым и желанным гостем в доме боярыни Трохановской.

В один из зимних вечеров Дарья ворвалась в комнату, где Эльза присев у окна изучала новую рукопись оставленную ей матерью.

- Барышня, вас матушка кличут.

Эльза, оторвав взгляд от книги посмотрела на Дарью.

- А что случилось?

- Гости у нас, велено пригласить. Чаевничать будете – Дарья втиснулась в дверной проем – Давайте причесочку поправлю, горлица вы наша.

Эльза, знавшая, что спорить бесполезно, покорно выдержала, как Дарья укладывает завитки, выбившиеся из косы, оправляет платье, разглаживая складки, да пощипывает щечки для пущего румянца.

Выдержав эту пытку, которую неоднократно наблюдала Розалина и в волю потешалась над увиденным, Эльза поспешила по многочисленным коридорам, да лестницам в гостевую.

Войдя в залу, Эльза тут же увидела свою мать, восседающую за резным столом, уставленном всякими явствами и … О! Боже! Что за обман зрения? На месте гостей сидел поп Иосиф со своим верзилой сыном и с аппетитом уминал медовик, запивая ароматным напитком.

- Эльза, ну что же ты, милая. Присядь с нами, услужи гостям – Елена Владимировна увидев дочь, поспешила пригласить ее.

Нехотя Эльза подошла к столу и присела около матушки.

- Поп Иосиф, узнав, что я собираюсь поселиться в этом моем тереме. Любезно решил навестить нас, Эльза – объяснила Елена Владимировна и продолжила – Я не очень сведуща в этом вопросе, батюшка, но не стоит ли сделать соответствующую запись в церковной книге о смене родителей Эльзы. Мой покойный муж. К сожалению, сильно болел и сам не смог оформить все бумаги, но я хочу исполнить до конца его волю, последнюю волю.

- Похвальны, похвальны, радения ваши – прокряхтел поп Иосиф – Все сделаем, думаю сговоримся. Вы ведь хотите сделать молодую барышню своей наследницей? Больше никого ведь нет?

- Верно – твердо заявила мать Эльзы – И все должно быть исполнено в лучшем…

Эльза навострила уши, с вниманием вслушиваясь в разговор. Дело в том, что по прошествии всего времени, Елена Владимировна так ничего не рассказала дочери о своей судьбе и тайна продолжала нависать над рождением Эльзы. Слушая мать Эльза отметила, что та была вдовой и ее муж видимо хотел удочерить Эльзу, значит, он знал о ней? Тогда почему они оставили ее?

Тут мысли Эльзы снова были прерваны.

- Ну что ж, я не против. Пусть идет – Елена Владимировна наклоняясь к дочери проговорила – Эльза, милая моя, ты почти все время сидишь дома, а на улице гулянье, да и погода чудная, снег выпал. Иди погуляй, детка. Леонид тебя проводит…

Эльза, как ужаленная, подскочила с кресла.

- Но, матушка, я не…

- Не нужно спорить, дорогая. Мне нужно обсудить кое-какие дела с попом Иосифом, но он с сыном, и не гоже давать гостю скучать. Погуляете, да и вернетесь, возьми мои сани – ласково, но нетерплющим возражений тоном, заявила Елена Владимировна.

С видом великомученицы, Эльза вышла из залы, где тут же попала в заботливые руки Дарьи.

- Вот и славно, а то сидите за книжками, сохнете. Разве так выйдешь замуж? – поинтересовалась няня.

- Вот и я говорю, развлечься надо подоспел вышедший следом Леонид.

Дарья довольно закивала: - Боярыня санки свои дает, ох, и кони у нас лютые, прокатят с ветерком, барин.

Эльза стояла ни жива, ни мертва. Господи, как же ей ехать с Леонидом, с этим змием трехглавым? Надо увести его туда, где людно, может, и Розалину встретим, а там все легче.

Дарья вывела Леонида во двор, где кучер запрягал боярских скакунов. После этого, вернувшись, Дарья занялась одеянием Эльзы. Теплая шубка из горностаевого меха очень шла Эльзе, а богатая боярка скрыла волосы Эльзы от снега. Теплые сапожки согревали ноги, а в руки Эльзе Дарья сунула милую муфточку.

Спустившись вниз, Эльза залезла в сани, укутанные в меховые покрывала, но хуже всего, что вредный Леонид уселся на скамью рядом с ней и только мороз помог скрыть розовые от смущения щечки Эльзы.

- Тепло ли тебе, милая? – осведомился Леонид, нагло улыбаясь.

- Что ты прилип ко мне как репей? – вскипела Эльза, чуть откинувшись назад, так как кучер звонко гикнув, хлестнул лошадей, и они рванулись с места.

- Люба ты мне, горлица моя.

И обхватив Эльзу, зажатую в санях, Леонид крепко впился в губы девушки.

**17. ГУЛЯНЬЕ.**

Розалина выскочила из-за снежной крепости и со всей силы запустила снежок в одного из молодых ратников Дмитрия.

Еще по утру, выглянув в окно, Розалина восторженно оглядела двор. Снег был везде и его было так много, что рябило в глазах. После этого, босая, в одной сорочке, Розалина бросилась вниз, в надежде успеть набрать снега и покидать им в сенных девушек, а то и в дядю, если получиться или в нудную Марфу, блюстительницу порядка в доме.

Перепрыгивая через несколько ступенек, девушка слетела по лестнице и вбежала в сенцы, где на скору руку натянула простенькие сапожки, которыми пользовалась для верховой езды, да кем-то оброненный на скамье заячий тулуп, направилась к двери на улицу, как дверь сама отварилась и девушка столкнулась не с кем иным, как Дмитрием.

Розалина готова была сквозь землю провалиться, еще бы, воевода последние время зачистил в дом дяди и наверне-ка наябитнячиет ему, на ее не совсем неприличный вид.

А вид у нее был и вправду уникальный. В ночной рубашке, до пола, слава богу! В чьем-то тулупе, явно великоватом, с растрепанными волосами, разбросанными по плечам и сияющими глазами.

- Это, что еще такое? – ели выговорил Друбич, обливаясь под одеждой горячем потом.

Девушка была так соблазнительно прекрасна , что дых захватывало. Дмитрий с досадой осознал, как встает его ястество, в самый неподходящий момент.

- Это… да… это так… ни-че-го – запинаясь проговорила Розалина, путаясь в чертов тулуп, который так и норовил соскользнуть то с одного плеча, то с другого – Я за снегом…

- Снегом? – немного придя в себя, Дмитрий, про себя, отдал строжайший приказ неугомонному органу угомониться – А заболеет, вы не боитесь? Не говоря уже о том, что ваш вид сбивает с ног?

- Ну я же быстро – «И почему я все время оправдываюсь перед ним?»- подумала Розалина.

- Ну, в общем, это тайна, была тайна, до того, как я вас встретила.

Дмитрий решился. Развернув Розалину к себе спиной, он подтолкнул ее ко входу в дом:

- Отправляйтесь в кровать, милая Розалина. А мне нужно к твоему дяде.

Розалина, при этих словах, аж подпрыгнула и снова повернулась к Дмитрию лицом.

- К дяде? А вы ничего не скажете, ну, что видели меня?

Она и сама не представляла, что Друбич готов был говорить или не говорить, как угодно, лишь бы не смотреть в пылающие глаза, не чувствовать запах ее тела, не угадывать стройные линии под сорочкой.

- Хорошо – выдавил Дмитрий, чувствуя, как по всему телу разливается жар. Эта девушка сведет его с ума – Но в обмен, мы устроим снежный бой на вечернем гулянье – он улыбнулся, и Розалину пронзило странное чувство внизу живота, сразу пришла какая-то слабость, все тело заныло, как тогда, с Акбаром. Но чувство было намного сильнее, Розалина побледнела, но с готовностью согласилась.

- Да, я соберу девушек – и прищурившись тоже улыбнулась – Так что до вечера и держитесь.

Чуть ли не бегом Розалина взлетела в свою светлицу. Ее трясло, как в лихорадке. «Что же это со мной? Если такова любовь, то что будет со мной дальше? Ну, ничего, вечером я еще увижу его и он должен понять, что я уже не девочка, а то все снежки, салочки. И где тот страстный порыв, когда Дмитрий нашел меня, почему бы ему не поцеловать меня снова?»

Розалина мечтательно растянулась на постели, мурлыча под нос песенку.

Эльза задохнулась. Мороз пощипывал нос и щеки, а Леонид продолжал сжимать ее в своих объятиях. Бешеным галопом неслись по дороге кони и, Эльзе никак не удавалось выбраться из мехов, наложенных в сани и освободиться от медвежьих объятий Леонида.

Наконец, ее мучитель ослабил хватку. Тут же, воспользовавшись минутной передышкой, Эльза отпихнула Леонида от себя.

- Отпусти, ты медведь неотесанный!

- Маленькая злючка, разве тебе не нравиться прокатиться по снежным просторам? Скоро мы прибудем на место гулянья, там будет весело – уверил Леонид.

- С тобой мне точно не будет весело! – фыркнула Эльза, всеми силами стараясь отодвинуться от Леонида.

- А ты попытайся. Ты ведь совсем не знаешь, какой я. Может ты еще, и полюбишь меня.

- О-о-о! – Эльза в ужасе отвернулась, что бы не видеть пожирающих ее глаз Леонида.

Розалина снова запустила снежок, который весьма метко попал в лоб Дмитрию. Отряхнувшись, Друбич весело рассмеялся и бросился к снежной крепости, за которой укрылась Розалина и другие девушки. Остальные дружинники последовали за ним.

Увидев такую, лобовую атаку, девушки завизжали и кинулись в рассыпную. И тут началась настоящая куча-мола. Розалина и оглянуться не успела, как Дмитрий набросился на нее и свалив в снег вымазал ей все лицо снегом. Хохоча до коликов в животе, Розалина всячески пыталась отбиться и выскользнуть из крепких объятий. Но не тут то было. Дмитрий был на редкость силен и ловок. Кувыркаясь, таким образом, они с ног до головы вывалились в снегу. Разгоряченные и утомленные борьбой и снегом, Розалина с Дмитрием упали в сугроб и дружно хохоча, посмотрели друг на друга. Розалина ощутила знакомое сжение внизу живота, тело непроизвольно напряглось, словно струна, каждая его частичка тянулась к мужчине, лежащему рядом.

Дмитрий тоже смотрел на Розалину, которая где-то потеряла свою боярку и теперь лежала рядом, с рассыпанными по плечам волосами, цвета вороного крыла, обсыпанная снегом, с капельками талой воды на тонком носике и чуть приоткрытых губах. Такая манящая, желанная и невероятно красивая.

Не в силах сдержать внезапный порыв Дмитрий наклонился и заведя руку за голову Розалины, чуть приподнял ее. В глазах девушки стоял туман, дыхание участилось, зовущий рот приоткрылся, приглашая испробовать его на вкус.

Наклонившись, Друбич поцеловал Розалину. Поцелуй был страстным, немного жестким. Взорвавшись миллиардом звезд, он безумной волной ворвался в Розалину, исследуя, танцуя и сокрушая. Розалина, со всей страстью, на которую только была способна, ответила на поцелуй, желая только одного, что бы это блаженство не кончалось.

Когда Дмитрий отодвинулся, девушка не сразу пришла в себя. Губы болели, сердце в груди билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит наружу.

- Розалина, я… - Дмитрий замолчал и опустил глаза.

- Что? Что-то не так? – Розалина вопрошающе уставилась на Друбича.

- Нет, все хорошо, но я не должен был так поступать. Ты так молода, неопытна. Я мог… - он снова замолчал.

Розалина почувствовала, как внутри закипает гнев. Она и сама не поняла почему так разозлилась, но в мгновение ока, вскочила на ноги и откинув назад волну волнистых волос, прошипела.

- Значит вот как! Ты, считаешь меня не достаточно подходящей для твоей важной персоны! Неотесанный, мужлан! Только попробуй подойти ко мне еще раз…

- Я вовсе… - начал Дмитрий.

- Не желаю ничего слушать! – завопила Розалина и со всех сил наподдала ногой по снегу, обсыпав Дмитрия с ног до голову пушистой, белой пылью.

Развернувшись, Розалина, словно фурия понеслась по лужайке. Ей страшно хотелось плакать, ком застрял в горле. Она почти ничего не видела перед собой и когда налетела на кого-то , не сразу поняла, что произошло.

- Ну, ну, ну, милая барышня. Что это с вами?

Розалина, узнав голос Владимира, перестала биться об его грудь, как баран о ворота и подняв заплаканное лицо произнесла:

- Ничего, снежок в глаз попал, больно очень.

Владимир, отлично видел какой «снежок» попал в глаз Розалины, но говорить ничего не стал.

- Самое главное, что глаз цел, верно? Дай взгляну – и приподняв подбородок Розалины, стал внимательно изучать ее лицо – Видите все в порядке, не надо плакать. Могу я проводить вас домой?

Согласно кивнув, Розалина послушно пошла рядом с Владимиром. Ей было ужасно грустно и, наверное, поэтому она не сразу увидела бегущего к ним молодого человека.

- Розалина! – прокричал он, подбегая к ней.

Подняв голову, Розалина наконец-то взглянула на окликнувшего ее и улыбнулась:

- Арсений, кого только не встретишь на гулянье.

- Да, народу много – отозвался юноша – Хорошо, что я тебя заметил, мне нужно узнать…

- А я могу узнать, кто этот молодой человек? – вмешался Владимир.

- Ах, да, конечно – снова улыбнулась Розалина – это Арсений, а это Владимир. Арсений мой хороший знакомый, прошу любить и жаловать.

Владимир чуть кивнул, но его лицо осталось мрачным.

- Я хотел спросить об Эльзе – продолжил Арсений – Я не могу ее най2ти, в том доме, где она живет, говорят. Что Эльза уехала. Это так?

- Ах, господи! Конечно, ты же ничего не знаешь! – всплеснула руками Розалина в то время, как Владимир заинтересованно повернул голову.

- А что я должен знать? – спросил Арсений, в его прекрасных голубых глазах отразилось беспокойство.

- Понимаешь… - начала Розалина.

Шум подъежающей тройки прервал ее. Сани остановились невдалеке от беседующей троицы. Розалина вопросительно взглянула на тройку из которой выпрыгнул никто иной, как Леонид.

- О! Принесла нелегкая – заявила Розалина и тут же осеклась от изумления.

Леонид помогал девушке выйти из саней, бережно поддерживая ее за талию. В девушке Розалина, безошибочно узнала Эльзу, и широко распахнув глаза, и приоткрыв рот от удивления, наблюдала за этой сценой.

В этот момент Леонид обернулся, и увидев стоявшую троицу зычным голосом объявил:

- Боярыня Трохановская! – и взяв Эльзу за руку, повел к тому месту, где стояли Розалина, Владимир и А рсений.

**18. БЕССОНАЯ НОЧЬ.**

Эльза изо всех сил пыталась вырвать руку из цепких лап Леонида. Сплошное мучение отразилось на ее лице. Черт бы побрал этого Леонида и попа Иосифа, и даже матушку. Как же ее угораздило попасть в эту ситуацию и сколько еще терпеть этого увальня.

Когда Эльза увидела стоящую Розалину, ее охватило чувство облегчения, но оно тут же сменилось растерянностью, когда рядом с подругой она увидела Арсения. Боже! Именно сейчас, когда около нее крутиться этот болван-Леонид. Эльза столько мечтала о встрече и вот когда она состоялась все совсем не так как хотелось.

Розалина, увидев муки подруги, бросилась ей на помощь.

- Эльза! Как я рада, что ты наконец, выбралась из дома – она обняла подругу и зашептала на ухо – Что этот олух делает с тобой?

Эльза смущенно прошептала:

- Долго объяснять.

Согласно кивнув, Розалина освободила Эльзу от руки Леонида и повела к Арсению с Владимиром, но не тут-то было, Леонид не желал отпускать свою спутницу.

- Милая, Розалина – начал он – Матушка Эльзы доверила ее мне и я должен доставить ее в целости и сохранности. – при этом Леонид всячески пытался снова завладеть рукой Эльзы.

- Да что ты? – фыркнула Розалина – Она просто не знала, что делает и кому доверяет свою дочь, но я могу просветить ее об этом.

- Не лезь не в свое дело, Розалина!

- Ты что , Леонид, совсем с ума выжил, пошел прочь, холоп, ты мне до смерти надоел!

Они стояли друг против друга взбешенные до предела. Леонид возвышался над Розалиной на добрую голову, но та стояла гордо вздернув подбородок и смело смотрела в глаза противнику.

- Девушки, что тут у вас?

Владимир подошел к Розалине и взяв ее под руку, вопросительно посмотрел на Леонида.

- Да вот, поповский сыночек решил, что он достойный провожатый для боярской дочери – съязвила Розалина.

- Ну я думаю, эта проблема легко разрешима. Вашим провожатым буду я! – предложил Владимир, угрожающе посмотрев на Леонида.

- Я должен вернуть Эльзу домой – настаивал Леонид – К тому же там мой отец и мне нужно его забрать.

- Вот и забирай, только подальше от м5еня – вмешалась Эльза. Сейчас ей больше всего хотелось вырваться и поговорить с Арсением. Обернувшись, она стала искать его глазами, но его и след простыл.

- Розалина, а где… - спросила Эльза упавшим голосом.

- Арсений? Да только, что был тут, он спрашивал о тебе, но я не успела ему все рассказать, как появилась ты – Розалина растерянно озиралась по сторонам.

- Этот юноша, он ушел – вмешался Владимир – К нему подошла какая-то девушка и увела его – чуть помедлив, добавил он.

При этих словах Розалина поджала губы и посмотрела на Эльзу, а та, казалось, не замечала уже ничего вокруг. Пустым взором она смотрела куда-то вдаль. Туда, где около большого костра веселились люди, пели, плясали, смеялись.

- Эльз, поехали домой. Только заедем ко мне, я предупрежу дядюшку, что сегодня останусь у тебя – решила Розалина.

Молодые люди залезли в сани. Леониду все таки удалось снова сесть рядом с Эльзой, но она, казалось, не замечала его, думая о чем то своем.

Розалина, озабоченная состоянием Эльзы, вдруг заметила, что Владимир держит ее руку в своей и нежно поглаживает холодные пальцы. Было в этом жесте, что то страшно интимное, смутившие Розалину.

Она посмотрела на Владимира и с удивлением, прочитала в его черных жгучих глазах страсть. Сознание этого смущало. Медленно, но настойчиво, она убрала руку и поплотнее закуталась в мех своей шубки.

- Ну как, доченька, хорошо прогулялась? – Елена Владимировна стояла на крыльце терема, встречая дочь, только что въехавшую во двор.

- Да, матушка – отозвалась Эльза печальным голосом.

- А вид что-то не весел – озаботилась мать Эльзы, но тут вмешалась Розалина.

- Ох, Елена Владимировна, устали очень. Столько играли, бегали, да резвились, сил нет. А я к вам, на ночлег пустите?

- Конечно, голубушка. Ты всегда желанная гостья у нас.

Леонид тоже подошел к крыльцу:

- А где мой отец? Поздно уже, пора и честь знать.

- Сейчас прибудет – отозвалась Елена Владимировна, слегка улыбнувшись.

В эту минуту из терема раздалась громкая песня, а следом появился и сам певец, поддерживаемый с двух сторон дворовыми мужиками. Вид у попа Иосифа, а это был он, был весьма забавный: ряса сверху расстегнута, головной убор съехал набок, ноги заплетались, а козлиная бородка потешно взлохмачена.

Розалина прыснула и отвернулась в сторону, даже мрачная Эльза улыбнулась, а поп Иосиф, увидев собравшихся проявил огромную радость.

- А-а-а Эльзу…шка, ты верну…лась? А где Лео…нид? – обведя пьяными глазами окружающих и заметив сына, поп вдруг расхохотался – Ленька! Иди сюда!

- Что… что это такое? – толькл и смог вымолвить Леонид, растерянно смотря на Елену Владимировну, но та даже бровью не повела:

- Ну… выпили мы тут по рюмочке. Крепкая оказалась.

- По рюмочке? Да он в стельку пьян, как я его поташу? – сокрушался Леонид.

- Ничего. Эй, Семен, доставь гостей до дому – приказала боярыня и дворовые мужики тут же потащили попа Иосифа к саням.

Но все оказалось не так просто. Служитель божий не как не мог понять, что от него требуется. Перецеловав и перекрестив прислугу, он переключился на лошадь, которая была совсем не рада столь бурному проявлению чувств.

Несколько раз падая и снова поднимаясь, поп Иосиф, наконец, решил осчастливить всех и полез в сани, но «бесовская» подножка подвела его и он снова растянулся около непреодолимой крепости.

В конце концов, расверепевший Леонид запихнул его туда, правда, немного вверх ногами, но это ничуть не помешало развеселому батюшке горланить очередную песню и кричать «Ленька, дай по- поцелую».

Розалина с Эльзой буквально катались по крыльцу от смеха, а Елена Владимировна изо всех сил старалась скрыть улыбку, то и дело мелькавшую на ее устах.

Оказавшись у себя в светлице, Эльза посмотрела на Розалину.

- Ну вот. Мы и дома. Приказать приготовить тебе комнату?

- Да, пожалуй – и как только Эльза отдала распоряжение, продолжила – Эльза, как ты?

Эльза подошла к кровати и сев на нее проговорила:

- Я не знаю. Мне грустно, Розалина. Надо же было Леониду появиться так не вовремя. Мне ведь так нужно было увидеть Арсения, поговорить. Мне, кажется, я соскучилась по нему, хоть и видела всего раз.

- Он искал тебя в старом доме – сказала Розалина – Вы ведь там расстались после праздника. Не могу понять, почему он ушел?

- Но ты же слышала – нахмурилась Эльза – Владимир сказал, что за ним пришли… пришла…

- Ну и что?

- Но он же видел меня! Почему не остался? – Эльза была готова разреветься и уже начинала шмыгать носом. Видя эти признаки, Розалина схватила кружевной платок и сунула подруге.

- Ладно тебе, кто их поймет этих мужчин. Я тоже сегодня поругалась с Дмитрием. Сказала, что не хочу больше его видеть, а сама теперь только об нем и думаю.

Эльза тут же перестала плакать и уставилась на Розалину:

- Но что случилось?

Розалина присела рядом с Эльзой.

- Мы играли в снежки, а потом стали бороться. Он вся меня обмазал снегом и мы упали в сугроб… А потом, потом он меня поцеловал, не так как раньше – Розалина помолчала – Знаешь, Эльза, у меня кровь в жилах закипела от этого поцелуя…

- Ну, а дальше? – Эльза уже забыла о своем горе, поддавшись переживаниям подруги.

- А дальше, он сказал, что не должен, что я молода и… неопытна. Видимо ему нужну те распутные девки, про которых нам рассказывали…

- Нет – недоверчиво произнесла Эльза – Не может быть?!

Пожав плечами, Розалина продолжила:

- Ну я разозлилась и наговорила ему всякого, а потом убежала. Вот тогда меня и встретил Владимир и предложил проводить, а потом прибежал Арсений и ты… Кстати, как ты оказалась с этим чурбаном?

- Матушка нас отправила – и Эльза рассказала Розалине, как все случилось.

Подруги еще долго обсуждали пережитое и представляли будущие. В эту ночь, постель Розалины, так и осталась не тронутой.

**19. ЭЛЬЗУ УЧАТ УМУ РАЗУМУ.**

Эльза открыла глаз и скривив мордочку посмотрела вокруг. Ужасная Дарья, словно призрак склонилась над ней, улыбаясь обворожительной улыбкой людоедки.

- Что еще, Дарья? Я спать хочу! Еще так рано – Эльза повернулась на бок и сладко зевнула.

- Нет, нет, госпожа – непоколебимо возразила Дарья, разворачивая Эльзу в обратное положение – Пора вставать.

- Как вставать? – Эльза так и подскочила на кровати – Да еще даже петухи не пропели, а я вставать…

- А вот и нет, петухи-то уже пропели, а вы опоздаете к заутренней, если сейчас же не станете одеваться – перебила Дарья – Ведь сегодня воскресенье.

- А чем это оно отличается от других воскресений, интересно знать?

- Раньше, ваша матушка жалела вас, не велела будить, а теперь пора и приучаться ходить по воскресеньям к заутренней.

- О боже! – Эльза зарылась в одеяло, решив никуда не ходить, но огромные ручища няни, упрямо тащили ее из постели.

- Я даже в крестьянской жизни не ходила к этой дурацкой заутренней, но почему я не могу сходить позже – сопротивлялась Эльза.

- Не богохульствуйте. Это не хорошо. К тому же ваша матушка, очень верующая женщина и ей могут не понравиться ваши крамольные речи.

Однако, это ничуть не смутило Эльзу, она продолжала визжать и сопротивляться, пока ее голова не оказалась в тазу с водой. Это уже было выше ее сил, вода оказалась ледяной.

- Да ты что, совсем ополоумела! – взвилась Эльза, встряхивая головой, от чего брызги полетели во все стороны.

Вне себя от бешенства, девушка напустилась на няню:

- Хочешь заморозить меня совсем, крокодилица?!

- Господь с вами – оправдывалась Дарья – Просто времени нет, воду греть-то.

- Не буду умываться, пока не принесешь воды теплой, да и светлица не протоплена, полы студеные! – Эльза разъяренно сверкала глазами.

- Ладно – ворча что-то под нос, Дарья удалилась, а Эльза тут же снова залезла в постель, спеша насладиться хоть еще несколькими минутами сна.

Но вскоре вернулась неутомимая Дарья и опять нарушила Эльзын покой. Ворча и ругаясь, девушка стала собираться и в сопровождении экскорта из слуг, отправилась в церковь. Елена Владимировна отбыла раньше. Расстояние было не большим, и Эльза не стала брать повозку, решив пройтись пешком. Она с удовольствием вдыхала свежий утренний воздух.

Войдя в церковный двор, Эльза перекрестилась и вошла в храм. Величественные своды собора, всегда поражали Эльзу. Вот и сейчас ее охватило чувство умиротворения.

Найдя матушку, Эльза присоединилась к ней и мужественно выслушала невероятно длинную проповедь. Украдкой Эльза любовалась стенами собора, исскустными образами, богатой отделкой и величественными сводами.

Вернувшись домой, Эльза вместе матушкой сели трапезничать. Елена Владимировна изящным движением, разлила душистый напиток по чашкам.

- Что ты задумчива сегодня, доченька? О чем мысли твои?

- Да так, ни о чем – проговорила Эльза прихлебывая чай – Просто не выспалась, глупая Дарья подняла чуть свет.

- Да, верно, это я приказала – Елена Владимировна чуть улыбнулась – Но не хорошо быть соней, а ходить к заутренней наш долг.

- Но почему, матушка? Почему нельзя выспаться. А потом уже исполнять свой долг?

- Потому, детка, что Господь наш радеет о нас и беспокоиться. Оказать ему такую малость, как встать пораньше, разве нет?

- Ну, да – Эльза решила, что спорить все равно бесполезно и подумала, что все воскресенья теперь безнадежно испорченны.

Встав из-за стола, Эльза отправилась в сад, что бы там побродить в тишине, наслаждаясь только щебетанием птиц, да ароматом, начинавших цвести деревьев. Присев на лавочку, Эльза задумалась. Ей, казалось, что что-то в ее жизни не так. Вот вроде бы и жизнь богатая, и матушка нашлась, и столько всего нового она узнала, но чего-то не хватало. Эльза не хватало простора, безумных шуток, которые она придумывала и воплощала в жизнь вместе с Розалиной, простого деревенского общения приемной матери, и даже работы по дому, от которой она всегда мечтала избавиться.

Тяжело вздохнув, Эльза встала и медленно пошла по тропинке в дальний уголок сада. Но не долго длилось одиночество Эльзы. Не успев сделать и пары шагов, Эльза услышала шум и обернувшись невольно улыбнулась. К ней, насколько позволяла дородная комплекция, то и дело спотыкаясь, бежала Дарья.

- Госпожа, Эльза! Госпожа, Эльза! – голосила она – Где вы?

Эльза остановилась и стала ждать.

- Ну что еще? – недовольно поинтересовалась она, когда пыхтя и кряхтя, Дарья. Наконец, добежала до нее.

- Ну, что вам тут бродить одной-то? Идемте, идемте скорей дел много.

- Каких дел? – Эльза недоуменно посмотрела на Дарью.

- Ну как же? А ткать полотно к свадьбе, кто будет? – подбоченившись, Дарья воззрилась на молодую боярыню.

- О-о-о – протянула Эльза – Это еще не скоро, успеется.

- А вот и неизвестно. Кто может загадывать? Придут сваты, да и сговорят вас. А там пирком, да за свадебку…

- Я не собираюсь замуж! – отрезала Эльза – И все тут!

- Ишь ты, че удумала! – закудахтала Дарья – Как так, не собираюсь? Что за речи такие? Велят, так и идти надо, под венец, а то как же?

Эльза в сердцах, топнула ногой:

- Что-то я не знала, что мне придется срочно выходить замуж. Вот Розалина точно не пойдет под венец без любви!

- Розалина. Смутьянка ваша Розалина, вот что я скажу. Виданое ли дело, боярышне по улицам, да по полям гатцать. Как холопке какой! Боярышня должна дома сидеть, хозяйство вести. Прясть. Ткать. Вышивать, себя блюсти…

- Молитвы читать – насмехаясь, продолжила Эльза.

- А то как же – охотно согласилась Дарья, и взяв упирающуюся Эльзу за руку повела к терему.

**20. МАТЬ ЭЛЬЗЫ.**

В один из апрельских вечеров, Эльза занятая переводом стихов из какой-то греческой книги, была потревожена приходом Дарьи.

- Барышня – проговорила запыхавшаяся Дарья.

Эльза отложила книги, ей нравилось изучать иноземную культуру, узнавать все больше и больше.

- Что случилось? – удивленно спросила она, Дарья никогда не отличалась особой подвижностью.

- Боярыня кличет. Она только что вернулась и изволит вас видеть – выпалила Дарья.

- Что ж я сейчас иду – сказала Эльза.

Когда Дарья вышла, Эльза задула свечи и поспешила к матери. Все это время Елена Владимировна была для Эльзы загадкой. Благородная, умная и удивительно справедливая женщина, несмотря на властность, которая была ей присуща.

Эльза была сильно похожа на мать, хотя и намного мягче и как казалось Эльзе покладистей. Элльза чувствовала любовь и заботу матери, но та всегда оставалась в отдалении от нее, отдав на попечение мамкам и нянькам. Она редко вызывала дочь к себе, как сейчас, чаще сама приходила в Эльзину комнату и подолгу говорила с ней, неизвестно как выведывая все тайны Эльзы, всю ее жизнь. От этой женщины исходило удивительное обаяние, перед которым, ни то что Эльза, многие не могли устоять. Слушая рассказы Эльзы, Елена Владимировна никогда не перебивала ее и, казалось, воспринимала все, как нечто проходящие, детское, нереальное. Но подобное отношение не обижало Эльзу, поскольку было очень мягким, ненавязчивым.

Поэтому , Эльза с замиранием сердца, шла в комнату матери, где за все время она была всего несколько раз.

Светлица Елены Владимировны находилась в дальнем крыле терема, поэтому преодолев многочисленные коридоры и проходные залы, Эльза в конце концов оказалась перед резной дверью. Легонько постучав, она открыла дверь и зашла внутрь. Единственная свеча в подсвечнике освещала просторную комнату, создавая атмосферу таинственности.

- Матушка, вы звали меня? – спросила Эльза почти шепотом.

Елена Владимировна сидела на резном стуле, ее тонкие, изящные руки покоились на коленях, сложенные лодочкой. Белоснежные волосы были рассыпаны по плечам. Эльзе она показалась ангелом, спустившимся с небес.

- Да, дитя мое – нежно проговорила она – Иди сюда, присядь.

Эльза на цыпочках подошла к матери и присела на скамеечку у ее ног. Матушка взяла ее руку в свою и поднеся к губам поцеловала в ладошку.

- Милая моя, пришло время, узнать тебе все о твоем рождении. Ты можешь осудить и возненавидеть меня за мою трусость, но знай, вся моя жизнь достаточное испытание и искупление моей вины перед тобой, моей единственной дочерью, которую я не переставала любить все эти годы. Впрочем, суди сама…

Я родилась в знатной, но не богатой семье. Дед мой был приближенным Великого князя, Дмитрия Ивановича Донского, но отец из-за своего крутого нрава не состоялся на этом поприще и его довольно большой семье, а нас было четверо девочек и трое мальчиков, приходилось туго.

Я была третьим ребенком, и когда мне исполнилось четырнадцать лет, батюшка решил, что я засиделась в девках, и пора мне уходить в другую семью. И как мне не больно говорить, но я была продана одному шестидесятилетнему вельможе. Сколько я пережила за эти несколько дней, сколько слез пролила и сколько молила отца не отдавать меня старику. Но все напрасно. А я была влюблена, влюблена в молодого красивого княжеского сотника. От обиды и горя, я пришла к своему возлюбленному и отдалась зову своего сердца. Всю ночь мы были вместе наслаждаясь нашей любовью. Ты, милое дитя, зачата в любви и от того мне еще более дорога.

А потом, на утро, я испугалась и во всем призналась матери, за что была жестоко отхожена плетью. Я боялась отца, боялась своего будущего мужа, но пуще всего меня страшило, что станет со мной, если мой позор выйдет на люди. Слезами и мольбами, матушке и мне удалось уговорить отца дать отсрочку в год, якобы для того, что бы свыкнуться с мыслью и примириться. Меня отправили в деревню, в этот терем, что подарил мне мой жених, как свадебный подарок. Здесь ты и родилась. Я подбросила тебя одинокой крестьянке, повесив тебе на шею этот крест и оставив записку в решимости вернуть тебя, как только появиться возможность.

Через три месяца состоялась моя свадьба. И я, которой едва исполнилось пятнадцать, была связана с 61-летним мужем. Какое унижение я перенесла тогда, но у меня хватило сил не скрывать своего греха, хоть мать и втихомолку и дала мне пузырек с козьей кровью. Но судьба распорядилась по своему, и в первую брачную ночь у меня началось то, что случается с каждой женщиной.

Простынь была в крови, и этого было достаточно, но я была несчастна. Я скучала по тебе, моей крошке, но ничего не могла поделать. Десять лет, десять долгих лет я принадлежала этому человеку и душой и телом, а потом я стала ему уже не нужна. Впрочем, ему уже никто не был нужен. Почти все время он проводил в постели, его силы подтачивала болезнь.

Последние пять лет, из этих десяти, он уже посвящал меня в свои дела. У меня появились сбережения, и я могла посылать их вам, чтобы облегчить тяжелую жизнь. Детей бог нам не послал, чему я и рада.

После смерти мужа, мне пришлось принять все хозяйственные дела. К моему счастью, я оказалась единственной наследницей. Я испытывала невероятное наслаждение, от того, что когда-то все его деньги перейдут к тебе. Наблюдая его смерть столь долгую и мучительную, я не испытывала жалости. Он слишком искалечил мою жизнь. Я все время чувствовала себя цветком, выросшим у дороги, где каждый может, в любую минуту, растоптать и унизить. Его смерть пришла неожиданно. Вечером ему как будто стало легче, а утром его нашли мертвым. Мне уже было двадцать девять лет. Тебе же, радость моя, исполнилось пятнадцать, и я нашла тебя. Теперь ты вправе решать, виновна ли я? Если ты не желаешь меня видеть, я могу обеспечить тебя, и жить ты будешь отдельно. Твое право судить. Я лишила тебя своей любви на долгих пятнадцать лет. Не знаю не первого слова сказанного тобою, не видела первого шага, не сидела у твоей кроватки, когда ты болела, не лечила твои ушибы и ссадины, не видела, как ты растешь! Сможешь ли ты остаться со мной, отдашь ли мне свою любовь, и примешь ли мою?

Эльза, пораженная сидела рядом с женщиной, которая совсем недавно была так далека, но теперь стала близкой и любимой. Буря чувств переполнила Эльзу, ей хотелось и плакать и смеяться, но справившись с волнением, она посмотрела на мать.

- Ах, матушка! Только сейчас, узнав все, я поняла, как глубоко люблю тебя, как боюсь снова потерять, как хочу верить, что больше ничто не разлучит нас!

Эльза бросилась обнимать и покрывать поцелуями лицо дорогого ей человека. Елена Владимировна прижала к себе это трепетное создание, которое было ее дочерью и слезы потекли из прекрасных глаз, так похожих на Эльзины. Ничто уже не было важно. Ни муки, ни унижения, ни боль испытанная ею в прошлом. Важно было лишь одно, любовь дочери, вновь обретенная и тепло согревающая сердце. Она выполнила свою клятву, данную в маленькой записке, на дне корзины с младенцем.

**21. ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА.**

Эту ночь Эльза провела в постели матери. Прижавшись друг к другу, они безмятежно спали, забыв обо всех невзгодах.

Но с первыми лучами солнца, мать Эльзы подняла голову и вылезла из постели. Эльза открыв глаза, наблюдала за ней. Елена Владимировна умылась прямо в спальне, не выходя в умывальню. Велела себя одеть и занялась своими волосами, роскошными, как золотая пряжа небес.

Стук в дверь нарушил эту молчаливую идиллию. Сделав неопределенный жест, боярыня опустила волосы, которые беспорядочно упали на плечи.

- Войдите.

Эльза закуталась в одеяло, с любопытством высунула носик. В светлицу вошел один из слуг и почтительно склонившись, сказал:

- Сударыня, приехал ваш управляющий, говорит с немедленным докладом.

- Что ж, я сейчас выйду.

- Но он хочет говорить наедине.

- Тогда проводи его в книжную горницу.

Слуга вышел, а Эльза морщась вылезла из теплой постели и натянув шелковый халат, поцеловала матушку в щечку, да поспешила из спальни.

Вздохнув, она прошла по коридору и вышла в одну из проходных залов. Неожиданно она остановилась, не в силах ни сдвинуться с места, ни отвести взгляда.

Перед ней стоял Арсений, в суконном кафтане по колено, в забрызганных грязью сапогах, весь в дорожной пыли. Ощутив пристальный взгляд, Арсений повернул голову и увидел Эльзу. В одном халате, накинутом на легкую рубашку. С распущенными волосами. Доходившими до поясницы, она походила на богиню из какой-то сказочной поэмы.

- Вы?! – с трудом выговорила Эльза.

Лицо Арсения стало каменным и поклонившись он учтиво произнес.

- Госпожа, рад служить.

- Но отчего говоришь ты так? – Эльза откинув волосы и поплотнее запахнувшись в халат, приблизилась к молодому человеку – Почему ты так говоришь со мной? Почему ушел, не поговорив на гулянье? У меня столько вопросов и ни одного ответа.

Эльза все глубже заглядывал в глаза Арсению. Зеленые глаза встретились с голубыми ища ответа. На секунду, Арсению показалось, что земля уходит у него из под ног, так глубоко было потрясение при виде Эльзы. Мысли в голове сбились в кучу и не как не хотели приводиться в порядок. Боже! Сколько ночей он провел размышляя об этой девушке, которая оказалась все во лишь обманщицей.

- Боярыне угодно учинить мне допрос? – выпалил Арсений, злясь на себя за несдержанность – Но прошу прошения, моя хозяйка ждет, дело не терпит.

- Хозяйка? – Эльза недоуменно замерла. Постепенно припоминая моменты их первой встречи – Ну конечно же, Елена Владимировна, твоя покровительница и служишь ты в этом доме.

Лицо Эльзы озарила лучезарная улыбка и протянув руки, она попыталась взять руки Арсения в свои. Но, к ее удивлению, он отшатнулся от нее, как от огня.

- Шутить изволите? – Арсений жестко посмотрел на Эльзу – Прошу простить, но я спешу – и развернувшись на каблуках, он почти бегом бросился из залы.

Эльза осталась одна, растерянная, ошарашенная и удивленная. Что же такое происходит? Разве это тот юноша, с которым ей было так хорошо и легко, там, на празднике? Разве так они разговаривали? И где же то чувство, что, как казалось Эльзе, возникло между ними?

Эльзе хотелось плакать, и что бы заглушить боль она стремглав бросилась в свою комнату. Резким движением она сорвала с себя халат и рубашку, отшвырнув их в сторону. Руки судорожно схватили парчовое платье, вышитое бисером. На голове Эльза закрепила серебряное очелье, заплетя волосы в две косы.

Постепенно дрожь в руках стала проходить, душившие горло рыдания отступили, сердце перестало бешено колотится в груди. Успокоившись, Эльза постаралась взять себя в руки, ну нет, так это не будет, не должно быть! Она сама найдет его, раз этот горе лекарь не желает с ней общаться. И ему придется все объяснить, иначе она просто не знает что с ним сделает!

С решительным видом, Эльза спустилась по широкой лестнице и остановилась в гостевой зале. То, что Арсений придет именно сюда не вызывало сомнений, другого пути не было и терпеливо вздохнув, Эльза принялась мерить шагами комнату. Вскоре ее ожидание было вознаграждено. Быстрые шаги возвестили о приходе Арсения. Спускаясь по лестнице, он не сразу заметил Эльзу. Она стояла чуть в стороне, гордо выпрямив спину, глаза яростно сверкали.

- Нам нужно поговорить – Эльза стала перед Арсением, с видом непреклонной фимиды.

Арсений вздрогнув, посмотрел на Эльзу. В глазах стояла тоска. Но согласно склонив голову он остановился.

- Я думаю. Лучше пройти в сад. Там нам никто не помешает – Предложила Эльза и не дожидаясь ответа, направилась к выходу. Арсений последовал за ней.

Проходя по извилистой дорожке сада, Эльза механически наклонялась и срывала первые весенние цветы. Остановившись у развесистой яблони, Эльза повернулась лицом к Арсению.

- Арсений, почему ты не остался тогда на гулянье?

Вопрос звучал требовательно и прямо. Чуть помедлив, Арсений подошел к яблоне и прислонившись плечом, произнес:

- Я не мог.

- Почему? – у Эльзы замерло сердце. В памяти всплыли слова Владимира.

- Что мне делать на гулянье с боярыней Трохановской. Да и у вас не было недостатка в сопровождении.

Минутное облегчение сменилось удивлением.

- Но почему? – Эльза принялась ходить из стороны в сторону – Там на горе, разве… я думала… мне казалось, что…

- Там,на горе, вы были простой девушкой, ровней мне, но это оказалось не так – жесткие слова прозвучали, как удар хлыстом. Эльза вздрогнула.

- Но тогда я такой и была. Ты много чего не знаешь.

- А что я должен знать? Что вы боярская дочь? Что рано или поздно вам подыщут мужа, достойного вашего высокого положения? А каково мое место среди всего этого? – Арсений резко остановил расхаживающую Эльзу. Схватив ее за руку. От неожиданности девушка споткнулась и что бы не упасть оперлась рукой о плечо Арсения. Оказавшись внезапно так близко, Эльза замерла. Но движимая каким-то неизвестным ей чувством прижалась к груди юноши.

- Твое место рядом со мной – почти не слышно, прошептала она – И никакого мужа не будет.

Близость трепещущего девичьего тела, сводила Арсения с ума. Но отпустить девушку он уже не мог. В голове стучало сотней молотков, что нужно бежать, бежать без оглядки, подальше от этих глаз, похожих на болотные омуты, затягивающих и манящих, от губ, зовущих прижаться к ним губами, от стройного стана, так покорно опиравшегося о его руки, от двух вздымающихся бугорков, упирающихся ему в грудь, но видит бог, сил на это у него не было. Это была не честная борьба и Арсений сдался.

Прижав Эльзу к себе он обхватил ее голову руками и повинуясь порыву, притянул к себе. Их губы соприкоснулись и начали свой медленный белый танец. Трепетный, нежный поцелуй уносил их ввысь, поднимая над землей, над всем миром, унося в чудесный мир любви и нежности.

Привстав на цыпочки, Эльза уже сама обхватила руками могучие плечи, тело горело как в огне, голова кружилась. Все потеряло смысл, кроме их двоих. Радость безумной волной охватила ее, она знала, знала, что их встреча не была случайной.

С трудом переведя дыхание, Арсений с нежностью посмотрел на Эльзу:

- Пусть это безумие, но уже там, когда впервые увидел тебя, я знал, что мое сердце разбито, украдено тобой.

- Откуда эта грусть в голосе? – Эльза положила свою головку на грудь любимого – Мы будем вместе, разве нет?

- Моя мать простая женщина, из посадских. Кто мой отец вообще не знаю. Твоя матушка оказывает мне покровительство, но стоит ей узнать о нас и все будет кончено.

- Нет, это не так – Эльза подняла голову и взглянув в глаза Арсения, утонула в голубой глубине – Моя матушка знает, что такое любовь, я незаконнорожденная, Арсений. Когда мы познакомились, я и не знала, как высоко поднимусь. Моей приемной матерью стала крестьянка Мария и всю свою жизнь я провела в бедности и нужде.

Арсений поцеловал Эльзу в курносый носик и с притворной строгостью спросил:

- А кто этот ужасный провожатый, так лихо опекавший тебя? Я не потерплю соперников!

- Ах, этот – Эльза звонко рассмеялась – Это ошибка природы, его отец гостил у нас и матушка попросила меня занять его на время, но он и ступать не достоин по земле, где ходишь ты.

Обнявшись, влюбленные побрели по дорожке, держась за руки.

- Я хочу, что бы ты знала, Эльза. Что бы не случилось, какая судьба не ждет нас, ты должна знать. Я буду любить тебя вечно, ты навсегда в моем сердце, любимая! – Арсений крепче сжал руку Эльзы и видя, что она хочет что-то сказать остановил – Нет, не говори ничего, мне все скажут твои глаза и твои поцелуи.

И заключив девушку в объятия, Арсений снова страстно поцеловал ее.

**22. ТЯЖЕЛЫЙ РАЗГОВОР.**

Поднимаясь по лестнице, в покои Демьяна Тимофеевича, Дмитрий Друбич обдумывал предстоящий разговор. Как это не было смешно, но он, княжеский наместник-воевода, не знал как сказать, то что он задумал.

Поправив серебряную ферязь на вышитом кафтане, Дмитрий зашел в гостевую залу. Демьян Тимофеевич уже ожидал его. Встав с резного кресла, он направился к Друбичу.

- Приветствую тебя, друг мой. Что привело тебя в мой дом? – Демьян Тимофеевич по дружески обнял Дмитрия, на что тот охотно ответил.

- У меня важный разговор, Демьян Тимофеевич – Дмитрий оглянулся – Розалина дома?

Улыбнувшись в усы, Демьян Тимофеевич пригласил Друьича сесть.

- Садись, сынок, в ногах правды нет – приказав слугам принести кушаний и напитков, он продолжил – Нет, этот бесенок опять умчалась на своем жеребце. А что, речь пойдет о ней?

- Да – выдохнул Дмитрий – Я пришел просить у тебя руки твоей племянницы. Отдашь за меня?

Отхлебнув из кубка, Демьян Тимофеевич хлопнул Дмитрия по плечу.

- Вот как! Давно пора, только знаешь ведь Розалину, строптивая она – хитро посмотрев на Дмитрия, Демьян Тимофеевич спросил – Справишься?

- Справлюсь – твердо заявил Дмитрий.

- Ну что ж, сынок, славно. Ты парень ладный, видный, с положением. Приданое я дам за Розалиной хорошее.

- Я достаточно богат – перебил Дмитрий – Но дело не в этом.

- А в чем, Дмитрий? – дядя Розалины внимательно посмотрел на Друбича.

- Дело в том, что я должен уехать, В Нижний Новгород. Там у меня сестра и терем, нужно уладить кое-какие дела. Я получил вести из Москвы и мой долг служить Великому князю – Дмитрий помолчал, пригубил вино – А Розалина, она девушка видная… я должен быть уверен, что вернувшись…

- Так ты ей ничего не сказал?! – Демьян Тимофеевич закатился громоподобным хохотом – Когда же ты собирался рассказать?

- Все не так просто – замялся Дмитрий – Мы поссорились, и еще не было случая помириться. Она зла на меня, но думаю я смогу все исправить. Дела срочно вызывают меня, но я хочу сам, первым сказать ей, что люблю ее.

- Хорошо, а что должен сделать я?

- Сказать ей об обручении, но не открывать имя жениха – сказал Дмитрий с надеждой смотря на Демьян Тимофеевича.

- Ну нет! Мало того, что я скажу Розалине о том, что она выходит замуж, что уже само по себе весьма опасно, но не сказать за кого, это уже слишком. Боюсь мой терем не выдержит такой бури – Демьян Тимофеевич с сомнением посмотрел на Друбича.

Наслаждаясь чаем с изумрудным вареньем, которое всегда вызывало восхищение Розалины, она думала, как прекрасно провела утро, проскакав несколько миль на своем Булане, вороном жеребце недавно подаренном ей дядей.

Однако ее маленькое пиршенство было прервано приходом дяди.

- Розалина, вспомни сколько тебе лет? Спросил он.

Так начиналась каждая беседа, суть которой сводилась к одному вопросу « Когда замуж?»

- Шестнадцать – ответила Розалина, немного подумав.

- Ну и…

- Что и…

- Когда последний раз приезжали сваты, что ты вытворила?

- И что же? – невозмутимо осведомилась Розалина.

- Ты обозвала жениха свиньей в хлеву, и что такого увальня тебе в мужья не надо и если он ошибся дверью, то свинарник у нас на скотном дворе!

- Правда? Так и сказала? Но ведь все правда – Розалина отправила себе в рот очередную ложку с изумрудным вареньем.

- Возможно – терпеливо согласился дядя – Но так ты распугаешь всех женихов.

- Ну и прекрасно.

- Тогда за кого же замуж? – вспылил Демьян Тимофеевич.

- Не знаю – Розалина вскочила со стула, на котором сидела – Я сама найду себе мужа. Мужа, которого буду любить, и который будет любить меня, а пока такого нет, никакого мужа мне не надо!

- Значит, нет такого? – миролюбиво осведомился дядя.

- Нет – отрезала Розалина и подбоченясь встала у стола.

- Вот и славно.

Розалина ощутила легкое беспокойство, постепенно перерастающее в тревогу.

- Что значит, славно? – обойдя стол, Розалина подошла к дяде.

- Это значит, что искать никого не надо – сказал Демьян Тимофеевич, у4саживаясь за стол, и наливая себе чай.

Розалина недоуменно сдвинула брови, что-то тут не так. Уж больно дядюшка покладист, хотя обычно подобные разговоры, заканчивались домашним арестом.

- Дядюшка, милый дядюшка – попыталась подластица Розалина –Что ты задумал? Почему это, вдруг, ты не кричишь, не запираешь меня, а?

- Потому, что невест, Розалина, не запирают – Демьян Тимофеевич довольно улыбнулся.

- Каких невест?! – взвилась Розалина – Что ты хочешь сказать?

- Только то, что ты обручена. Свадьба назначена на осень, так что времени на сборы предостаточно.

На минуту Розалине показалось, что ей не чем дышать. Несколько раз открыв и закрыв рот, она, наконец, обрела дар речи:

- Свадьба? Ты что, обручил меня, даже не спросив моего согласия?

- Я думаю, он тебе понравится! – уверенно заявил Демьян Тимофеевич.

- Дядя, да как ты мог! – лицо Розалины покраснело от гнева, глаза метали молнии, она словно фурия подлетела к столу – Я не выйду за этого борова, которого мне выбрали, ни за что, лучше умереть!

- Не кричи, Розалина, весь дом переполошишь! – прикрикнул дядя, но та и не подумала угомонится.

- И могу я узнать, кто же этот счастливчик? Клянусь, он не доживет до следующего дня и его смерть будет на твоей совести, ДЯДЮШКА!

Розалина вся кипела от возмущения.

- Вот, вот, еще один повод скрыть пока от тебя его имя – Демьян Тимофеевич спокойно продолжал попивать чаек, наблюдая за разбушевавшейся племянницей – И вот что, все уже обговорено и изменить ничего нельзя, так что успокойся и смирись. Твой жених сейчас в отъезде, а когда вернется, тогда и встретитесь, да и обсудите все. А пока иди в свою светлицу, надо же тебе когда-нибудь начать ткать приданое.

У Розалины чуть глаза на лоб не вылезли.

- Ткать? Да я не знаю с какой стороны к станку подходить и не хочу знать! – и недовольно хмыкнув, Розалина направилась к двери.

- Вот и научишься – совсем не кстати, вставил Демьян Тимофеевич.

Розалину словно кнутом огрели. Резко обернувшись, она сверкнула глазами, и презрительно скривив губы, прошипела.

- Ни за что!

Тут же вылетев из залы, она решила не идти к себе, а выбежав во двор, приказала седлать коня. Когда Булана вывели, Розалина легко взлетела в седло и пришпорив лошадь понеслась по деревянным улицам к терему Эльзы.

**ЧАСТЬ № 3.**

**23. КУПАНИЕ.**

Розалина и Эльза быстро сбросили с себя одежду, оставшись в одних легких рубашках, подчеркивающих стройность их тел.

Свернув одежду, Розалина вошла в воду и медленно, словно боясь повредить гладь воды, погрузилась в нее и поплыла.

Эльза же, села на берегу наблюдая за подругой. Лето только начиналось, вечера еще были холодными, а утра пасмурными, но днем солнце светило ярко и с высока тепло согревало землю.

Розалина вышла из воды и отжав рубашку набросила на плечи узорчатый платок. Сев рядом с Эльзой она сказала:

- Ну вот, уже легче. Вода всегда действует на меня успокаивающе. И что же теперь делать скажи на милость? Дядя просто с цепи сорвался!

- Да уж.- Эльза немного подумала – Но что-то здесь на так, ну не мог он просто взять и обручить тебя…

- А вот взял и обручил! – Розалина совсем не прилично чертыхнулась.

- Ты сказала, что твой жених уехал, может, когда он вернется все выясниться, может дядя просто решил попугать тебя? – предположила Эльза.

- Не знаю. – Розалина задумалась – И Дмитрий куда-то пропал, зря я тогда так с ним обошлась. Скучаю очень, хоть бы увидеть его.

Эльза обняла подругу: - Ничего, встретитесь еще, я думаю, он по тебе тоже сохнет по нему видно…

- Да уж, сохнет он, грубиян и неотесанный мужлан – Разозлилась Розалина, на тут же ее настроение изменилось – Да и как увидеться, если меня уже замуж выдадут?

- Не выдадут. Ты и сама знаешь. Не станет дядя тебе во вред делать – решительно заявила Эльза.

Розалина растянулась на траве. Ну ладно, посмотрим еще, кто кого. До осени далеко, а в Голове Розалины начал созревать план, правда, она еще не знала, как воплотить его в жизнь, но на обдумывание время еще было.

- А как у тебя дела с прекрасным Арсением? – спросила Розалина, на что Эльза живо отозвалась:

- Знаешь, где служит Арсений? – и не дожидаясь ответа продолжила – У моей матушки, я встретила его у нас в тереме. Он управляющий.

- В самом деле? – удивилась Розалина – Надо же, что вы раньше не увиделись.

- Он был в отъезде по каким то делам матушки. Знаешь, он ведь решил, что я его обманула – Розалина удивленно приподняла бровь, но промолчала и Эльза продолжила – Арсений решил, что я была всегда богата и хотела посмеяться над ним, и там на гулянье, когда увидел Леонида, окончательно уверился, что я не хочу его видеть, поэтому и ушел.

- Видимо таковы все мужчины – философски заметила Розалина.

- Но потом я заставила его поговорить и все объяснила. Розалина, он признался мне в любви! И я… я ему тоже…

Эльза выжидательно посмотрела на подруг.

- Что? Сказала, что любишь? – воскликнула Розалина – У меня никогда не будет такого, это точно, а как хочется! А что он сказал, расскажи, Эльза, ну расскажи – Розалина нетерпеливо стала дергать Эльзу за руку, требуя продолжения.

Смущенная Эльза согласно кивнула и начала:

- Он сказал так: «Что бы не случилось, какая судьба не ждет нас, ты должна знать, я буду любить тебя вечно, ты навсегда в моем сердце, любимая!» вот как он сказал.

Розалина мечтательно закатила глаза и вдохнула свежий воздух, пахнущий свежей листвой.

- Как чудесно! Я так рада за вас – наконец сказала она и поцеловала Эльзу в щеку – Ну давай собираться, может мне удастся скрыть свой побег от дяди.

- Да, пора – Эльза поднялась и облачилась в простое платье, которое за монету купила у служанки.

Розалина тоже оделась и откинув назад роскошные волосы, стала заплетать косу, думая, что того кого она любит нет рядом, и возможно он очень далеко от нее. Надо постараться узнать, куда же подевался Дмитрий.

Подойдя к Булану, и погладив благородное животное по голове, Розалина собралась позвать Эльзу, но тут увидела спускающуюся к ним долговязую фигуру Леонида.

**24. Встреча у реки.**

- Ты? Какого черта ты всегда там, где и мы? – Розалина и сама не ожидала, что будет так разгневана присутствием Леонида.

- Но разве река принадлежит тебе? – нагловато спросил Леонид, расхаживая по берегу.

- Нет. Но по моему, она достаточно велика, что бы нам не встречаться!

- А я с тобой и не собираюсь встречаться – Леонид перевел взгляд на Эльзу – Мне нужно поговорить с ней.

- А дерьма за шиворот тебе не нужно? – вежливо осведомилась Розалина.

Леонид стал пунцовым от злости, и направился в сторону Розалины, сжимая кулаки. Эльза в ужасе бросилась к ним, в слабой надежде успокоить разбушевавшегося Леонида.

- Ты что это возомнила о себе, сирота казанская?!

Леонид стоял почти рядом с Розалиной, которая совершенно невозмутимым голосом ответила:

- Ты прекрасно знаешь, что я не из Казани, а потом у меня есть дядя, так что я не сирота.- отчеканила она обходя коня и становясь перед Леонидом, возвышавшимся над ней, словно ястреб.

- Да, верно, дядя у тебя есть – согласился Леонид – И прикрываясь его положением и деньгами ты возомнила себя господом богом?

- Нет, все во лишь боярыней Трубицкой, болван!

- Трубицкая значит? Да что значит имя без звонкой монеты? А твой батюшка был гол как сокол, да и сдох как собака безродная!

Эльза всплеснула руками, с отчаяньем наблюдая, как побледнела Розалина и что сейчас будет.

Быстро шагнув вперед, Розалина залепила звонкую оплеуху Леониду. Ее рука замерла в воздухе, когда намереваясь ударить второй раз, ее перехватил Леонид. Завернув руку Розалины за спину, Леонид притянул ее к себе. Розалина вскрикнула и неловко попыталась освободиться. Когда она осознала свою ошибку, было уже поздно. Надеясь, что если она опустится ниже, это позволит ей вырваться из рук Леонида, но ее движения лишь помогли ему повалить ее на землю.

Вне себя от бешенства, Розалина вцепилась в руку Леонида и крепко сжала челюсти на нежной коже. Издав ужасный вопль, Леонид схватил свободной рукой волосы Розалины и стукнул о свое колено. Почувствовав, как из рассеченной губы потекла струйка крови, ощутив ее соленоватый привкус во рту, Розалина, пожалуй, впервые в жизни, почувствовала, что теряет самообладание. «Что-то меня часто бьют в последнее время» - подумалось ей, но нужно было спасать положение. Осознав, что Леонид отпустил ее, отпихнув его от себя, Розалина попыталась встать, но тут ее глазам открылась удивительная картина.

Леонид сбитый с ног лежал на земле, а над ним навис мужчина в одежде дружинника и наносил ему страшные удары по лицу. Из носа Леонида уже текла кровь, один глаз заплыл, а нижняя челюсть была неестественно сдвинута.

Собрав все силы, что у нее были, Розалина поспешила к дерущимся. Приблизившись, она вцепилась в воина и дернув на себя закричала:

- Хватит! Вы убьете его!

Казалось, мужчина услышал ее и перестав мутузить Леонида обернулся.

- Владимир! – Розалина изумленно распахнула глаза.

Черные глаза Владимира смягчились.

- Мне, кажется, я пришел вовремя? – поинтересовался он отряхиваясь – Не могли бы вы подождать меня, я закончу с этим – он указал на Леонида, в бесчувствии лежащего на траве – И подойду к вам.

Розалина согласно кивнула, и поспешила к насмерть перепуганной Эльзе. Из далека они наблюдали, как Владимир приведя в чувства Леонида, что-то ему резко говорил, после чего водрузил его на своего коня и отправил восвояси. Подойдя к девушкам Владимир спросил:

- Ну-с и что у вас тут случилось?

- Этот нахал совсем стыд потерял – сказала Эльза с опаской посматривая в сторону, куда уехал Леонид.

- Мы поспорили, а что ты ему сказал? – спросила Розалина.

- Сказал, что если он еще раз дотронется до тебя хоть пальцем – Владимир погладил рассеченную губу Розалины – Я доведу начатое до конца и убью его – просто объяснил он.

- Ах, вот как – протянула Розалина – Ну что ж тогда проводи нас во избежание других неприятностей.

- С удовольствием – Владимир усадил обоих девушек на коня Розалины и троица отправилась в обратный путь.

По дороге Розалина спросила у Владимира:

- Как дела у Дмитрия? Я давно его не видела, что-то случилось?

- Нет, ничего – отозвался Владимир – А зачем тебе?

- Ну, мне нужна его помощь – смутилась Розалина – Мне хотелось бы знать где он?

- Уехал в Нижний Новгород, по делам – Эльзе показалось, что Владимир неохотно отвечал на вопросы Розалины.

- Как? Как так? – Розалина совсем сникла – Ну почему именно сейчас? Я отправлюсь к нему – вдруг заявила она.

- Ты не можешь, одна, без провожатого! – воскликнула Эльза.

- Конечно, могу. Что смысла ждать пока дядя выдаст меня неизвестно за кого. Я отправлюсь в Нижний Новгород и найду Дмитрия.

- Розалина, ты не можешь ехать одна – твердо сказал Владимир – Дороги не безопасны, особенно для юной девушки. И разве ты сосватана?

Этот вопрос заинтересовал Владимира намного больше, чем рвение Розалины ехать в Нижний Новгород.

- Да, сегодня дядя объявил мне об этом – сказала Розалина – При чем он отказывается назвать мне имя моего жениха, не говоря уже о том, что дядя даже не спросил меня!

- Ну, я могу понять его, он явно опасается, что жених может не дожить до свадьбы – весело смеясь, ответил Владимир.

- Это совсем не смешно – огорчилась Розалина – Я совсем не хочу замуж, тем более неизвестно за кого!

Эльзе было смешно и горько слышать изливания Розалины: «Чем же ей помочь?» Внезапная идея пришла в голову Эльзе и она тут же поспешила поделиться ею.

- Розалина, послушай, если тебе так необходимо ехать за Дмитрием, то почему бы господину Владимиру не сопровождать тебя?

Розалина и Владимир одновременно повернули гововы к Эльзе.

- В самом деле – отозвалась Розалина – Владимир, не мог бы ты оказать мне эту услугу?

Владимир ответил не сразу. Ведя Булана под узцы, он размышлял. Ему совсем не улыбалось отвозить Розалину прямо в руки Дмитрия, но оставлять ее без присмотра тоже было опасно. К тому же ее дядя, что задумал старый болван? И потом ведь можно…

- Да, я думаю, это возможно – ответил, наконец, Владимир – Я в твоем распоряжении.

Розалина счастливо улыбнулась, кажется, все складывается не так уж и плохо, если в ближайшее время Дмитрий не вернется, она сама отправится к нему.

**25. Оборона крепости.**

Утро пришло быстро, почти молниеносно, подняв всех на ноги.

С трудом подняв голову от подушки, Розалина поняла одно. Снова татары. Крик, шум, плачь на улицах, звучал в ушах не давая опомниться. Выбежав в коридор, Розалина побежала к заветной комнате, но на этот раз облачилась гораздо легче. Тонкая кольчуга из металлических пластин защищала ее тело, на голову она одела шлем, с закрывающей нос вставкой. Из оружия тоже взяла немного: меч, да лук со стрелами.

В тереме царила суматоха, поэтому Розалина беспрепятственно проникла на улицу. Оказалось, татары подошли слишком близко, часовые, не успев поднять тревогу, были перерезаны. Позапрошлый день Розалина помнила с трудом. После злополучного купания у нее болела голова и она не вылазила из постели, а ночью спала тревожным, беспокойным сном. Но звук колокола, вешавший о беде, прогнал прочь сонливость и слабость.

Полная сил Розалина бросилась к крепостной стене. Кровь застыла в жилах, когда она увидела, как горят крестьянские избы, конюшни, как мычит и блеет скот, в беспорядке бегающий вокруг крепости.

Все мужчины были собраны у стен Града, вооруженные луками и копьями. Татары начали наступление. Летящие стрелы, лестницы, поднимающиеся по крепостной стене, стоны и крики. Стараясь хоть чем-то помочь, Розалина бросалась из одного оборонительного пункта в другой, то тут, то там сбрасывая лестницы, поражая врага меткой стрелой.

У ворот крепости шла настоящая битва. Татары пытались протаранить ворота. Защитники крепости самоотверженно осыпали их стрелами и гибли один за другим, как только появлялись на стенах башен. Ворота сотрясались от ужасного напора и, казалось, сейчас распахнуться и тогда конец, все будет разграблено, мужчины убиты, женщины и девушки изнасилованы или взяты в плен, дети или погибнут, или станут нищими сиротами.

- Заббарикадируйте ворота! Тащите все: телеги, бочки, лестницы, бревна… Все что есть! – зазвучал властный голос.

«Боже мой! Это же он, он здесь, но как?» - Розалина осмотрела глазами окружающие лица, ища его, того единственного, которого так ждала.

Наконец, она увидела могучую фигуру, руководящую защитой ворот. В одной руке он держал меч, а другой указывал, что и кому делать. Темные волосы были в беспорядке, а кари глаза смотрели озабоченно и властно. Тут же, повинуясь властному приказу, около ворот выросла баррикада, поддерживающая треснувшие ворота. Розалина подошла поближе, желая увидеть Друбича.

- Воевода, когда вы прибыли? – голос сотника заставил Розалину прислушаться.

- Вчера ночью – прозвучал краткий ответ – Необходимо собрать всех кто может воевать сюда. Поставьте котлы со смолой и ее поливайте татар. Мужиков облачить в доспехи, что бы хоть стрелы не доставали их смелые сердца.

Розалина шагнула вперед.

- Чем могу быть полезен? – спросила она , делая голос грубее.

- Кто ты юноша? – воевода недовольно посмотрел на невысокого мальчишку в боевых доспехах, стоящего перед ним, совсем юнец, решил он.

- Что я должен делать? Невозможно защищать Град в такой суматохе, мы должны быть организованны – продолжая играть свою роль, произнесла Розалина.

- Слова не мальчика, но мужа – улыбнулся Друбич – Собери женщин, смола должна литься на головы захватчиков.

Розалина бросилась исполнять приказ. Шлем защищал ее лицо от посторонних взглядов, и она одержимая чувством благородного негодования, вскоре собрала женщин у крепостных ворот.

Разбив их на четыре группы, Розалина поставила их в разных местах, образовав полукруг. Вскоре в четырех точках запылали костры, и повалил черный, едкий смоляной дым. И кипящая, вяжущая, обжигающая смола полилась на головы татар, принося им ужасную и жестокую смерть от ожогов и переломов.

Оборона крепости продолжалась до вечера. С наступлением сумерок татары отступили, но защитникам крепости было не до сна. Нужно было собрать разбросанное оружие, похоронить мертвых, перенести раненых в крепость.

В ночной темноте, при свете факелов, Розалина с группой женщин вышли на поиски раненых за стены Града. Медленно переступая среди трупов, они искали своих. Несколько женщин уже вернулись в Град, помогая раненым, истекающим кровью мужчинам.

Розалина и две ее спутницы продолжали поиски вокруг городской стены, когда свист сабли оборвал жизнь одной из девушек. Закутанная в платок голова покатилась и пропала в яме с грудой сваленных туда трупов. Ужасное зрелище ужаснуло Розалину. Она выхватила меч и резко повернулась к своему противнику, стоящему в нескольких шагах, держа в руках окровавленную саблю.

Взмах руки и меч скрестился с саблей. Сильные удары сыпались на Розалину один, за одним, но призвав все свое мужество ,она отражала их и даже пробовала нападать. Но как тяжел меч, как все труднее становиться поднимать его.

Спутница Розалины, ели живая от ужаса, бросилась бежать к городским воротам зовя на помощь, но ни Розалина, ни татарин не слышали ее воплей. Занятые боем, они остервело нападали друг на друга, зная, что только один из них будет жив, а другой должен умереть. Исключений быть не может.

Страх, заполнявший Розалину, постепенно сменился яростью, но ей все казалось, что вот, вот ударит сабля и войдет в ее тело, потечет кровь.

Удар, удар, еще удар… оглушительный крик прорвал пелену ночи, и словно радуясь обретенной свободе, полетел цветными отзвуками по степи в лес, за реку и дальше, в даль, в даль. Розалина упала. Судорожно сжимая пальцы, она искала меч и с ужасом осознала, что потеряла его. От страха, нахлынувшего на нее, она закричала. Крик был коротким, но жутким. Однако, и он не мог заглушить свист сабли летящей прямо на нее. Розалина закрыла глаза. В полуобморочном состоянии она вдруг поняла, что все еще жива. Мало того, она даже не ранена. Открыв глаза, Розалина увидела двух мужчин дерущихся не далеко от нее.

Поднявшись на ноги, она нашла свой меч, который лежал тут, совсем близко и пошла навстречу сражающимся мужчинам. Страшный хрип остановил Розалину. Тошнота подступила к горлу, когда она увидела как из распоротого живота татарина, смешиваясь с землей и кровью, вывалились разрезанные кишки. Рот татарина покрылся кровавой пеной. Он свалился на землю и тут же умер, представляя собой ужасное зрелище.

К побледневшей, как полотно, Розалине подошел мужчина, в котором она без труда узнала Дмитрия. От страшного напряжения нервы Розалины не выдержали и заливаясь слезами она упала на руки воеводы.

- Ну что ты? Ты же мужчина – ласково проговорил Друбич, как тут шлем соскользнул с головы Розалины и роскошные темные волосы упали, словно ручейки на руки Дмитрия.

- Бог мой, Розалина, ты! – Друбич удивленно взглянул на девушку.

Розалина подняла заплаканное лицо.

- Вы опять спасли мне жизнь – всхлипнула она – Благодарю.

- Розалина, как ты тут оказалась! Почему мне вообще пришлось спасать тебя?! – обезумев от ярости Дмитрий принялся трясти Розалину за плечи облаченные в кольчугу. – Ты хоть понимаешь, что могла погибнуть, глупая девченка!

От подобной взбучки, Розалина моментально пришла в себя.

- Перестаньте меня трясти! – крикнула она – Стоило ли м6еня спасать, если похоже сами готовы меня убить!

Дмитрий горящими глазами смотрел на Розалину, пытаясь побороть гнев. И почему эта сумасбротка каждый раз доводит его до бешенства и каждый раз разум подчиняется плоти, восставшей в непримиримом порыве. Прижав голову Розалины к груди, Дмитрий зарылся лицом в ее мягкие, приятно пахнущие волосы.

- Скажи, что ты делала здесь? – снова спросил он, но уже совсем мягко.

Затихнув, как ребенок нашедший покой и уют, Розалина смирно ответила.

- Я искала раненых, с двумя другими девушками. Меня послали охранять их, ведь никто не знал, что я… - она замолчала.

- И я не знал – проговорил Дмитрий – Ты должна вернуться домой. Я провожу тебя, и обещай, нет, поклянись мне, что больше не подвергнешь свою жизнь опасности!

Взглянув в покрасневшие, но такие прекрасные глаза Друбич не выдержал. Его рот накрыл рот Розалины, причиняя боль. Страстный поцелуй, казалось, обессилил Розалину, и она обмякла на руках воина, тихая и покорная.

- Поклянись! – снова попросил Дмитрий – Я должен знать, что найду тебя целой и невредимой по возвращению.

- Возвращению? – Розалина как будто слышала только одно слово – Ты опять уежаешь? Ты же уже был в отъезде?

- Нет, я не успел. Мне сообщили о нападении и очень вовремя. Кто-то предал нас, и я должен добраться до этой змеи, но сейчас меня ждут дела.

- Дела! – взвилась Розалина – Опять дела, всегда дела! Зачем тебе моя жизнь, если у тебя одни дела?

- Это мой долг, Розалина! – воевода строго посмотрел на девушку, выглядевшую такой хрупкой в мужской одежде, и снова удивился, как не распознал ее по странно тонкому стану, по угадывающимся бугаркам, на затянутой в кольчугу груди, по милым чертам лица, пусть и прикрытыми шлемом.

Розалина опустила глаза. Она знала, что Друбич прав, но как же больно снова отпускать его куда-то так далеко. Желая примирения, она снова опустила голову на грудь Дмитрия, стараясь впитать в себя его запах, его образ, его мысли, всего его.

И снова глаза Дмитрия заволокла поволока, сердце забилось сильнее, а в теле появился знакомый жар. Обняв Розалину, он нежно прошептал ей на ушко:

- Но я скоро вернусь и ты нужна мне, Розалина. Я хочу, что бы ты ждала меня, милая.

- Почему? – Розалина вся замерла в ожидании ответа.

- Да потому, что я люблю тебя и хочу чтобы ты стала моей женой – Дмитрий потерся щекой о щеку Розалины, которая пряча улыбку спросила:

- А разве не нужно спросить меня?

Смеясь, Дмитрий опустился на одно колено перед юной женщиной-воином, среди поля боя.

- Что ж, Розалина Трубицкая, согласна ли ты стать моей женой, согласна разделить со мной мою жизнь? Я люблю тебя и хочу быть с тобой, заботиться о тебе и клянусь, если ты согласишься, я сделаю тебя самой счастливой женщиной на всем белом свете!

Розалине хотелось, и плакать, и смеяться одновременно. Счастье и радость боролись в ее сердце за первое место. Что еще можно желать? И счастливо улыбнувшись она ответила:

- Да, да, да!!!

**26. Розалина находит письмо.**

На следующие утро Розалина поднялась рано. На душе у нее было радостно, хотелось петь. Ей до смерти хотелось поделиться своим счастьем, но кое-что омрачало его. Мысли Розалины были заняты ультиматумом дядюшки. С этим срочно нужно было что-то делать. Он должен понять, что она не может стать ни чьей женой, потому что любит другого.

Полная решимости Розалина вышла из своей комнаты и поднялась по лестнице в дядину светлицу.

« Наверное, стоит рассказать ему. Да, он должен знать».

Она постучала, подойдя к дубовой двери с массивной ручкой. Но никто не ответил. Открыв дверь, Розалина вошла внутрь. В комнате никого не было.

Осмотревшись, Розалина подошла к столу и окинула взглядом кипы пергаментов заваливших стол. Один из листов привлек внимание Розалины официальностью тона. Это было послание от монахинь какого-то монастыря.

Не видя в своем поступке ничего дурного, девушка взяла пергамент и раскрыв стала читать:

«Уважаемый, Демьян Тимофеевич! Все мы, монахини Н… монастыря рады сообщить, что после стольких лет разлуки, ваша племянница, дочь вашего брата Михаила, находиться у нас в монастыре.

Одиннадцать лет назад в наш монастырь прибыл раненный мужчина с девочкой пяти лет от роду на руках. Он не смог сообщить что-либо и вскоре скончался, не смотря на наше старание помочь ему. Но со слов девочки мы смогли понять, что на нее и ее сестру с сопровождающими напали, и мужчина, привезший ее был похитителем.

Все эти годы девочка находилась у нас на воспитании. Назвалась она Анастасией.

После долгих и трудных поисков спешим сообщить, мы надеемся, что вы будете столь снисходительны и оплатите ее пребывание и обучение в монастыре, девочка проявила похвальное радение к служению богу, и мы с радостью примем ее в наших стенах, и лишь крайне стесненные обстоятельства вынуждают нас обратиться за помощью к вам.

Ждем Вашего ответа

Егумения Софья».

Побледнев, Розалина уронила письмо. Лихорадочно она соображала, что значит это послание. Мысли у нее в голове путались, на лбу выступила испарина. Розалина провела рукой по лбу и несколько раз моргнула, стараясь убедиться, что не спит.

Она еще раз пробежала глазами по строкам письма и убедившись, что это наяву, улыбнулась. Ее охватило чувство радости и восторга. Прижав руку ко рту, она старалась унять веселье, охватившие ее: «Неужели, это правда?! Мы будем вместе, вместе! ... Что за счастье свалилось на меня так сразу? Любимый мужчина, потерянная сестра! Благодарю тебя, Господи! ... Но почему дядя ничего не сказал об этом письме? Что он решил, в чем сомневается?» – продолжала размышлять Розалина, но тут же одернула себя. Все не важно, не зависимо ни от чего она найдет свою сестру.

Розалина решительно повернула к двери. В ее глазах зажглись искорки. Она жаждала действия. Ни минуты на месте, жизнь – это движение.

Положив письмо, Розалина собралась на поиски дяди, когда дверь отварилась, и в комнату вошел Демьян Тимофеевич.

Розалина шагнула вперед.

- Что ты тут делаешь? – спросил он, проходя в комнату.

- Жду тебя – ответила Розалина.

- В чем дело? Ты взволнованна, девочка моя – дядя подошел к Розалине.

- Да. Нужно поговорить, срочно. – ответила племянница.

- О чем же?

- Об этом – Розалина указала на письмо, лежащее на столе.

Взглянув на послание монахинь, Демьян Тимофеевич отодвинул кресло, и сев в него посмотрел на Розалину.

- Почему ты ничего не сказал мне? – спросила она.

- Я получил его только вчера и еще не знал, как поступить с ним – ответил дядя.

- Ты сомневаешься в том, как поступить? – Розалина удивленно взглянула на Демьян Тимофеевича – Я не узнаю тебя. Моя сестра, единственная сестра, мы столько не виделись, что даже жутко – она оперлась о стол руками и пылко заговорила – Я считала ее погибшей и даже не надеялась увидеть! И тут я узнаю, что она сама нашла нас. Судьба благосклонно одарила нас счастьем быть вместе, а ты сомневаешься? Может тебе жалко денег, этих железок? … Да разве они стоят любви, нежности, семьи? Скажи мне! – потребовала Розалина – Скажи!

- Все так, Розалина, но все же нет никаких доказательств! – резко ответил дядя – Монастырь беден, кто знает, может так они решили нажиться на нашем горе.

- Доказательства есть. Вот. Смотри – Розалина показала половинку брелка, подаренного ей и сестре матерью – Если у нее есть половинка, то сомнений не может быть. Она моя сестра.

- Пусть так, но мало ли, может брелок сняли с мертвой девочки?

- Но о его значении знали только мы. Я узнаю ее, я чувствую. – горящими глазами Розалина воззрилась на дядю.

- Но что ты предлагаешь?

- Завтра мы должны поехать туда. Завтра же! – тут же отозвалась Розалина.

Демьян Тимофеевич отошел от стола и молча прошелся по комнате. В конце концов, он остановился и посмотрев на племянницу сказал:

- Я не могу ехать завтра.

- Но почему? – Розалина подошла к дяде и взяла его руки в свои – Есть дела?

- Да – Демьян Тимофеевич обнял племянницу – Послушай, мы разве не можем отложить поездку дня на два…

Розалина раздраженно освободилась и отвернулась. Но тут же снова повернулась и светясь от счастья заговорила:

- Я кое-что придумала. Знаешь, что мы сделаем? Ну, знаешь? Конечно же, нет – Розалина захлопала в ладоши – Завтра поеду я, доберусь до монастыря и все выясню.

- Но как ты поедешь одна?! Это невозможно!

- Почему? Пошли со мной кого-нибудь из слуг. Дядя. Ты же знаешь, я смогу добраться и все равно поеду – снисходительно уговаривала Розалина.

Демьян Тимофеевич сдался.

На следующий день, Розалина в сопровождении трех вооруженных слуг выехала за пределы Града и пыльной дорогой поскакала в монастырь, где жила ее сестра.

Эльза, провожавшая ее, крепко обняла Розалину, пожелав удачи и скорого возращения.

Розалина надеялась к вечеру следующего дня прибыть в монастырь, поэтому без остановки, не давая отдыха не себе, ни людям, ни лошадям проносилась мимо деревушек и постоялых дворов. За дорогу они пять раз меняли лошадей, и снова, на свежих конях, пускались вскачь.

Желание поскорее увидеть сестру вытесняло все остальные чувства: голода, усталости. Сломя голову Розалина спешила поскорее обнять и прижать к себе неизвестную, почти незнакомую ей девушку.

В вечерних сумерках, по дороге неслись силуэты четырех всадников, в развевающихся плащах.

А как только ночь накрыла стены монастыря звездным покрывалом, и были задуты последние свечи, в ворота Н… монастыря постучали, отрывая громким стуком монахинь ото сна.

**27. ВМЕСТЕ.**

Розалина и ее спутники услышали шум за воротами и через несколько минут смотровое окошко открылось. Оттуда высунулось толстое лицо в черной рясе.

- Что надо? – грозно спросило лицо.

- Мне нужна матушка настоятельница-матушка монастыря – Розалина вышла вперед.

- Нечего вам тут делать среди ночи. Ступайте прочь!

- Что-то вы не больно гостеприимны. Однако я должна видеть ягумению – настаивала Розалина.

- Что там такое, сестра Анна? – услышала Розалина властный голос.

- Да вот, ломятся , матушка ягумения – ответил льстивый голосок.

Как по волшебству ворота тут же были распахнуты и Розалина со спутниками въехали во двор монастыря.

Спешившись Розалина поклонилась ягумени и поцеловав руку сказала:

- Матушка ягумения, мы прибыли по вашему письму. В нем говорилось о девочке доставленной 11 лет назад – поспешно договорила Розалина.

- А кто ты этой девушке? – спросила ягумен, рассматривая Розалину.

- Я ее сестра – Розалина обратила взор в глаза ягумени.

- Вижу – отозвалась та – Уж больно вы похожы. А сейчас нужно расположить вас на ночлег, а завтра и разговоры вести будем.

Розалина указала на слуг приехавших вместе с ней.

- Где вы сможете разместить моих людей, им тоже нужен кров, они устали и голодны. Мы ехали без остановки все время.

- Сестра Анна, отведите их на задний двор и позаботьтесь о них – велела ягумения.

Ворчливая монахиня повела мужчин за собой. Розалина же осталась с ягуменией.

- Ты привела мужчин на святую землю. Ты знаешь, что это запрещено?

- Но они сопровождали меня в дороге , без них я могла и не добраться сюда – возразила Розалина.

- Не перечь! Ты совсем не похожа на нашу Настю – проговорила егуменья – А теперь следуй за мной.

Мать настоятельница степенно зашагала к деревянным постройкам. Розалине ничего не оставалось, как следовать за ней. Вместе они поднялись по высокой лестнице, и зашли в темную горницу. Из нее, егуменя повела Розалину по узкому, нечем не освещенному коридору. Коридор оказался длинным, сырым и мрачным.

Розалина слепо шла за егуменей и раздумывала, как это ее проводница идет по коридору, где даже кошка ничего бы не увидела. Стараясь не отстать, Розалина чуть было не свернула в один из боковых поворотов.

- Матушка егуменя! – окликнула Розалина – Где вы?

- Здесь. Иди за мной.

Услышав голос, Розалина поспешила вслед за настоятельницей.

«Бог мой! И это здесь жила моя сестра?! Среди этого сумрака и сырости. Ну, ничего милая, скоро я заберу тебя отсюда». – думала Розалина, но тут же спохватившись, одернула себя – «Но ведь это же дом господень! Я не должна богохульствовать. Но неужели святое место должно быть таким мрачным?»

Тут егуменя остановилась и Розалина чуть не налетела на нее. Егуменя толкнула дверь, которую Розалина только что заметила, и на них вылился столб света, пуст слабого, но после темного коридора Розалине он показался очень ярким.

Оказавшись в маленькой келье с убогим убранством, Розалина зажмурила глаза.

- Ну, вот она. Анастасия – услышала Розалина голос егумени.

Она открыла глаза, и окинув взглядом комнату сразу увидела девушку, сидящую на узкой кровати. Розалина замерла от изумления. Девушка была почти точной ее копией. Тот же овал лица, чуть смуглого, как и у Розалины, тот же рот, нос, те же волосы, цвета вороного крыла, вот только глаза были большими и лучистыми, чуть светлее, более напоминающие голубизну неба в ясный день и совсем с другим выражением.

Девушка внимательно следила за Розалиной, которая медленно приблизилась к ней. Подойдя, Розалина достала брелок-полумесяц. Тут же девушка вскрикнула, и схватив на своей шее цепочку сильно дернула. Разорвавшись, цепочка оказалась в руках девушки, и тут Розалина увидела вторую половину брелка.

- Это ты? – Розалина безуспешно пыталась совладать с чувствами, нахлынувшими на нее.

- Это я. Настя – голос девушки был мелодичным и нежным.

Хлынувшие слезы смутили Розалину. Она опустила руки. Ей казалось, что ноги ее сейчас подкосятся и она упадет на пол.

- Сестра! – девушка сама бросилась к Розалине, и обняв ее прижала к себе. Они были почти одного роста.

- Мы снова вместе – прошептала Розалина.

Ночь пронеслась так быстро, что Розалине показалось, будто ее вовсе и не было. После того, как Розалина, поужинав скромной монастырской пищей, улеглась в постель, ей долго не удавалось заснуть. Мысли теснились в голове, и Розалине страшно хотелось броситься в соседнюю комнату, где спала ее сестра и говорить, говорить с ней. Но она подавила в себе это желание, и зарывшись с головой в ветхое одеяло снова попыталась уснуть.

Когда же, наконец, сон пришел с ней, то Розалина почти не почувствовала его. Это было похоже на легкое забытье. Казалось, что ее усыпили, а проснувшись она не ощутила свежести и того бодрого состояния, которое возникало у нее, когда она открывала глаза.

Розалина опустила ноги на пол и поежилась. Пол был каменный и очень холодный. Однако пересилив себя. Розалина встала и быстро оделась, натянув, прежде всего , привычные ей сапоги.

Сердце у нее бешено стучало при мысли о встрече с сестрой. И чем больше Розалина думала об этом, тем больше ее охватывало волнение. Выйдя из комнаты, она постучала в соседнюю дверь.

Приятный голос пригласил ее войти. От его звучания у Розалины защемило сердце.

Розалина вошла в комнату. Анастасия была уже одета в полотняное длинное платье, украшенное понизу и рукавам скромной вышивкой. Голову покрывал серый платок. «Бедная девочка, в каком убожестве ты жила». – подумала Розалина, но вслух сказала.

- С добрым утром.

- С добрым. Оно для меня и вправду доброе – воскликнула девушка – Впервые за много лет, мне говорит «Доброе утро» моя сестра.

- Я очень волнуюсь, Настя. Я так счастлива, что кажется, будто все это сон – произнесла Розалина, присаживаясь рядом с сестрой на кровать – Но сегодня мы поедем домой, я заберу тебя отсюда. Наш дядя, Демьян Тимофеевич, помнишь его, будет рад принять тебя. Мы столько горевали.

- Заберете?! – Анастасия неожиданно встала, и Розалина заметила в ее глазах страх.

- Разве ты не хочешь? Тебе нравиться жизнь в монастыре? – Розалина была не на шутку раздосадована поведением сестры – Неужели ты не хочешь настоящей жизни? Веселья и празднеств, танцев и песен? Разве тебе близка жизнь здесь, замкнутая и серая?

- И вовсе она не серая – возразила младшая сестра – И потом я не помню другой.

- Тогда в чем дело?

- Дело в том, что я не могу ехать в мир.

Розалина недоуменно уставилась на Настю.

- Но почему?

- Потому что я собираюсь, стать монахиней – произнесла Анастасия, смиренно опустив глаза.

Розалина так и замерла на месте, не веря своим ушам.

- Это что еще за новости? И что это ты удумала? Монахиня! Ха! – Розалина мерила шагами комнату, приводя своим неистовством Анастасию в полное замешательство. Немного подумав, Настя попыталась оправдаться:

- Розалина, пойми. Я очень рада видеть тебя. Большего счастья я и не ждала, но теперь это еще один знак свыше, что мой путь верен. За то, что Господь вернул мне вас, я должна нести свою ношу с гордо поднятой головой…

- Знак значит? Вот оно как! – вскипела Розалина – Я значит, как оглашенная, несусь сюда, бог знает откуда, загоняю людей и коней, не давая им не отдыха, не пищи, а моя единственная сестра, которую я и нечаяла найти, решила стать монахиней!

Розалина словно корщун нависла над Настей, пожирая ее взглядом:

- Значит так, немедленно собирайся или клянусь, я вытащу тебя из этой богадельни за волосы!

Но Настя ничуть не смутилась и слегка улыбнувшись, промолвила:

- Такой я тебя и помню, ты не чуть не изменилась, сестренка. Но моя жизнь другая.

- К чертям собачьим! Это не жизнь, это самоубийство! – взорвалась Розалина.

Анастасия в ужасе перекрестилась и с осуждением уставилась на сестру.

- Не говори так. Это не угодно богу.

На минуту Розалина остановилась и внимательно оглядела худенькую фигурку Насти, с покорно скрещенными руками и пошла на таран.

Налетев на сестру, она с некоторым усилием взвалила ее себе на плечи и вцепившись мертвой хваткой, потащила из кельи.

С дневным светом, коридоры монастыря, оказались не такими темными и Розалина, без труда нашла выход. Во дворе ее появление встретили воплями ужаса. Монахини с удивлением смотрели на странную картину. Девушка в мужском одеянии, тащила у себя на спине упирающуюся, но явно не способную изменить положение вещей, их послушницу-Настю.

- Эй, Степан, где вы там? – крикнула странная девушка – Седлай коней, мы уежаем!

Розалина поставила Настю на землю, и тяжело переведя дух, сказала:

- Я думала ты легче. Видимо, ты как то умудрилась объесться на молитвах.

Настя, почувствовав землю под ногами, наконец, смогла принять вертикальное положение, и вдруг, звонко рассмеялась.

- Что здесь происходит? – девушки и не заметили, как с крыльца к ним спустилась матушка-егуменя.

- Да вот, собираемся уезжать – невозмутимо объяснила Розалина, видя, что Настя с перепугу, не может вымолвить не слова.

- Что значит уезжаете? Я вам писала не для того, что бы здесь устраивался переполох…

- Ах, да, совсем забыла – перебила Розалина и отстегнув от пояса увесистый кошель, протянула егумени – Вот, это за ваши хлопоты.

- Это да-то, но Настюшка наша послушница и должна остаться – грозно произнесла егуменя.

- Нет – твердо заявила Розалина – Моя сестра поедет со мной, и не дай бог стать кому-нибудь на моем пути.

И развернувшись, Розалина поспешила к своим людям, таща за собой Анастасию, просящую умоляющим голосом:

- Розалин, нужно же хоть вещи собрать…

- О! Только не это тряпье, купим новое. А если мы пробудим здесь еще хоть минуту, думаю эти святые сестры, перегрызут нам глотки, как голодные волки.

Но на пути снова возникла заминка. Оказалось, что Настя совершенно не умеет ездить верхом. Мало того, она наотрез отказалась ехать с кем-то из слуг, так как они мужчины. И под дружный смех этих самых мужчин, Розалина с кислой миной, была вынуждена предложить свою лошадь, а самой пристроиться сзади. При этом каждую минуту слышать, что у Насти болят все неприличные места, и за что святая богородица ее так наказывает, и пусть Розалина едет помедленнее, а то от тряски у нее, у Насти, кружиться голова.

В общем, к концу пути, Розалина знала всех святых, отцов, сынов и святых духов, и все о человеческих страданиях, и успела сто раз проклясть себя за свой, такой необдуманный поступок, вести Настю не в повозке, а на лошади.

- Что же, это и есть Град, где я буду жить? – осведомилась Настя, после очередной тирады жалоб.

- Да, дорогая – отозвалась Розалина, моля бога, что бы они побыстрее прибыли.

- Он очень красив – восторженно сказала Анастасия, поворачивая голову к Розалине.

- Да уж, покрасивее. Чем твой монастырь – съязвила та.

Анастасия, совершенно наивно, не заметила издевки:

- А то верно, Розалина, я и не думала, что где-то может быть так красиво! Я ведь попала в монастырь маленькой девочкой и почти не помню родительский дом.

Розалина, ощутив укоры совести, обняла сестру:

- Толи еще будет.

Въехав во двор дядиного терема, Розалина почувствовала небывалую радость. Она вернулась. Ей и не думалось, что она так соскучиться. Услышав голоса дворни, объявляющие о приезде боярыни, Розалина улыбнулась. Все было так мило и дорого.

Дядя, в развевающихся боярских одеждах, уже спешил к ним с крыльца. Девушки спешились и подошли к нему. Демьян Тимофеевич оглядел обоих и, вдруг, хлопнул в ладоши и бросился обнимать племянниц.

- Ну все, Розалина, не быть тебе первой красавицей в Граде – смеялся он.

- Я как-нибудь переживу – тоже смеясь, отозвалась Розалина.

- Хороша, ох, хороша – дядя со всех сторон осматривал, совсем смутившуюся Анастасию – Рад тебя видеть живой и здоровой, племянница. Добро пожаловать – и Демьян Тимофеевич расцеловал Настю, пунцовую от стеснения, в обе щеки.

**28. Скандал.**

Анастасия стояла на скамеечке, а вокруг нее суетились, крутились девушки-портнихи, снимая мерки.

Глаза девушки сияли восторгом и радостью. Никогда никто не показывал ей столько прекрасных тканей, драгоценностей и безделушек. Розалина, зорко следящая за процессом, то и дело дергала служанок, заставляя снова и снова наметывать, перешивать, примерять. Она подарила сестре несколько своих платьев, которые после незначительных изменений были ей вполне впору. Анастасия была чуть ниже ростом и худее.

- Сегодня, Настя, мы пойдем на прогулку – заявила Розалина.

- Прогулка? – Анастасия испуганно посмотрела на сестру.

- Ты похожа на маленького испуганного кролика – смеясь, сказала Розалина – Конечно, мы пойдем к реке. В это время года она особенно красива. Я познакомлю тебя со своей подругой, лучшей подругой.

- О, я не могу. Я никогда не с кем не общалась, кроме монахинь.

С трагическим выражением лица, Розалина вздохнула:

- Я думаю, дорогая, вы найдете общий язык.

Анастасия же лишь скептически посмотрела на сестру.

От конной прогулки пришлось отказаться из-за полного нежелания и неумения Насти общаться с лошадьми. Она просто панически боялась этих прекрасных животных.

- Я не могу, Розалина. Подумать только, они такие большие. Да что бы залезть на них, нужно так высоко задрать ногу, да монахини высекли бы меня за такое – жаловалась Настя.

- А теперь, похоже, тебя высеку я! – злилась Розалина, на что Анастасия только смеялась.

Подойдя к реке, Розалина с Анастасией невольно залюбовались чудесным видом. Река, в обрамлении золотого узора, струилась медленно и величественно, неся свои воды. Берега, покрытые ковром серебряных, красных, желтых листьев были похожи на мягкую перину, манящую прилечь и забыться в сказочном сне. Снова наступила осень.

- Когда пройдет зима и потеплеет – сказала Розалина, с размаха прыгая в сугроб из шуршащих листьев – Мы будем купаться, это так здорово!

- Но я не умею плавать – Настя сокрушенно пожала плечами.

Вынырнув из листьев, Розалина состроила гримасу:

- И за что мне это наказание, наверное, это мой рок, как ты говоришь – фыркнула она, но внезапно изменилась в лице и воскликнула – А вот и еще одна неженка идет. Эльза! – замахала рукой Розалина красивой девушке, спускавшейся с холма.

Анастасия, заслонив лицо от солнца рукой, молча наблюдала, как грациозно и неспеша, к ним подошла молодая светловолосая девушка. Ее волосы блестели на солнце, отливая платиной. Их серебряный блеск, казалось, был готов затмить все вокруг.

- Настя! – Розалина вышла вперед – Я хочу познакомить тебя с Эльзой. С моим самым верным другом.

Анастасия, несколько смутившись прямолинейностью сестры, скромно потупив голову, подошла к девушке, с ее точки зрения, с божественной красотой:

- Мне очень приятно. Розалина не раз рассказывала о тебе. Я рада, что смогла познакомиться…

Но Эльза даже не подумала дослушать учтивую речь. Ни минуты не мешкая, она заключила Настю в крепкие объятия, расцеловала в обе щеки и отпустив проговорила:

- Я так рада! Ты даже не представляешь, сколько мы говорили о тебе. Розалина ведь считала тебя погибшей. Хвала Господу, ты жива! И это чудесно!

Настя, совсем смутившись замялась, и опустив руки тихонько стояла не зная, что и сказать.

- Вот и чудесно! – воскликнула Розалина.

Взяв девушек под руки, она повела их к реке. Ее чувству восторга не было границ. Два самых дорогих ей человека были рядом, но все же…

- Знаешь, Настя, твоя сестра удивительный человек – поняв смятение Анастасии и полное отсутствие желания у Розалины понять это, вмешалась Эльза – Она рассказывала о своем пленении?

- Нет – прошептала Настя.

- Ну, конечно же – фыркнула Эльза, хитро взглянув на подругу – Зачем говорить о своих подвигах.

- Хватит – резко оборвала Розалина, но вдруг, смягчившись, улыбнулась – Настоящий подвиг совершила моя сестра, решившись покинуть мать-настоятельницу и приехать к нам.

- Неужели?! – Эльза недоуменно уставилась на Анастасию.

- Все было совсем не так – возразила та – Если бы не Розалина, я бы не когда не осмелилась…

- Вот в это охотно верю – лукаво сверкнув глазами, сказала Эльза.

- Но я жила так замкнуто, может вы расскажите мне о сестре – попросила Настя, посмотрев своими оленьими глазами на Эльзу – А то она не хочет…

- Конечно, почему нет.

И не смотря на все протесты Розалины, Эльза взялась за повествование. Иногда скромность Розалины давала о себе знать, и пытаясь успокоить, вдруг, разбушевавшуюся Эльзу, она старалась прекратить рассказ. Но, к сожалению, Эльза не желала внимать голосу разума и продолжала расписывать Розалину на все лады. В конечном итоге, потерявшая терпение Розалина, принялась обсыпать подругу и сестру осенней листвой, заставляя их визжать и смеяться.

Розалине хотелось пройти в свою комнату не заметно, но из этого ничего не вышло. Уже в сенцах ее увидела служанка и оповестила об этом весь дом. Оказалось, что Демьян Тимофеевич давно разыскивает племянницу и очень сердит. Анастасия вопросительно взглянула на сестру, но та лишь пожала плечами.

- Ничего, такое часто бывает – и прошла к кабинету дядя.

- Садись – услышала Розалина властный голос, едва успев переступить порог.

- Что случилось? – спросила Розалина, пододвигая к себе стул.

- Ты помнишь наш разговор по поводу твоего обручения? – немного помолчав, спросил Демьян Тимофеевич.

Невольно напрягшись, Розалина посмотрела на дядю. За последними событиями, она совсем забыла об обручении и неизвестном женихе. Прекрасные глаза потемнели, взгляд стал суровым.

- Я помню, дядя, но это невозможно – стараясь сохранять спокойствие, проговорила Розалина.

- Что значит невозможно? Мне казалось, мы все выяснили – Демьян Тимофеевич уставился на Розалину – Он хороший человек, боярин, богат, знатен и умен. Что еще надо? Ты полюбишь его, я уверен.

- Нет! – стул с грохотом упал на деревянный пол, как только Розалина вскочила.

Демьян Тимофеевич поднялся вслед за племянницей, и грозно нависая над ней, четко сказал:

- Да! Я дал слово и оно нерушимо! Мне надоели твои детские глупости! Ты выйдешь замуж, как только приедет твой жених!

Розалина гневно тряхнула головой:

- Я люблю другого, дядя. И не за кого кроме него не выйду, лучше смерть.

Лицо Демьяна Тимофеевич побагровело от гнева, глаза бешено сверкали, ноздри раздувались. Схватив Розалину за руку, он потащил ее из кабинета, крича во всю силу своей глотки.

- Другого! Я тебе покажу другого! Под замок, до свадьбы, на хлеб и воду!

Расверяпевший Демьян Тимофеевич потащил упирающуюся Розалину в ее светлицу. Затолкав племянницу в комнату он, стоя на пороге прорычал:

- Ты выйдешь замуж за боярина…

Но Розалина была зла ничуть не меньше. Глаза метали молнии, коса расплелась и теперь волосы в беспорядке были разбросаны по плечам, руки сжаты в кулаки.

- Не желаю ничего знать! – прокричала она дяде в лицо – Можете запереть меня, но, клянусь, я не выйду замуж, будь я проклята!

И тут Розалина захлопнула дверь, прямо перед носом у дяди, от чего тому пришлось резко отскочить, что бы не получить по носу.

- О, Господь всемогущий! – провозгласил дядя, думая про себя, что не мешало бы Друбичу поскорее вернуться и освободить его от столь утомительных попыток образумить Розалину.

Заперев светлицу Розалины, он размашистым шагом спустился в гостевую, что бы там, за чарочкой, другой, успокоить разбушевавшиеся нервы.

А в это время Анастасия, с ужасом наблюдавшая за всем через щелку, чуть приоткрыв свою дверь, наконец, отважилась выйти в коридор и подойдя к двери Розалины, тихонько постучала.

**29. Что делать?**

Розалина прикусила губу, чтобы не завыть. Ею обуревала ярость. Да, что же это такое? Что это вдруг нашло на дядю? Надо же было найтись этому жениху не вовремя. И где теперь Дмитрий, когда приедет?

Розалина заметалась по комнате, в гневе заламывая руки. Волосы, рассыпанные по плечам, взлетали от каждого резкого движения, струясь словно змеи.

Подвижный ум Розалины лихорадочно искал решения, появившейся задачи. Что же делать? А ведь выход есть. Она сделает то, что задумала еще тогда, когда ждала Дмитрия, а дядя завел разговор о женидьбе. Она отправиться к Дмитрию, а Владимир ей поможет, другого пути нет. Только как сообщить Владимиру о том, что ей нужна его помощь.

Розалина обдумывала эту проблему, когда услышала слабый стук. Мгновенно подбежав к ней, она прислонилась и спросила:

- Кто там?

- Это я, Анастасия. Как ты, Розалина? Что же теперь делать?

- Настя, слава богу! Ты должна мне помочь. У меня есть одна задумка – торопясь заговорила Розалина.

- Но, что же будет? – спросила тревожным шепотом Настя – Дядя так зол, что я боюсь даже подойти к нему.

- Не волнуйся – успокоила Розалина – Он отходчив, к тому же злится он на меня, а не на тебя. Но слушай, я сейчас напишу письмо, а ты должна отдать его Эльзе.

- Но как? Как я найду его?

- Не бойся. Скажешь дядя, что хочешь прокатиться, а кучер сам отвезет тебя туда куда надо. Терем Эльзы стоит чуть в стороне, у холма, ты не сможешь заблудиться.

- А письмо?

- Приходи, как только договоришься с дядей о прогулке – отозвалась Розалина. Отойдя от двери, она села за стол и принялась писать послание Эльзе.

Розалина просила Эльзу срочно найти Владимира, сделать необходимые приготовления, снарядить коней, провизию, так как она, Розалина отправляется в Нижний Новгород на поиски Дмитрия. Все должно соблюдаться в строжайшей тайне. Ждать ее следует на городской дороге, следующей ночью.

Запечатав письмо, Розалина принялась ждать Анастасию.

Легкий стук в дверь, известил Розалину о приходе сестры. Подбежав к двери, Розалина прислушалась.

- Это я, Розалина. Дядюшка отпустил меня. Повозка ждет во дворе. А кучер не скажет, куда я ездила?

- Если и скажет, ничего. Главное отдай письмо Эльзе.

С этими словами, Розалина подсунула под дверь скрепленный сургучом конверт. С грустью она слушала удаляющиеся шаги Насти, молясь про себя, что бы все было хорошо.

- Куда едем, барышня? – осведомился кучер, посматривая на Анастасию из-за плеча.

- К тому дальнему терему – ответила Настя, поплотнее закутываясь в мантию, подбитую мехом.

- А-а-а – протянул кучер – К боярыне Эльзе.

И стегнув лошадей, тронулся в путь, понукая и подстегивая коней. Проезжая по дороге, ведущей к терему Эльзы, Анастасия с интересом смотрела по сторонам. Мимо проносились узорчатые терема бояр и купцов. Чуть дальше, за ними избы ремесленников, посадских, а еще дальше избушки крестьян.

Анастасию всегда удивляло умение мастеровых, без инструментов, с помощью одного топора, вырезать из дерева узоры несравнимые по своей красоте ни с чем. Каждая завитушка, каждая птичка или листик были настоящим произведением искусства.

Съехав с дороги, повозка покатилась по золотистой степи, колыхающейся уже пожелтевшей травой. Редкие березки, обрядились в осенний наряд, шелестя листвой, казалось, шептали о приближающейся зиме.

Анастасию проводили по высокой лестнице в богато обставленные покои. Несколько минут спустя, туда вбежала Эльза, в развевающемся парчовом платье, расшитом бисером. Волосы были распущенны и придерживаемые лишь золотым очельем, мягкими прядями струились по спине.

- Что случилось, Настя? – Эльза обнимая девушку повела ее к креслу и усадив снова спросила – Ты чем-то встревожена? Где Розалина?

- Ох, Эльза, что у нас было, что было, даже и не знаю как сказать.

- Ну, начни с чего-нибудь – попросила Эльза.

- Дядя снова заговорил с Розалиной о замужестве. Они сильно поругались. Я думала, Эльза, что он побьет ее.

- Ну, это врятли – скептически отозвалась Эльза, но все же озабоченность в ее взгляде не укрылась от Насти.

- А потом дядя потащил Розалину в комнату, что бы там запереть до приезда жениха. А Розалина так хлопнула дверью, что чуть не пришибла его – Анастасия драматически всплеснула руками и потешно округлила глаза, стараясь донести до Эльзы весь ужас произошедшего.

Видя неподдельный страх девушки, Эльза постаралась скрыть усмешку. За годы дружбы с Розалиной, она давно привыкла к подобным стычкам той с дядей.

- Ничего, это случалось и раньше, но все обходилось – медленно проговорила она – Но почему ты тут? Розалина прислала тебя?

- Да, она прислала письмо – Анастасия протянула запечатанный конверт.

- Что же ты молчала! – Эльза нетерпеливо вырвала письмо и вскрыв его принялась читать.

Анастасия, внимательно наблюдая за Эльзой, видела, как постепенно возрастает озабоченность подруги Розалины.

Прочитав письмо, Эльза несколько минут сидела молча, обдумывая сложившиеся положение. Она не была согласна с подругой, но отказать ей в помощи тоже не могла.

Резко встав, Эльза сказала, смотря на Настю:

- Ну что ж, времени у нас мало. Отправляйся домой и скажи Розалине, что я все сделаю.

- Но что, что она задумала? – взмолилась Анастасия.

- Бежать – просто ответила Эльза и поспешила объяснить, взглянув на лицо Насти – Она поедет в Нижний Новгород, искать своего любимого, с ней будет его лучший друг и помощник.

- Но это так опасно! – воскликнула Анастасия.

- Будем молиться за них и надеяться на удачу.

Проводив Настю, Эльза приказала закладывать лошадей и немедля отправилась к зданию старейшин, где была размешена на постой дружина.

Послав слугу разыскать Владимира, Эльза вылезла из повозки и нетерпеливо расхаживала около нее, когда появился Владимир.

- Эльза, что случилось?

- О, хорошо, что я нашла вас. Розалине срочно нужна ваша помощь.

- Но в чем? – Владимир взял Эльзу под руку и отведя в сторону посмотрел на нее, встревоженным взглядом.

- Розалина поругалась с дядей. Он снова заговорил о женидьбе, а когда она отказалась , запер в светлице – быстро проговорила Эльза и переведя дух, продолжила более спокойно – Розалина решила бежать и отправиться в Нижний Новгород, разыскать там Дмитрия.

- Да? – Владимир задумчиво провел по аккуратно подстриженной бородке – Но как она сбежит, если заперта?

- О! За это не стоит беспокоиться. Розалина не раз сбегала от дяди, и тот даже не догадывался об этом. Она просила ждать ее на городской дороге следующей ночью. Вы сможете сопровождать ее?

Взглянув на Эльзу, столь милую в желании помочь подруге, Владимир смягчился. Взгляд его черных глаз потеплел, и взяв Эльзу за плечи, он внимательно посмотрел ей в лицо.

- Не беспокойтесь, я все устрою. Конечно же, я помогу Розалине, только улажу кое-какие дела.

- Я рада, что у Дмитрия с Розалиной есть такой друг – страстно сказала Эльза.

- Да, есть – задумчиво проговорил Владимир.

- Я найду лошадь для Розалины и соберу немного еды в дорогу – сказала она.

- Я буду очень признателен – ответил Владимир – А сейчас вам пора, скоро стемнеет, а завтра так много дел.

Согласно кивнув, Эльза влезла в повозку и приказала кучеру трогать. Мысли ее были заняты предстоящим побегом Розалины. Хорошо. Что с ней будет Владимир. Благородный витязь будет надежной защитой. Неплохо было бы, если бы Розалину сопровождало больше людей, но что делать, видно другого выхода нет.

В это время Розалина ругалась с Марфой, пришедшей, чтобы принести пленнице кусок черного хлеба, да кувшин воды.

- Разве можно так себя вести? Вы же барышня, боярская дочь! – сокрушалась Марфа.

- Я ничего не сделала – сердито отвечала Розалина.

- Демьян Тимофеевич, да продляться его годы, благодетель наш, нашел вам жениха, давно пора, я в ваши годы уже ребеночка под сердцем носила – не унималась Марфа.

- Отстань, не выйду я замуж без любви!

Но на Марфу снизошло вдохновение и продолжая оправлять перину, она заявила:

- А кто знает, что такое любовь? Не даром люди говорят «Стерпится-слюбится». А ваш то жених, богат, знатен, что еще надо?

- Знать кто он, для начала – разозлилась Розалина.

- Вот и спросили бы по доброму дядюшку, авось и скажет – предложила Марфа.

Розалина грустно посмотрела в окно, наблюдая, как сгущаются сумерки, как зажигаются на небе первые звезды.

- Зачем, Марфа? У меня уже есть любимый и никому другому я принадлежать не буду.

- Господь с вами, госпожа Розалина. Что вы такое говорите? Уж не удумали ли вы чего, руки на себя наложить хотите?

Марфа перепугано посмотрела на Розалину, от чего та невольно улыбнулась:

- Нет, Марфа не волнуйся.

Облегченно вздохнув, Марфа продолжила свои разглагольствования:

- Вот и славно, вот и ладно. Ничего, время все лечит, приедет ваш жених и все образуется.

- Хватит, Марфа – снова вспылила Розалина – Я ничего не хочу слышать не о каких женихах, пусть дядюшка сам выходит за них замуж, а я не буду и все тут!

И гневно топнув ножкой, Розалина отвернулась от Марфы.

- И все же поговорили бы вы с дядюшкой. А то разве дело старшим перечить, вы бы лаской, знаете как, ласковая телятка двух маток сосет.

- Сосет значит – Розалина скривила гримасу – Послушай, Марфа, я устала слушать твою болтовню. Поесть ты мне принесла, постель поправила, все, можешь идти.

- Но я же только добра вам желаю – обиделась Марфа.

- Ты пожелаешь мне добра гораздо больше, если оставишь в покое! – фыркнула Розалина.

Сердито поджав губы, Марфа направилась к двери и как только она вышла, Розалина услышала звук задвигаемого засова.

Ухмыльнувшись, Розалина посмотрела на окно. Светлица Розалины находилась на третьем этаже, но рядом росла совершенно потрясающая, развесистая яблоня, не раз выручавшая Розалину в трудную минуту.

**30. Разлука.**

Всю ночь Эльза спала неспокойно, ворочалась, часто просыпалась, а потом по долгу не могла заснуть. Как только забрезжил рассвет, Эльза вылезла из теплой постели, и наскоро умывшись холодной водой, быстро оделась.

Спустившись вниз, Эльза отправилась в конюшню, зная, что именно там она сможет найти Арсения.

Молодой человек действительно был там. Его страсть к лошадям была просто невероятной. Работая управляющим у матушки Эльзы, он мог сколько угодно времени проводить в барских конюшнях, чем и беззастенчиво пользовался.

В этот раз Эльза застала его за чисткой вороного жеребца недавно привезенного с чужедальних земель.

- Арсений, я искала тебя! – Эльза бросилась к любимому.

Юноша поднял голову, и его лицо осветила улыбка. Отряхнув руки, он заключил Эльзу в объятия. Губы Арсения нашли нежные губы Эльзы и слились в поцелуе.

- Любимая, что ты тут делаешь, так рано? – все еще не отпуская Эльзу, спросил Арсений.

- Розалине нужна наша помощь – сказала Эльза – Она отправляется в Нижний Новгород искать Дмитрия и ей нужен конь.

- Но разве она не может дождаться Друбича здесь? Как она поедет одна? – Арсений недоуменно посмотрел на Эльзу.

- Розалина будет не одна, ее будет сопровождать Владимир. К тому же ее дядя вознамерился, во что бы то не стало, выдать ее замуж и причем в ближайшее время.

- Не очень приятный поворот, но чем же мы можем сделать для нее?

- Розалине нужна лошадь. Все должно быть тайно, чтобы дядя не смог ей помешать, поэтому взять в его конюшне коня она не может.

- Да уж, лошадь трудно вывести незаметно – проговорил Арсений и тут же внимательно посмотрел на Эльзу – Ты хочешь, что бы я нашел ей коня?

- Ну конечно же – ответила Эльза.

- Это не просто, но вот этот жеребец – Арсений показал на коня, которого только что чистил – Он недавно куплен и я еще не успел показать его твоей матушке, надеюсь, мне удасться скрывать какое-то время его существование, но не очень долго.

- Но Розалина лишь встретится с Дмитрием. Они вместе вернуться и Друбич решит вопрос с дядей Розалины, но если что, то я скажу матушке, что сама одолжила коня Розалине – предложила Эльза.

- Что ж вечером я жду тебя здесь. Им понадобиться провизия.

- Да, я соберу все необходимое…

Но договорить Эльза уже не смогла, погрузившись в сладостную негу страстного поцелуя.

Неслышно ступая по пожухлой траве, мужчина продвигался вперед сквозь кустарник, ловко словно кошка.

Достигнув небольшой поляны, он остановился и внимательно прислушался. Вскоре до него донесся звук приближающихся шагов. И вот на поляну вышел еще один мужчина, долговязый, с совершенно несуразной фигурой.

- Ты звал меня? – резко спросил он – Я тут. Что намерен делать, опять набросишься на меня, как взбесившийся кабан?

- Успокойся, Леонид, ты сам виноват – отрезал мужчина, пришедший первым – Я предупреждал, что бы ты не смел трогать Розалину. Скажи спасибо, что я не убил тебя.

- Ты обещал помочь мне с Эльзой. Но пока ничего не сделал, решаешь только свои проблемы – Леонид гневно уставился на собеседника, стоящего в непринужденной позе, уверенного в себе человека.

- Как раз за этим я и позвал тебя – отозвался мужчина – Я уезжаю вместе с Розалиной. Теперь дорога свободна и ты можешь начинать объезжать свою лошадку.

- Уезжаешь, но куда? – Леонид заинтересованно посмотрел на красивого мужчину, с волосами черными, как смоль.

- Это не твое дело. Но мой тебе совет. Встреться с матушкой Эльзы и попроси руки Эльзы. Конечно, Эльза будет против, но постарайся убедить ее мать в том, что ты надежная защита и опора ее дочери. И еще, этот нищий воздыхатель Эльзы. Кажется, она испытывает к нему нежные чувства, но он беден, сыграй на этом, если понадобиться надави на него. Чувство благородства не позволить ему вернуть Эльзу к бедной жизни.

- Откуда ты все это знаешь? – спросил Леонид, в тайне злясь, но понимая, что советы его сообщника не лишены здравого смысла.

- Просто я умен, в отличии от тебя – перебил мужчина, откинув со лба непокорные волосы.

- Да уж, очень умно было красть Розалину и отвозить ее к этому толстому татарину – Леонид ехидно ухмыльнулся.

В мгновение ока мужчина оказался около Леонида, и схватив его за горло сжал с невероятной силой.

- Не смей мне указывать, что делать! И ни когда, ни где, ни упоминай об этом! Ты понял меня, Леонид?!

Явная угроза, прозвучавшая в голосе мужчины, заставила Леонида содрогнуться. Хрипящим голосом он смог проговорить только одно слово:

- Да…

Отшвырнув от себя Леонида, словно тот был пушинкой, мужчина, гордо вскинув голову, отправился прочь с поляны.

Леонид поднялся на ноги и посмотрел вслед удаляющейся фигуре. И хотя он нуждался в покровительстве своего нового знакомого, но тот до смерти пугал его своей дикой яростью и непоколебимостью достигнуть желаемого. Леонид не сомневался, что этот человек пройдет по трупам для достижения своей цели.

Проведя взаперти целый день, Розалина успела собрать небольшой узелок со своими вещами. День проходил медленно, и девушка совсем извелась в ожидании сумерок. Но как только солнце скрылось за горизонтом, Розалина обрела свою прежнюю активность и уверенность.

Настя, пришедшая проститься с сестрой, была необычайно удивленна возбужденным состоянием Розалины.

- Что же скажет дядя? – тревожно спросила она.

- Ничего. Эльза все ему объяснит. Лучше будет, если он не узнает, что ты замешана в этом.

И Розалина крепко обняла Анастасию, заливающуюся слезами.

Оставшись одна, Розалина, грустно вздохнув, достала шкатулку с драгоценностями. Выбрав несколько из них, она сложила их в дорожную сумку. Последние приготовления были закончены и Розалина, облачившись в мужской костюм, специально припасенный ею, перекинув сумку через плечо, подошла к окну.

Внимательно прислушавшись, она, словно кошка, ловко выскользнула наружу и перебралась на ветку дерева. Установив равновесие, Розалина стала спускаться вниз. Сумка немного мешала, но все же, вскоре она справилась с этой задачей.

Мгновенно Розалина пересекла расстояние до ворот и сквозь калитку выбралась на улицу. Теперь путь был свободен, и одинокая фигура Розалины поспешила по утоптанной и укатанной дороге. Путь ей освещали луна и звезды.

Восходящее солнце слепило яркими лучами. Поля, лес и даже дорога приобрели какой-то особенный красноватый оттенок. За горизонтом полыхало пламя восходящего солнца, ярким заревом освещая все вокруг. Длинные сказочные тени тянулись от деревьев и кустарника.

Выйдя на дорогу, Розалина сразу увидела стоящие у обочины фигуры. Подойдя ближе, она без труда узнала Эльзу, Арсения и Владимира. Помахав им рукой, Розалина ускорила шаг.

- Розалина! – Эльза шагнула вперед и сердечно обняла подругу.

- Это не навсегда. Я вернусь – пообещала Розалина.

- Я буду ждать – Эльза поцеловала Розалину в обе щеки и чуть помедлив, перекрестила – Да хранит тебя бог!

Розалина благодарно улыбнулась.

- Удачного вам пути – вмешался Арсений – Конь норовистый, Розалина. Его недавно купили, но другого сложно было достать.

- Ну что ты, я умею обращаться с лошадьми, померь мне – Розалина пожала Арсению руки – Спасибо.

- Будь осторожна – голубые глаза юноши смотрели тревожно.

Подошедший Владимир, взял у Розалины ее дорожную сумку, накинул на плечи Розалины красивый голубой плащ.

- Холодно сейчас. Давай, прощайся. Пора ехать, Розалина – сказал он.

- Да, верно – робко улыбнувшись, Розалина снова повернулась к Эльзе – Объясни все дяде. Он будет скучать по мне, я знаю. Скажи, что я люблю его, как отца.

- Все скажу, не волнуйся – уверила Эльза.

Вскочив на коня, Розалина поспешила прочь по дороге. Она заметила, что по ее лицу стекают струйки слез, горячих и чуть соленоватых.

«Прощайте, прощайте, но я вернусь. Обязательно вернусь, только ждите меня» - призвала Розалина в мыслях, и поплотней закутавшись в плащ, пришпорила коня.

Эльза долго стояла, провожая глазами удаляющиеся силуэты, пока они не скрылись в утреннем тумане. Возвращаясь домой, она плакала на плече у Арсения. Смутная тревога теребила сердце. Эльзе показалось, что над прекрасным ликом Розалины, нависла какая-то тень, все во лишь мгновение, но Эльза испугалась.

По утру, она прибыла в дом боярина Трубицкого, чтобы встретиться с Демьян Тимофеевичем и исполнить обещание, данное Розалине.

КОНЕЦ