**Безвременье.**

Ледяной снег шел вперемежку с моросящим дождем. В лесу было тихо, только поскрипывали от ветра деревья, да слышались шаги. Сильный порыв ветра, кружась безумным вихрем, ворвался в лесную чащу навстречу человеку, сорвав с того серый плащ. Безымянный странник, согнутый в три погибели плелся по размытой от непогоды тропе. Мужчина пытался не обращать внимания на боль в боку. Он умирал, и понимание этого, тяжким грузом ложилось на его обессиленные плечи. Капли крови стекали со лба на землю, смешиваясь с грязным снегом. Зрение уже начало подводить: все казалось нереальным, затянутым легкой дымкой тумана. Мысли путались в голове: ему казалось, что мир вокруг кружится и сотрясается от тяжелых ударов, словно могучий кузнец бьет молотом по наковальне.

 В ушах все еще звенела музыка прошедшей сечи. По привычке, человек без имени остановился в попытке прислушаться и оглядеться. Никого. Ни звука. Ни одного проклятого звука. Днем ранее, тишина казалась ему раздражающей назойливой мухой. Сейчас же, он находил её таинственное и сладостное проявление прекрасным. Не прекращающиеся звуки битвы: звон стали, стоны умирающих людей, и крики убивающих – весь этот хаос будоражил кровь, вводил в экстаз, но теперь …

Все зря. Все кого он знал и ненавидел, погибли в той битве, а он как трус бежал с поля боя. Что еще ему оставалось? Силы противника разбили гарнизон всего за несколько часов: кто-то должен был стать трусом…

Человек опустился на колени рядом с огромным валуном поросшим зеленым мхом. Мир снова замерцал от его движений. *Было ли это реальным или все происходящее с ним – порождение умирающего разума?*

Мужчина вытер слезы рукавом рубашки, положил руку на рану, чтобы остановить кровь. Только об этом мог думать погибающий. Стараясь не смотреть на растекающуюся красную реку под ногами, человек снял рубашку, и из последних сил, дрожащими от усталости руками, разорвал её на лоскуты. Наспех, перевязав рану, он попытался подняться, но споткнулся и упал в размытую от дождя грязевую лужу. Он стонал, переворачиваясь и задыхаясь. Кровь продолжала сочиться сквозь рану. Голова закружилась, последние проблески света, растворялись во всепоглощающем тумане.

Нечто приближалось к нему с севера, скользящей походкой, словно бы не касаясь земли.

Тень оказалась Смертью. Мрачная и угрюмая Мастерица Погибели, победительница всех битв, шла, пригнувшись - внимательно изучая местность. Человек затаил дыхание, собрав остаток своих сил в кулаке – крепче сжав рукоять меча.

- Я вижу тебя, бегущий от боя. – Её безжизненный голос, лишенный всяческих эмоций, презренным эхом откликнулся в дебрях опустевшего леса. – Среди убитых мною людей, наверняка были твои друзья, Человек. Мне жаль. Пусть их души найдут мир. – Сказав это, Смерть вздохнула и сложила ладони крест - накрест, слегка поклонившись.

- Тебе жаль? Ты чудовище, лишенное сострадания! Моя семья! О них ты подумала? Теперь я их никогда не увижу, а они даже не смогут похоронить меня достойно моему величию! - Ком подступал к горлу Человека, ему было тяжело говорить и еще тяжелее вспоминать события минувшей жизни. – Будь ты проклята! Пусть ниспошлет *Создатель* истинное воздаяние на головы моих врагов! Погуби их всех, как погубила меня!

Смерть язвительно ухмыльнулась.

- Лишена ли я сострадания? Тобой позабыты и Бог и Любовь. Глупец, вспомни, как жена твоя со слезами на глазах молила тебя остаться, отказаться от войны. Но нет, ты хотел лишь думать о славе и ратных подвигах, что делают из мужчин Зверей… – Смерть пристально смотрела в глаза человека, а затем кивнула в знак согласия с чем-то понятным только ей. – Твоя судьба ясна мне: бесчестие смывается лишь кровью. Я обращаю тебя и твой мир в пепел…

Сказав это и исполнив свой долг - она ушла, а он по-прежнему лежал в грязевой яме, смотря ей вслед, покуда краски мира не потускнели, отдавшись безумию серого ветра, бушующим вихрем проносящегося где-то в лесной глуши.