Когда Евпраксии Всеволодовне испол­нилось одиннадцать годиков, с той стороны, где прячется солнце и откуда вечно дует, будто из гнилого угла, приехали сваты просить дочь великого князя Киевского за государя Нордмарки. Прислала их из Неметчины тетка Ода, вдовица прежнего князя, вместе со сладким письмом, полным просьб о по­дарках. Апракса к тому времени сильно вытянулась и гнулась, как былинка на ветру; бледное личико в веснушках, волосы на голове, как пламя. Наизусть знала Псалтырь, бойко читала по-славянски и по-гречески.

 Сваты — как снег на голову. Зашушукались, заволновались няньки в теремах: еще князь-отец ни «да» ни «нет» не сказал, а глупые бабы рядят, кому на чужбину со старшей княжной ехать, кому в Киеве оставаться с младшей. Апрак­са от страха обмирает: выдадут, как пить дать, выдадут за Змея Горыныча, от дома родного оторвут, на чужбину увезут! А Катька от пряника отказывается, ревет: хочу замуж!

 Однажды велели Апраксе одеться понаряднее, как в церковь, и повели на поло­вину батюшки-великого князя, туда, где обычно гремят пиры и боярские советы. У дев­чонки холодели руки-ноги; если бы не мамки, того и гляди, грохнулась бы на пол. Как вошла, сразу заметила, несмотря на многолюдство, несколько иноземцев в латинских одеждах — ражие, угрюмые молод­цы. А впереди, в красной мантии, с алмазным крестом на груди — ере­тический епископ. Закрыла глаза, пошатнулась — мамки-няньки под руки подхватили, домчали ее до родительских ног и там обрушили.

 Князь-отец что-то говорил по-латыни епископу — ладно, спокойно, с приветливой улыбкой, а дочь его , стоя на коленях у отцовских ног, лязгала зубами

— Вот тебе, дочка, жених, — по-русски обратился к ней батюш­кА, поднимая княжну. — Будешь ты государыней в немецкой земле Нордмарка, где живет братец твой Ярослав Святославич с матушкой своей Одой. Не одна будешь, с родственниками. Станешь Киеву помогать мир на западном рубеже удерживать. А это их епископ, Бурхарт, с ним и поедешь к жениху.

 Страшно расплылся в глазах алмазный крест, красной горой надвинулась мантия епископа. Иноземные молодцы кланяются, а глаза у всех злые.