**s17. 01. 2008р. Книга друга.**

**Скіпетр безмежної влади.**

 **1**

**Нижня Сулерія, вже давно стала тісною для злого чаклуна Бахтара. Він створив зілля, за допомогою якого, навіть найдобріших істот, міг перетворити на страшних монстрів. Місцина, де він мешкав, вже не вміщала Бахтарової армії і вона почала нищіти сама себе. Монстри вбивали один одного, за кусок м’яса і місце під сонцем. Створіння зла, прагнули вирватись за чарівні кордони, до Сулерії, так само як і їхній творець. Та як Бахтар не намагався, в нього нічого не виходило. Чарівники Білої магії не марно доклали зусиль, і надійно замкнули його. Та вони забули про того, через кого Бахтар і перейшов на бік темряви. Вони забули про Магру. Магра пообіцяла, за служіння собі, чарівнику Бахтару безсмертя, і виконала свою обіцянку. Та безсмертя не приносить втіхи, якщо живеш у неволі. За довгі роки ув’язнення, Бахтар, наче і сам, перетворився на потвору. В його голові, не було іншої думки, як тільки про помсту. Про помсту всім, хто як йому здавалося, винен у його сучасному становищі, а перш за все Крахуну, колишньому другові, і чарівникові Сулерії. Одного разу, коли у чаклуна був черговий напад гніву, і він трощив усе, що потрапляло під руки в його печері, до нього з’явився Темхус, син Магри і володар Світу Мертвих.**

**-- Бачу, що ти, все ще б’єшся головою в стіну, намагаючись вирватись зі своєї в’язниці?— насмішкувато спитав він, у Бахтара.**

**-- В тому, що я знаходжусь тут, є і ваша провина, володарю!— не стримавшись вигукнув чаклун. — Ви перетягли мене на свій бік, і залишили!**

**Та сказавши це, він відразу пожалкував, побачивши, як змінилося від люті, обличчя Темхуса. Та володар Світу Мертвих, опанував свій гнів, і видержавши невелику паузу, сказав:**

**-- Ти, Бахтаре, притримай свого язика, Магра не вибачає таких балачок. Та я їй нічого не перекажу, і навіть допоможу тобі з відси вибратись, якщо ти мені дещо пообіцяєш.**

**-- Що саме я повинен зробити?**

**-- Десь, у Світі Людей, перший з чарівників Білої Магії Вартохар сховав Скіпетр безмежної влади. Він сам створив його для того, щоб об’єднати роз’єднані світи, знову в одне ціле. Досі, він був нам не потрібен, бо не було людини яка б могла ним скористатися. Та до моєї матері Магри, дійшли чутки, що така людина знайшлась. Чарівники Білої магії називають його «обраним», а Орнагул виховує, і навчає його. Так от, ти повинен заволодіти цим скіпетром, в моє ім’я, поки цього не зробив «обраний» .**

**Бахтар розмірковував не довго, він розумів всю складність завдання яке перед ним поставив Темхус, та не став перечити. Йому дуже кортіло вийти на волю, а там що буде, те і буде.**

**-- Я згодний, Володарю, здобути Скіпетр безмежної влади, в ваше ім’я.**

**-- Добре, я чикатиму результату.**

**Син Магри зник. Бахтар знесилено опустився на ослін і замислився. Нехай Темхус і випустить його з Нижньої Сулерії, але як йому потрапити на Планету Людей?**

 **Вже п’ять років навчався Карол у замку Орнагула мистецтву Білої магії. Він навіть не міг уявити, що навчання може бути таким цікавим. Ці роки, пролетіли як одна мить і ось вже перед нами, не шістнадцятирічний хлопчина, яким він сюди прийшов, а майже справжній чоловік. Щоки вкрила перша поросль, а довге завжди розтріпане волосся стягнуте на потилиці чорною, шовковою стрічкою, лише сірі очі залишилися такі ж самі, трохи сумні, трохи насмішкуваті та по юначому щирі. Проникливий, допитливий розум вів Карола по стежці дізнання чарівного світу. Сотні прочитаних книг і монограм, старовинні рукописи і карти, все це усотав у себе, як губка воду, його допитливий розум. Орнагул був щасливий, що не помилився в своєму виборі і серед тисяч претендентів, обрав саме того, кого було потрібно. Йому навіть не доводилося підштовхувати свого десятого учня, до пізнань, він сам доходив до всього, та ще й так швидко, що старий маг лише встигав спостерігати. Хоча багато ще в чому, Карол не обходився без допомоги вчителя і старших учнів. Разом вони створили дивовижну тварину, на вигляд, звичайного коня, але насправді чарівного. По перше, цей кінь вмів літати, а по друге, він розумів людську мову і став вірним другом для Карола. Хлопець був у захваті, від свого крилатого товариша. Не було і дня, щоб вони разом не відправлялись на прогулянку. Сидячи на спині у Капіто ( так хлопець назвав коня), Карол пиряв у небі, над морем і поселенням моряків. Люди в містечку, вже звикли до сусідства чарівників і майже не звертали на них уваги. Та не лише розумові вправи та чари займали весь час Карола. Він не цурався і фізичних навантажень, не полишав уроки фехтування. Навчання батька не пройшли даремно. Вміння володіти мечем, колись врятувало йому життя і тепер Карол вдосконалював свою майстерність, а Каху, дев’ятий учень Орнагула, допомагав йому в цьому. Звісно, через похилий вік, він не тримав зброї в руках, але з допомогою магії, підіймав мечі в повітря і заставляв хлопця добряче попотіти, відбиваючись від них.**

 **Як не захоплювало хлопця життя в замку чарівників, він не забував про своїх рідних. Карол часто провідував їх і допомагав чим міг. Він пишався, що його здібності приносили людям радість і полегшення в їхній важкій праці. Та насправді щасливим, Карол був лише тоді, коли навіщав найпрекраснішу в світі дівчину, його кохану і ні з ким не зрівняну, Мілену. П’ять років назад молоді люди заручилися і поки хлопець навчався, дівчина вірно його чикала, виконуючи свою обіцянку. Та і як же його не чикати, коли душа сповнена любові, а серденько тріпоче у грудях, мов пташеня в руках, при кожній, хоч і короткій зустрічі. Ось і сьогодні, Міла сиділа біля вікна і вишиваючи бісером весільного паска для коханого і виглядала його. Він обіцяв, що приїде до неї в день свята врожаю, тоді вони вирішать коли відіграють весілля. Орика, мати дівчини, поралась на кухні, щоб достойно зустріти майбутнього зятя. Дівчина хотіла їй допомогти, та вона заперечила:**

**-- Ти, доню, краще піди і подбай про свою зовнішність, в такий день ти, як ніколи, повинна бути привабливою.**

**Мілена не стала сперечатися, але вбирання до свята, не зайняло багато часу і щоб якось зайняти себе, дівчина і сіла до вишивання. Крізь віконне скло, вона бачила, як святково вбрані односельці, ішли в напрямку майдану. Там скоро розпочнуться ігрища і гуляння. Маленька дівчинка, яку вела мама, підняла до неба ручку і на щось показуючи, посміхалася. Мілена відразу здогадалася, кого та крихітка побачила. Карола і його літаючого коня тут добре знали. Та коли він у селищі з’явився у такий спосіб у перше, ото було переполоху! Дівчина вискочила зі своєї кімнати, і поспіхом гукнула до матері:**

**--Карол прилетів!**

**-- Оце так, а в мене ще майже нічого не готове!— сплеснула долонями жінка.**

**Капіто опустився прямо посеред двору, піднявши в повітря стовп куряви. Мілена прикрила рукавом сукні обличчя, а коли опустила руку, то прямо перед собою побачила свого милого.**

**--То ти, на мене вже і дивитись не хочеш?**

**-- А хто ви такий, молодий чоловіче?— весело посміхаючись, спитала вона.**

**-- Отакої! Лише кілька днів не бачились, а мене вже забуто. — хлопець із вдаваним сумом, похилив голову і закрив лице руками.**

**-- Не журись мій дорогенький, я тебе вже пригадала.**

**Мілена лагідно провела тендітними пальчиками по його волоссю. Карол підхопив її на руки і закружляв по подвір’ю. Ось так і застав їх Перус, який щойно увійшов до двору. Батько Міли був на городі, коли побачив Карола і поспішив привітатися з хлопцем.**

**--Нарешті дочекалися! Вітаю, тебе, парубче. Пішли до хати. Доню, веди гостя у покої!**

**-- Ну пішли. — дівчина сором’язливо посміхаючись, потягла хлопця за собою.**

**Цей дім, для нього, був наче рідний, і йому тут завжди було приємно і затишно. Батьки Мілени, до Карола, відносились як до сина, і радо вітали. Чисто прибрана, затишна кімната, зустріла його святково накритим столом. Орика гарно постаралася, щоб не осоромитись перед гостями. Майже одразу за хлопцем і дівчиною, то хати ввалився, всією своєю горою м’язів Мозус, ведучи під руку дружину Марику.**

**-- Здається вже всі в зборі. – вигукнув господар. — Можна і до столу сідати!**

**Ніхто не чикав запрошення двічі, посідали і дружно приступили до трапези. Обід пройшов весело і приємно, за гарною бесідою. Розмовляли про все, про врожай, про погоду, про різні чутки і плітки і вже аж під кінець, настала черга того, за чим всі тут і зібралися. Тобто призначити день весілля.**

**--Я гадаю, що це краще зробити в кінці літа. — вніс свою пропозицію Перус.**

**-- Мабуть, це і справді вдалий час для весілля. — погодився Карол. — За місяць, ми всі встигнемо підготуватися.**

**-- А де буде бенкет? Тут у селищі, чи у замку чарівників? — спитав Мозус.**

**Карол подивився на майбутнього тестя. Перус трохи подумав, і сказав:**

**-- У нас жених чарівник, то і святкуватимемо у чарівному місті. Ти не проти Кароле?**

**-- Ні в якому разі, навіть радий буду.**

**-- А як, Орнагул відноситься до твого одруження?— несподівано запитав Мозус. — Адже, наскільки мені відомо, то ніхто з чарівників, ще не мав дружини.**

**-- Старий трохи стурбований моїм рішенням, та взагалі не проти.**

**Карол злукавив. Не все так просто було, як він хотів показати. Його старший товариш був правий, ще ніхто з чарівників не одружувався. Їхня сила переходила до учнів, після смерті учителя, а не спадково. Батьки Карола, не знали магії, для хлопця це був дар Богів, а якщо у Мілени буде дитина від нього, то маля, вже від народження буде чародієм, а це небезпечно, в першу чергу, для самої дитини. Так пояснив йому Орнагул. Та про яку саме небезпеку ішлось, не сказав.**

**Після обіду, хлопець і дівчина, вирішили сходити на майдан і трохи розважитись зі своїми однолітками. Карол обережно підтримував свою милу під руку, і шипотів їй на вушко, приємні слова. Наречені ніжно посміхалися один одному. Та не пройшли вони і половини шляху, як Карол, несподівано зупинився і застиг на місті. В голові у нього, трохи запаморочилось, він навіть зблід.**

**--Що з тобою?— стурбовано запитала Міла.**

**-- Орнагул використовує телепатію, коли хоче повідомити щось термінове. Та від такого спілкування мені робиться зле. Та не хвилюйся. Мабуть у замку сталося щось непередбачуване, мені потрібно туди негайно повернутися.**

 **Мілену ця звістка засмутила, дівчина не хотіла, так скоро, прощатися з коханим. Та нічого не поробиш, і вона, вдавано - безтурботно сказала:**

 **-- Не турбуйся, я все розумію. Обов’язки перш за все. Я знаю хто в мене наречений. Тому повертайся, і ні про що не хвилюйся. Місяць чекання, ніщо, в порівнянні з п’ятьма роками.**

**Хлопець підійшов до свого коня, і поплескав його по крутій шиї:**

**--Ну що, Капіто, полетимо додому?**

**Тварина, у знак згоди, захитала головою.**

**-- Вибач мені Міленко. Я і гадки не мав, що зустріч наша буде такою короткою. Мені насправді важко з тобою розлучатися. — Карол взяв її обличчя своїми долонями і міцно поцілував у ніжні, соковиті губки. Потім спритно вскочив верхи. Капіто стрілою знявся до неба, і за мить зник за хмарами.**

 **В замку чарівників, дійсно всі були дуже стурбовані. Першим, кого зустрів Карол зайшовши в приміщення, був Каху:**

**-- Кароле, Орнагул чикає на тебе в бібліотеці. — схвильованим голосом, повідомив він хлопця. — Він хоче, негайно, бачити тебе.**

**-- А ти, не знаєш у чому річ?— спитав Карол у Каху, ідучи з ним поряд, до свого наставника.**

**-- Точно не знаю, але учитель отримав повідомлення від Крахуна, з Сулерії. Там щось сталося. Орнагул нам не пояснював, а завалив купою роботи.**

 **Старий чарівник, як завжди, сидів у своєму великому, м’якому кріслі, і гортав якусь книгу. Карол підійшов до нього. Учитель відірвав погляд від сторінки:**

**-- Вибач хлопчику, що заставив тебе повернутися. В Сулерії сталося лихо, вирвався на волю, зі своїм військом монстрів, Бахтар. Крахун не в змозі йому протистояти і звернувся до мене по допомогу. Я вже занадто слабкий, щоб подорожувати, а ти молодий і знаєш вже не мало. Та і з Сулерією ти вже знайомий і з її мешканцями. Мої старші учні шукають те, що тобі знадобиться в цій подорожі.**

**-- Учителю, ти впевнений, що я впораюсь з цим? Наскільки мені відомо, знадобилась сила багатьох чарівників, щоб замкнути Бахтара в Нижній Сулерії. То як ми, з Крахуном у двох, з ним справимось?— спитав, схвильовано, юнак.**

**Ні, він не боявся труднощів і небезпеки, не боявся і самої подорожі між планетами. Карол переживав, що не виправдає довіри і сподівань, свого наставника. Боявся підвести його, у цю відповідальну мить.**

**-- Хлопчику мій, ти себе не до оцінюєш, а це погано. Невпевнену в собі людину, набагато легше перемогти. Ти знаєш майже все, що знаю і я. Просто зараз, ти розгублений, а я вірю в тебе, в твою силу і мудрість. — заспокоїв свого учня, Орнагул.**

**Старий повільно підвівся. Каху, хотів було допомогти йому, та він зупинив його.**

**--Не потрібно мені допомагати. Я в змозі, ще сам рухатись.**

**Старий маг поклав свою висохлу руку на плече хлопця, і зазирнув йому у очі. Він сподівався побачити в них рішучість і відвагу, та хлопець не вмів приховувати своїх почуттів, і тривога в погляді видавала його.**

**--Твій оберіг і кинджал, подарунок Богів Світла і Добра, захистять тебе від злих сил. --- намагався підбадьорити свого учня, наставник.**

**-- Я пам’ятаю про це, учителю, тому ніколи не розлучаюсь з ними. Це, найцінніші мої речі.**

**-- Добре.**

**Старий маг потай зітхнув, і щоб приховати своє хвилювання, озвався до старших учнів:**

**--- Ну що? Знайшли те, що я просив?**

**--- Так, учителю .--- обізвався один з них.**

**Він приніс старовинний свиток, і подав Орнагулу, чарівник узяв його, і уважно прочитав:**

**--- Це саме те, що було потрібно: рецепт зілля, і закляття. Разом, вони перетворюють найзліших істот, на мирних.**

**Орнагул згорнув свиток і тицьнув Каролові у руки:**

**--Ти, там, не кидайся одразу у бій, роздивись спочатку, що і як.**

**-- Добре. Я зроблю все так, як ти кажеш. – хлопець, заспокоююче, посміхнувся до старого.**

**-- А, можна і мені, з хлопцем?— спитав Каху.**

 **Дев’ятому учневі Орнагула було майже вісімдесят років, та він виглядав значно молодшим, і почувався досить добре.**

**--- Можливо, я зможу стати Каролові в пригоді.**

**Карол з вдячністю, глянув на товариша. Старий і хлопець дуже здружилися, і вік першого, не був їм на заваді.**

**-- Ти добре подумав?— спитав учитель.**

**-- Так. Я не хочу відпускати хлопця самого.**

**-- Добре, не заперечую. І мені буде спокійніше. — погодився Орнагул. – Вирушайте разом.**

**Всі, хто не брав участі в мандрівці, вийшли з бібліотеки. Карол узяв до рук сферу переміщення, вона спалахнула яскравим світлом і за мить, хлопець і Каху, вже були в Сулерії. З кожним разом, така мандрівка, вдавалась йому все майстерніше. Навіть Орнагул не зміг би краще.**

**-- Я не міг помилитися. Та здається, ми зовсім не туди потрапили. — розгублено проказав Карол, роздивляючись навколо.**

**Він був вражений побаченим. Колись, квітучий край, перетворився на згарище. Поламані і вивернуті з корінням дерева, витоптані і змішані з багном трави і квіти. З похмурого неба, без упину, лив дрібний, густий дощ. Важкі хмари надійно заховали сонце . Було дуже холодно.**

**-- Ти, не помилився хлопчику. Це зробив Бахтар, зі своїм військом монстрів. — розвіяв сумніви Карола, Каху.**

**-- Що будемо робити? Де шукатимемо Крахуна і його соплемінників?— звернувся за порадою, до товариша, юнак.**

**-- Не знаю, але стоячи на місті, ми ніколи їх не знайдемо.**

**-- Ти, правий. Пішли.**

**Карол рушив у перед. Розмокла земля налипала на черевики, і не давала швидко рухатись. Скоро їхній одяг промок до нитки. Пронизливий, льодяний вітер, пробирав до кісток.**

**-- Як мені набридла ця погода. — пожалівся Карол , Каху. — Мабуть треба щось змінити. Ти мені допоможеш?**

**-- А, що саме, ти хочеш зробити?**

**-- Розігнати хмари, щоб виглянуло сонце. — пояснив юнак.**

**-- В тебе добрі наміри, хлопче, але б я, не став цього робити.**

**-- Це ж чому?**

**-- Поки Крахун, захищав свій народ сам, хмари устеляли все небо, а коли до нього прийшла допомога, вони зникли. Ти розумієш, про що, я кажу?**

**-- Ні.**

**-- Бахтар одразу здогадається, про появу неочікуваних гостей, і щось вигадає, щоб нам нашкодити. Поки він не знає, що ми тут, ми зможемо спокійно шукати місцеве плем’я.**

**-- Каху, каже діло. — несподівано почувся голос Крахуна.**

**Маленький чарівник вийшов із за наполовину обгорілого куща, приязно посміхаючись. Та його очі залишалися сумними.**

**-- Бачите, що наробив цей негідник. Не пожалів нічого, і нікого. Скільки нашого народу полягло, відбиваючись від його потвор, і захищаючи свої домівки.**

**-- Ми співчуваємо, вам. Ти просив про допомогу, ось ми і прийшли.**

**-- Я такий радий вас бачити! – коротун обійняв по черзі своїх гостей. — Вітаю тебе, Каху. Вітаю тебе, Кароле. Можливо разом, ми і впораємось з Бахтаром.**

**-- А де, твоє плем’я?— спитав Каху.**

**-- Я сховав їх у печері. Вони теж чикають на вас, і сподіваються на допомогу.**

**-- А Шутім, теж там. — обережно, ніби боячись отримати погану звістку, запитав Карол.**

**-- З цим, малим все добре. Він трохи поранений, але не серйозно. Ти вже знаєш, що він став батьком?**

**-- Та невже? Оце так новина!—і радо, і здивовано одночасно, вигукнув молодий чарівник.**

**Він вже був щасливий, лише тим, що його приятель живий, а тут ще й така звістка.**

**-- Нам далеко іти?— поцікавився хлопець, у чарівника Сулерії.**

**-- Не дуже. Он до тих скель. — показав рукою Крахун.**

**-- А, Бахтар, знає по ваш сховок?**

**-- Мабуть ще ні, але це не надовго. Він досить швидко підкорює собі наш світ. Кожного дня, цей недолюдок, влаштовує нам якісь капості. То створить пожежу, то повінь, а оце придумав ось таку негоду. Мій народ не звик до холоду. В нас навіть одягу потрібного немає. Гріємось біля багать. Та це мало допомагає. Особливо страждають діти. — зі смутком у голосі, відповів чарівник.**

**-- Де, зараз, Бахтар?— спитав Карол.**

**-- У палаці, який ми з ним побудували. Той що в селищі. Ну, ти знаєш! Тільки от селища, вже не існує. Жодної хати, цілої, не залишилось.**

**Так розмовляючи, три чарівники підійшли до скелі.**

**-- Ну, от і прийшли. — повідомив Крахун.**

**Та кам’яна стіна була глухою, на ній навіть тріщин не було.**

**-- А, де ж вхід?— здивувалися гості.**

**-- Зараз буде. — посміхнувся коротун.**

**Він промовив не хитре закляття і в скелі з’явився прохід.**

**-- Прошу в наш сховок. — пропустив Крахун, друзів у перед.**

**Вузький тунель вів Карола і Каху у глиб гори. Невеликі олійні світильники гарно освітлювали шлях. Під ногами тихо шурхотів гравій. Схованка виглядала досить безпечною, але однаково відчувався страх тих, хто тут ховався. Він наче густий туман огортав новоприбулих з усіх боків, і від цього було трохи моторошно. Крахун дріботів позаду, намагаючись не відставати від своїх високих і довгоногих гостей. Прохід став ширшим і закінчився великим приміщенням, де Карол і Каху, побачили жителів Сулерії. Вони сиділи невеликими групками біля багать, і стиха перемовлялись, наче боялися, що з зовні, їх можуть почути. Місцеві мешканці нагадували дітей, такі ж маленькі і беззахисні. Найвищій з них був заввишки з десятирічну дитину. Сулерійців і справді залишилось не багато, майже одні жінки і діти, бо чоловіки гинули захищаючи їх. Якими ж сміливими потрібно бути, щоб не зважаючи на свій ріст і невеликі сили, протистояти справжнім чудовиськам. Карол захоплювався цими народом. В нього навіть сльози навернулися на очі, від наплинувших на нього почуттів.**

**-- Карол, друзяко!— несподівано почув хлопець голос Шутіма.**

**Чоловічок був зодягнений як і інші поселяни, і якби сам не обізвався, то Карол одразу б його і не впізнав. Коротун біг до нього з розпростертими обіймами, по його широкій посмішці було видно, який він радий бачити свого приятеля. Карол і Шутім по братньому обійнялись, плескаючи один одного по спині, тільки для цього, молодому чарівнику, довелося зігнутись майже навпіл. Він теж був щасливий бачити друга живим і здоровим.**

**-- Пішли, привітаєшся з моєю дружиною. — запропонував Шутім.**

**Слово « дружина», у нього вийшло таким поважним, наче він хотів сказати «королева». По всьому було видно, що він обожнює Шамілю. Карол посміхнувся, почувши це, і слухняно пішов за Шутімом, жестом запрошуючи з собою і Каху. У дальньому кутку печери, розіславши покривала, сиділа маленька жіночка, притискаючи до грудей крихітний згорток, який тихенько попискував.**

**-- Це, мій син Домен. — гордо промовив батько згортка.**

**Шаміля поманила гостей пальчиком, щоб ті нахилились, і показала дитину.**

**-- Яке звучне ім’я у такої маленької людини. — посміхнувся до немовляти юнак. Дитинка ніби відчула сторонню увагу, вона смішно скривилась і заплямкала крихітними губками.**

**-- Ти йому сподобався. — прокоментував поведінку немовляти, Шутім.**

**-- Не будемо його турбувати. — промовив Каху. — Краще пішли побалакаємо про те, що у вас тут робиться.**

**Чарівники і чоловіки племені зібралися до гурту.**

**-- Кароле, Орнагул щось порадив тобі в дорогу?— спитав Крахун. — Що, нам, робити?**

**-- Так. Був знайдений рецепт зілля, який разом з закляттям, може перетворити злу істоту на безпечну і спокійну. — відповів Карол.**

**-- Ану, дай гляну.**

**Карол передав свиток, що йому дав Орнагул. Крахун уважно його передивився, але погляд залишився стурбованим.**

**-- Закляття гарне, та воно мало нам чим допоможе. Хіба , що оборонятись. — сказав чаклун.**

**-- Поясни, що ти маєш на увазі. — попрохав молодий чаклун.**

**-- Ми звичайно зможемо перетворити кілька Бахтарових монстрів на сулеритів, але вони одразу стануть харчем для інших тварей. Та і Бахтар наробить нових, на заміну знищеним. — пояснив Крахун. – Він залишиться не переможеним.**

**-- Тоді давайте перетворімо самого чаклуна, на доброго! – вніс пропозицію Шутім.**

**-- В свитку сказано, що застосовуючи це закляття до людини, потрібно в зілля додати її крові. Та для цього, нам спочатку, треба здолати цю людину, а ми не знаємо як!— майже роздратовано вигукнув чарівник Сулерії.**

**-- Та ти, Крахуне не гарячкуй. Мені здається, Шутім має рацію. – став на захист ідеї коротуна, Каху. — Над цим треба буде ще поміркувати. Та спочатку зваримо зілля і випробуємо його. У вас, тут, знайдуться потрібні складові?**

**-- Знайдуться. — вже спокійно відповів Крахун.**

**-- Ну, тоді до справи.**

 **Помагали, хто чим міг. Принесли казанок і воду, розвели багаття, і робота над створенням зілля закипіла. Каху читав закляття, а Карол і Крахун готували відвар з трав та корінців. Коли Каху дочитав останнє слово , в казан полетів останній пучок трави і вода закипіла. Зілля було приготовлене.**

**-- Як ми, будемо його випробовувати?— запитав у чарівників, Шутім.**

**-- Я тут, над цим, вже трохи розмірковував. — обізвався Карол. — Ми, друже, підемо з тобою удвох. Візьмемо лука і змочені в зіллі стріли, та і підстрелимо котрогось з чудовиськ, і побачимо дію трунку.**

**-- Гарна ідея. Я згоден. — кивнув головою коротун.**

**-- Лише будьте обачні. Тут небезпека чикає вас, на кожному кроці.--- попередив друзів Крахун.**

**-- Не хвилюйся, все буде добре. — запевнив чарівника, Карол.**

**Крахун відкрив для двох сміливців скелю, і друзі вийшли на зовні. Як і раніш, з неба лив дрібний дощ. Похмурий день додавав тривоги в серця мисливців.**

**-- Куди підемо?— спитав молодий чарівник у товариша.**

**-- Он, на той бік скелі. — показав рукою Шутім. — Там менше дерев і чудовиська не захватять нас зненацька, а кущів багато, і ми зможемо там заховатись.**

**-- Це розумний вибір. — погодився Карол.**

**Друзі рушили у напрямку який указав коротун.**

**-- Кароле, а як у тебе справи з Міленою?**

**-- Все добре. Вже призначили дату весілля. Тебе, мій друже, я запрошую разом з Шамілею.**

**-- Дякую. Та не дуже радісний у тебе вираз обличчя. Сталося щось?**

**-- Поки що, ні. Орнагул весь час торочить про майбутню дитину, щось з нею буде не так.**

**-- Так у вас і дитинка скоро буде? Оце так!**

**-- Шутіме, я кажу, в майбутньому. Адже, колись вона повинна з’явитися, якщо ми з Меленою поберемось.**

**-- А, про що саме, каже Орнагул?**

**-- Що малий відніме в мене чарівну силу.**

**-- І все? І що, це трагедія?**

**-- Взагалі то, ні. Тому я і одружуюсь.**

**-- Це добре!— Шутім плеснув друга рукою по спині, і раптом схопив за куртку і потяг за камінь.**

**-- Що сталося?— розгубився Карол, та сам побачив велику пласку голову, що визирала із за кущів.**

**Голова, похитуючись на довгій шиї, повільно поверталася в їхню сторону. Налиті кров’ю очі, шукали нову жертву для поживи. Друзі затаїлися.**

**-- Як будемо діяти?— пошепки спитав Карол.**

**-- Цілься в шию, під нижньою щелепою, там у них, найтонша шкіра. — порадив коротун.**

**Карол прицілився, як зміг, точніше, і вистрілив. Стріла влучила саме туди, куди порадив Шутім. Ящірка мотнула головою, з пащі вирвався оглушливий крик, мисливцям аж вуха позакладало, але вони не зводили з чудовиська очей. Та нічого не відбувалося.**

**-- Можливо однієї стріли мало. Він он який здоровенний. — прошепотів карлик.**

**Карол дістав ще одну стрілу і влучив ящірці в слуховий отвір, тварина знову закричала і хитнувшись всім тілом, рушила в їхньому напрямку. Друзі не на жарт злякалися. Якщо зілля не подіє, їм капець, стріли які в них залишилися, їм не допоможуть. Не дійшовши кілька метрів до своїх образників, чудовисько несподівано зупинилось, по його тілу пробігло зеленкувате сяйво, і ящірка почала зменшуватись просто на очах. За мить, перед друзями, вже стояв маленький сулеріт і безпорадно кліпав вилупкуватими очима, дві стріли, що послав в нього Карол, так і залишились тирчати з голови.**

**-- Треба допомогти малому. — пожалів тварину Карол.**

**Та не встиг він вийти зі схованки, як почув над головою хлопання крил. Велетенський хестур, який мабуть дрімав десь на скелі, почув галас, і вирішив подивитися, що відбувається, і чи немає йому тут, чимось поласувати. Шутім і Карол миттєво попадали на землю, бо лише так і можна від нього сховатися. Крилатий ящур пролетів прямо над ними, обдаючи різким, гидким смородом, він направився до сулеріта. Останній, мабуть не встиг і зрозуміти, що сталося, коли великі і гострі мов ножі кігті, вп’ялись в його тіло. Підхопивши перелякану тваринку, хестур злетів, і потяг її за скелі. Карол випустив стрілу, але було пізно, постріл виявився не точним і не завдав хестурові шкоди.**

**-- Ці тварюки голодні, вони пожерли весь наш скот, скоро почнуть жерти одне одного. — зі злістю в голосі промовив Шутім, і плюнув з досади.**

**-- Ти не переживай так. Головне зілля діє, ми впораємось з ними. Ось тільки потрібно вирішити, як здолати Бахтара.**

**-- Ти мою пропозицію знаєш, напоїти цього гада, чарівним трунком, він і подобрішає, або навіки зникне, що було б, набагато краще.**

**-- А я, і не здогадувався, Шутіме, що ти такий мстивий. Та ти маєш рацію. Мені тут дещо спало на думку, в печері, з друзями, ми це обговоримо.**

**Біля входу до схованки, мисливців очікували Крахун і Каху.**

**-- Ну, як пройшло полювання ? – поцікавився малий чарівник.**

**Він навіть не діждався, коли Карол і Шутім підійдуть поближче, так кортіло взнати результат.**

**-- Все добре, зілля діє. — порадував його відповіддю, Карол.**

**-- Добре! То як будемо діяти надалі?**

**-- У Карола є якийсь план. Та він, поки що, мені нічого не сказав. Каже в печері розповім. —з неприхованою образою в голосі, сказав коротун.**

**-- Ну тоді пішли до гурту, і послухаємо його. — посміхнувся малому, Каху.**

**Поселяни хутко зібрались до гурту, в очікуванні від молодого чаклуна дієвого плану.**

**-- Всі ви, чули пропозицію Шутіма, напоїти Бахтара зіллям. Я з ним згодний.**

**Натовп незадоволено загув. Та хлопець підняв руку, заспокоюючи їх.**

**--Я ще не закінчив. Підемо до палацу в ночі, коли більшість його чудовиськ відпочивають, а бродять лише сторожеві. Ми з ними упораємось. Лише треба стріляти двома, або трьома стрілами одночасно, тоді зілля діє миттєво. Захопимо чаклуна сплячим і скрутимо його. Він дуже амбіційний, і вважає себе в повній безпеці, на цьому ми і зіграємо.**

**Слухачі Карлового виступу, стояли мовчки, обмірковуючи почуте.**

**-- Хлопець каже діло!— обізвався один з поселян. —Я піду з вами і допоможу.**

**-- Я теж піду!**

**-- І я.**

**Почулось ще кілька вигуків.**

**-- Добре, але великим натовпом, все ж, іти небезпечно. Виберемо найдужчих.**

**-- Мене, як завжди, ви не збираєтесь залишити тут?— спитав Шутім.**

**-- Ну, що ти друже! Без тебе ніяк!— заспокоїв товариша Карол.**

 **Ніч лише увійшла у володіння світом, коли невеликий загін сміливців, вирушив до зруйнованого селища. Намагалися іти обережно, щоб бува тріскотом сухої гілки, чи надто голосно сказаним словом, не збудити ворога. Навкруги була така тиша, що аж у вухах дзвеніло. А ні тобі, співу нічних пташок, ані шелесту листя від подиху вітру. Навіть повітря застигло в нерухомості, лише моторошна темрява, як у могилі. Несподівано, десь зовсім неподалік, завовтузилась якась велика істота. Мабуть ящір заворушився у вісні. Всі одразу потяглись до зброї, але стривожились даремно, тварина притихла, і друзі рушили далі. Нарешті, на обрії, завиднілись обриси палацу.**

**-- Дивно!— прошепотів Крахун. – Ніде не видно світла. Бахтар ніколи не залишається в повній темряві.**

**-- Можливо нам пощастило, і він спить, а світло просто згасло само. —з надією в голосі, сказав Карол.**

**-- Не будемо гадати. Підійдемо ближче, і взнаємо в чому справа. — поклав край розмові Каху.**

**Поблизу палацу, загін сміливців сховався за купою уламків, що колись були чиїмось будинком. Біля в ходу в палац, в зад , в перед, ходила червона ящірка, нічний вартовий Бахтара. Налаштувавши для пострілу кілька стріл змочених в зіллі, друзі почали підкрадатися ближче. Тварина зупинилась, і повернувши голову в їхній бік, почала принюхуватись. Зволікати не було часу, стріли полетіли в бік чудовиська, і застрягли в його товстій шкурі. Тварина дивно завищала, і за мить перетворилась на сулеріта.**

**-- Охорону знято!— прокоментував подію Шутім. — Цікаво, чи почув нас Бахтар?**

**-- Хто знає. Зайдемо до середини, зрозуміємо. — відповів на його питання Крахун.**

 **Запаливши світильника, зайшли до середини. В палаці нічого не змінилося, з того часу, коли тут в перше побував Карол. Лише додалося чаклунського знаряддя, яке сюди приніс з собою, Бахтар. Друзі обережно просувалися, обстежуючи кімнату за кімнатою, але злого чаклуна ніде не було. Будинок був порожній.**

**-- Я ж казав, тут щось не так. Не міг Бахтар сидіти в темряві. — вже впевнено сказав Крахун. — Навіть в комині вугілля захололо. Гадаю, його тут немає вже майже добу.**

**-- Як ти вирахував?— поцікавився Каху.**

**-- Та вже добу, він не робив ніякої капості. От і всі розрахунки.**

**Запалили більше масляних ламп, щоб стало видніше. Треба було все добре роздивитися. Каху підійшов до столу на якому були розкидані книги, і почав їх уважно роздивлятись.**

**-- То де ж, усе таки, він міг подітися? Може десь в іншому місці, готує новий напад?— запитав Карол у чарівників.**

**-- Ні. Бахтара немає ні в Сулерії, ні в Нижній Сулерії. — відповів за обох Каху. — Подивіться на ці книги.**

**Усі підійшли до столу.**

**-- Ну, і про що ці книги говорять?— поцікавився Шутім.**

**-- Бахтарові зовсім не потрібна Сулерія. Все що він тут накоїв, він зробив за ради нас с тобою, Кароле.**

**-- Не розумію, про що ти?— здивувався хлопець.**

**-- Творячи своє лиходійство, він і сподівався, що Крахун покличе на допомогу, а ми для нього відкриємо прохід до Планети Людей.**

**-- Тобто, переміщаючись до Сулерії, ми допомогли чаклуну втекти з відси? Але, що йому робити в нашому світі?**

**-- Подивись на оцей малюнок, ти знаєш що на ньому зображено?**

**-- Так. — кивнув головою Карол. — Одна з десяти чарівних речей, що створив Вартохар, Скіпетр безмежної влади .**

**-- Ти дав правильну відповідь. Саме за ним і вирушив Бахтар. Ти уявляєш, що він зможе накоїти, отримавши його?— розхвилювався Каху. — Ми негайно повинні повернутися.**

**-- Яку силу дає цей, як там його, скіпетр?— поцікавився Шутім.**

**-- Безмежну силу, друже. — пояснив хлопець, малому другові. — Жоден чарівник Білої, чи Чорної магії не зможуть йому протистояти. З його допомогою навіть всі наші планети, можна об’єднати, як було колись!**

**-- Не можна допустити, щоб цей мерзотник заволодів такою безцінною річчю!— вигукнув Шутім.**

**-- А я, про що?І в першу чергу, він направиться до замку Орнагула.**

**-- Невже він наважиться, туди піти?— здивувався Карол. —І що, йому, там робити?**

**-- Саме Орнагул зберігає мапу, на якій вказаний шлях до скіпетра. — пояснив Каху.**

**-- Тоді не можна гаяти і хвилини. — погодився зі старшим товаришем, Карол.**

**-- Я іду з вами. — рішуче заявив Шутім.**

**-- Не ображайся, друже, та ми тебе не візьмемо. – рішуче відповів на цю заяву, Каху.**

**-- Що, як завжди ?Це ж, чому? Бо я малий і безпорадний?— ображено запитав коротун.**

**-- Ти потрібен своєму народові. Чоловіків і так майже не лишилося, а роботи багато. Потрібно буде багато зусиль, щоб навести в Сулерії лад. Та і Шамілю, тобі неможна залишати. — пояснив відмову, Каху.**

**Коротун, з нехотя, погодився.**

**-- Добре, але обіцяйте, що потім, в дрібницях, розповісте про всю пригоду!**

**-- Обіцяю. — посміхнувся другові, Карол.**

**Прихопивши з собою чарівне зілля, учні Орнагула, вже невдовзі були у замку. Ніхто не чикав побачити їх так скоро, і були здивовані.**

**-- Невже, щоб здолати Бахтара, вам знадобився лише один день?— здивувався Манерус.**

**-- Не все так просто. – зітхнув Каху. — Збирайтесь всі в бібліотеці, а ми з Каролом сходимо до вчителя.**

**Старий чарівник, сидів біля комину, і замислившись дивився на вогонь. Його думки були десь дуже далеко, і коли Карол і Каху привіталися, то він не одразу зрозумів, що бачить їх на яву.**

**-- Ви вже повернулися? Так скоро?**

**-- Вчителю, сталось те, на що ніхто навіть і очікувати не міг. — почав свою розповідь, дев’ятий учень. — Скориставшись нашим переходом до Сулерії, Бахтар перейшов до нашого світу, щоб знайти Скіпетр безмежної влади.**

**-- Цього, тільки і не вистачало!— сплеснув долонями Орнагул.**

**-- Ми помітили це, лише тоді, як потрапили до його житла. Там були рукописи, в яких розповідається про цю чарівну річ, і як її можна знайти. Він знає, що мапа схована в нашому замку. — продовжив свою розповідь, Каху.**

**-- Ви вважаєте, що Бахтар був тут, і шукав карту?— перепитав учитель.**

**-- Ми впевнені в цьому!— підтвердив Каху.**

**-- Це неможливо, хтось би з учнів, його побачив! Та і схованку не так просто знайти, я власноруч її спорудив.**

**-- Бахтар дуже вправний чаклун. Ми навіть не знаємо, на що він здатний. Можливо він уміє бути непомітним, то ви його і не бачили. — вставив і своє слово в розмову Карол.**

**-- Добре. Ви мене переконали. Пішли до схованки і подивимось!**

**Орнагул повільно підвівся, і пішов до бібліотеки у супроводі своїх молодших учнів. Решта мешканців замку вже були там. Вони чекали пояснень.**

**-- Розкажи їм. — наказав Орнагул, Каху. — Вони заслуговують знати правду.**

**Розповідь дев’ятого учня, не зайняла багато часу. Двічі пояснювати не було потреби. Всі швидко зрозуміли небезпеку, що нависла над всім світом. Манерус злегка відкашлявся, звертаючи на себе увагу присутніх.**

**-- Ти, щось хочеш нам розповісти?— спитав у нього учитель.**

**-- Так. Цієї ночі, я чув підозрілий шурхіт, та вирішив, що це комусь з наших не спиться і не придав значення, аж поки ви не розповіли про Бахтара.**

**-- Кожен з нас прожив довге життя, і я гадаю дечого навчився. Неможна бути таким безпечним. — присоромив Манеруса, Орнагул. – Я, навіть від вас, тримав в таємниці місце знаходження схованки, та зараз не до таємниць.**

**Орнагул підійшов до однієї з книжкових полиць і надавив на потаємний важіль. Щось хруснуло, і важка полиця зі скрипом зрушила з місця, відкривши в підлозі лаз.**

**-- Кароле, ти як молодший і спритний, спустишся туди. Іди по тунелю, він збудований як лабіринт. Ти не заблукаєш, якщо постійно, повертатимеш у перший правий прохід, аж доки не побачиш двері, вони там єдині, не сплутаєш. Ти мене добре зрозумів?**

**-- Я все зрозумів, не хвилюйся, учителю!— трохи роздратовано відповів хлопець.**

**Старші помітили це роздратування, і зрозуміли. Молодий, гарячий, він гадав що швидко впорається, здавалося б з дуже простим завданням, та не врахував, якщо в лабіринті побував Бахтар, шлях може стати дуже небезпечним.**

**Карол взяв світильник, і опустився у підземелля. Нічого особливого він там не побачив, крім великої кількості павутини, що звисала зі стін. Підлога лабіринту була вистелена кам’яними плитами, і як не дивно, пилу на ній зовсім не було. Не зрозуміло, чи то повітря тут було вогке, від близькості моря, і пил тут не осідав, чи це чаклун, замітаючи свої сліди, прибрав його з підлоги. Та розмірковувати не було часу, молодий чарівник рішуче пішов у перед. Через кілька метрів, на стіні, він побачив факел і запалив його. Світла стало більше, затріщала і пихнула, коротким спалахом, павутина, що нависла над факелом. З глибини коридору, почувся якийсь шурхіт, і хлопця обдало хвилею смердючого повітря. Наче зробила видих, велетенська істота. Каролу стало не по собі. Він витяг меч, і тримаючи його в одній ручі, а факел в іншій, обережно рушив далі. Передчуття небезпеки його не підвело. Перегороджуючи своїм тілом, майже весь коридор, на дорозі у хлопця стояв величезний павук. Все навколо нього, було обплетено товстою, липкою павутиною. Якби Карол необережним рухом зачепив її, то неодмінно потрапив би в пастку, як комаха. Та йому вдалося цього уникнути. Павук, напевно, став жертвою Бахтарових чар, і зовсім безпечне створіння, перетворилося на монстра. По закону Білої магії, хлопець не мав права застосовувати чари, щоб знищіти неочікуваного ворога, а з мечем в руках, він був безпорадний, мов дитина. Та раптом йому на думку, прийшла ідея. Він згадав про зілля, що перетворює чудовиськ на мирних істот. Спершу, він підніс до павутини факел, і органічне волокно, спалахнуло великим, вогняним клубком. Павук пронизливо запищав, і позадкував. Це дало Каролові час, він змочив лезо свого меча зіллям. Не даючи монстрові отямитись, юнак тицьнув зброєю, просто йому до ротового отвору, між гострі щелепи. Це спрацювало! По тілу істоти пробігло зеленкувате світло, і чудовисько знову стало крихітним. Карол важко перевів подих і посміхнувся. Він нахилився щоб підняти павучка з підлоги, та той швидко перебираючи лапками побіг, і заховався в щілину. Бідолашний і сам не розумів що з ним відбулося. Часу на відпочинок не було. Далі Карол пересувався без пригод. Хлопець благополучно знайшов двері, про які йому казав Орнагул. Вони виявились не замкнутими. І трохи не роздумуючи, Карол відчинив їх і пройшов у середину, та одразу і пожалкував про це. Тієї ж миті, як він переступив поріг, його підхопив і закрутив по кімнаті, наче ганчір’яну ляльку, вихор. Карола кидало об стіни, вдаряло уламками якихось меблів, що літали по приміщенню разом з ним, в очах потемніло, хлопець втратив відчуття реальності, він відчував, що втрачає свідомість. Несподівано, на його грудях, спалахнуло яскраве світло, це прийшов на порятунок, оберіг, дарунок чарівників. Він не раз ставав хлопцеві в пригоді, не підвів і зараз. Смерч зник, наче і не було. Хлопець з висоти стелі впав униз, зверху на нього, звалилось кілька дощок, і боляче вдарили по голові і спині. Нерухомий, він так пролежав кілька хвилин, приходячи до тями. Карол з самого початку розумів, з ким матиме справу, та навіть уявити не міг такої підступності. Тільки тепер він відчув усю небезпеку двобою з Бахтаром. Він повільно підвівся, обмацуючи своє тіло, переломів начебто не було. Боліла голова, Карол провів по ній рукою і намацав на потилиці здоровенну гулю.**

**-- А щоб тобі…-- тихо вилаявся, хлопець.**

**Він роззирнувся по сторонам, кімната була порожньою, лише по підлозі валялись розтрощені меблі. Мапи тут не було. Бахтар виявився дуже розумним і хитрим. Невідомо як йому вдалося довідатись про схованку, без допомоги вищих, темних сил, тут не обійшлось. З поганою звісткою повернувся молодший учень, до свого вчителя. Орнагул сумно похитав головою:**

**-- Нічого не вдієш, потрібно вирушати за Бахтаром, навздогін. Єдине втішає, маючи карту, він не зможе скористатися силою телепортації, чи допомогою в пересуванні, тварин. Вартохар наклав на мапу закляття, той хто ітиме шляхом вказаним на ній, повинен пройти його пішки, з початку і до кінця. На звороті мапи є символи, що розкривають таємницю скіпетра. Будемо сподіватися, Бахтар їх не зрозуміє Та на своєму шляху, цей недолюдок, ще наробить багато капості, тому потрібно його наздогнати як можна швидше.**

**-- Капіто допоможе мені, мій крилатий кінь, ще не підводив ніколи. —з в певністю, сказав Карол.**

**-- Я з самого початку, покладав надію, лише на тебе, мій хлопчику. — відповів на його слова учитель.-- Не затримуйся. Доля наших, роз’єднаних світів, у твоїх молодих руках.**

**Орнагул обійняв свого учня, і притис до грудей. Він страшенно боявся за юнака, та не показав виду, адже не даремно він стільки навчав його, щоб зараз піддати сумніву набуті хлопцем знання, і силу, яку подарували Каролу Боги Світла і Добра.**

**Вислухавши всі настанови старших, молодий чарівник пішов збиратися в дорогу. Склавши все необхідне в торбину, Карол здивувався сам собі, як виявляється мало йому потрібно, зараз, для подорожі: кілька фляжок з зіллям, ( на різні випадки), меч, амулет-оберіг з кинджалом, зв’язка міцних мотузок і талан.**

**-- Все буде добре. —в голос, ніби заспокоюючи сам себе, мовив Карол.**

**Він ще раз озирнувся по кімнаті, чи не забув бува чого, і вийшов на подвір’я. Зі стайні, де стояв крилатий кінь, почувся лемент. З розчинених дверей вискочив конюх, що доглядав за твариною. По його переляканому обличчю, було зрозуміло, відбувається щось страшне.**

**-- Що сталося?— спитав у конюха, юнак.**

**-- Ти не повіриш!— важко дихаючи, сказав чоловік. —Я ще з вечора налаштував воду, щоб вранці напоїти Капіто. Та щойно кінь випив її, з ним щось почало відбуватися. Він перетворився на якогось монстра. Та ти, сам зараз побачиш.**

 **З середини стайні, почулись важкі кроки, наче то ішов не кінь, а хтось вдаряв колодою об землю. Карол зазирнув у приміщення, проходом сунуло страхітливе створіння, у двічі більше за звичайного коня. Замість копит, загострені як лезо ножа кігті, з ніздрів валувала гаряча пара, паща наповнена іклами і вони стирчали на зовні, а очі були налиті кров’ю, і невимовною люттю.**

 **-- Так, Бахтар дійсно не хоче, щоб його наздогнали. Він налив свій чаклунський відвар у воду, а ти, дав його випити тварині. Потрібно кілька стріл, щоб повернути Капіто до нормального стану.**

**-- Ти хочеш його вбити?— злякано перепитав конюх.**

**-- Ні, вилікувати. Біжи до Каху, і все йому поясни. Хай принесе лука зі стрілами, поки кінь не надумав політати.**

**-- Я хутко. — сказав чоловік, і зник за дверми замку.**

**-- Сподіваюсь не спізнишся. — промовив йому в спину хлопець і знов перевів погляд на тварину.**

 **Чудовисько вже було майже поряд. Від удару кігтистої ноги, двері стайні розлетілись на друзки, Карол встиг сховатися за рогом сараю, страшна істота виповзла у двір. Хлопець притиснувся до стіни, щоб не привернути увагу перевертня, образливо було б загинути, від власного коня. Капіто бив ногою об землю і повільно повертав голову то в один, то в інший бік, мабуть шукаючи першу свою здобич.**

**--Конику, любий, ти ж їси лише травку. — тихо шепотів юнак і потихеньку сунувся вдовж стіни, до купи сіна, щоб сховатися за нею. В дверях замку з’явився Каху з луком і стрілами, із за його спини боязко визирав конюх. Напруживши всі сили, Карол рвонув у перед, і за мить вже був за копицею, та страховиську цього було досить, щоб зрозуміти, хто його перша жертва. Заревівши зі страшною силою, випустивши з пащі клуби пари, Капіто рушив до свого господаря. Зволікати не можна було. Каху вискочив у двір і жбурнув хлопцеві зброю, тим самим, відвернувши увагу тварини на себе, і поки чудовисько розмірковувало, на кого ж першого напасти, юнак налаштував лука до стрільби, змочивши стрілу протиотрутою. Та цілитись вже було ніколи і Карол вистрелив навмання, аби влучити хоч кудись. (Та даремно він так зробив.) Стріла вдарилась об наріст на голові, і впала на землю, не поранивши тварину, тим самим, ще дужче розлютивши її. Вставши на диби, чудовисько з усієї сили опустило передні ноги туди, де сидів юнак, Карол ледь встиг відскочити у бік. Не чикаючи, поки Капіто повторить свій удар, хлопець перекотився через голову і опинився позаду тварини, страховисько кинуло задки, але лише злегка зачепило Карола, та цього удару хватило, щоб юнак одлетів аж на середину двору. Молодий чарівник розгубився, не знаючи як йому діяти, але на те і є друзі, щоб приходити на допомогу у скрутну хвилину. Звідкись з гори, пролетів ніж, і застряг у перевертня в боці . Від страшного болю, тварина закричала і підігнувши передні ноги, ткнулась мордою в землю. Хлопець підібрав стрілу і не користаючись луком, а власноруч, встромив її у шкіру Капіто. Кін на якусь мить затих, потім здригнувся всім тилом і повалився на бік. Карол зляканими очима дивився на свого улюбленця. Капіто набув свого звичайного вигляду, та був тяжко поранений. Юнак обережно витяг з тіла тварини ножа і стрілу, і тримаючи їх в руках, не знав що робити далі. Йому на плече лягла чиясь рука. Це був Теймур.**

**-- Твій ніж?— не вітаючись, спитав у нього Карол.**

**-- Так. Та я ж не знав, що це Капіто. — оправдовувався товариш.**

**-- Ти врятував мені життя. Дякую тобі, Теймуре.**

**Молодий чарівник опустився навколішки перед своїм чотириногим другом, і почав обережно погладжувати навколо рани. Сліди від кинджала і стріли швидко зникали, та кінь залишався дуже слабким.**

**--- Ти, Кароле, не хвилюйся за коня. Ми його виходимо. --- обізвався до хлопця, Каху. --- Краще поміркуй що робитимеш тепер.**

**--- Щось вигадаю. Ось і друг допоможе. До речі, Теймуре, звідки ти узявся?**

**-- Прийшов навідати тебе, і попрохати батька Васси, щоб взяв мене матросом на свій корабель.**

**-- Вирішив здійснити мрію про море?**

**-- Так. Та бачу, невчасно.**

**-- Навпаки, дуже вчасно! Якби не ти, можливо, я вже був би мертвим.**

**-- Поясни, що тут відбулося. — поцікавився вугляр.**

**Теймур був старим другом Карола. Він з’явився тут, щоб погостювати у свого приятеля, і можливо здійснити свою заповітну мрію, стати моряком. Спочатку, хлопець намагався докричатися до мешканців замку з підніжжя скелі, на якій той був збудований, та його ніхто не почув. Тропа на гору була крутою і небезпечною, але Теймурові не треба було доводити свою спритність і відвагу, він з легкістю подолав цю перешкоду, і видерся на стіну якраз тієї миті, коли страшний монстр, намагався вбити його приятеля. Теймур навіть не став розмірковувати і зробив перше що спало на думку.**

 **Молодий чарівник розповів Теймуру про те, що сталося в Сулерії, про Бахтара і викрадену мапу.**

**--Я сподівався наздогнати чаклуна на Капіто, та тепер це неможливо. Тварина дуже слабка і нічим мені не допоможе. —у Карола на очах виступили сльози, так йому було шкода коника.**

**-- Головне зараз, спинити Бахтара. Він мабуть далеко вже просунувся! --- знову втрутився в розмову Каху.**

**-- В селищі рибалок можна купити коня. — порадив конюх.**

**Чоловік, ще й досі тремтів від страху, що натерпівся за останні кілька хвилин.**

**--Слушна порада, а я піду з тобою. — підтримав конюха, Теймур. — Здається в нас давно не було ніяких пригод.**

**-- А тобі, від цього нудно?— трохи роздратовано спитав, у друга, Карол.**

**-- Та трохи є.**

**-- Тоді ходімо. Будуть тобі розваги!— посміхнувся молодий чарівник.**

 **Відклавши вивчення морської справи, Теймур вирушив разом з Каролом на пошуки Бахтара. Осідлавши двох, куплених на узбережжі коней, вони скакали в напрямку Махтера, столиці їхньої держави. Навколо простяглись безкраї степи, порослі скудною рослинністю. Глинисті землі не були родючими і сільським господарством в околицях міста ніхто не займався. Та від цього, місто не ставало біднішим. З усіх, навіть найвіддаленіших місць Махтерії, до столиці стікалися селяни зі своїм збіжжям і скотом, щоб обміняти на товари, виготовлені місцевими майстрами. Двічі на рік, володар краю, влаштовував ярмарки, (як от і сьогодні), і тоді місто перетворювалось на справжній мурашник. Не тільки його вулиці були заповнені людом, але і за стінами вирував натовп. Теймур добре орієнтувався в заплутаних вуличках міста. Не один раз, він привозив сюди деревне вугілля, що випалювало його плем’я. Обережно просуваючись, щоб ненароком не зачепити когось, друзі наблизились до воріт. В такий день, охорона не перевіряла всіх поспіль, а лише деяких з натовпу, які викликали у них підозру. Та все ж уважно спостерігали за прибулим народом. Карол спішився і підійшов до одного з охоронців.**

**--Вибач, що відволікаю. Та не бачили ви, тут, невеликого на зріст, заввишки як дитина, чоловіка?**

**Охоронець знизав плечима:**

**--Та начебто, ні. Навіщо ви його шукаєте?**

**-- Це дуже небезпечна людина. Він чаклун.**

**-- Та в нас у державі, чари не вважаються злочином. — розплився в широкій усмішці вояк.**

**-- Я знаю. Я і сам чарівник. Та людина, яку ми шукаємо, служить Магрі, і все що робить, приносить лихо!**

**-- То он воно що! Чого ж ти, одразу з цього не розпочав.**

**Охоронець пішов до своїх товаришів, і кілька хвилин з ними, про щось розмовляв. Повернувшись до Карола, чоловік повідомив, що людини, яку хлопець розшукує, ніхто з охоронців не бачив. Можливо він і не заходив у Махтер. Карол подякував за допомогу і повернувся до товариша.**

**-- Не думаю, що Бахтар минув Махтер. — висказав свою думку, вугляр. — Він не втратить нагоди, зробити якусь капость, а під час святкувань це дуже просто.**

**-- Я з тобою згоден. Та відшукати його, буде не легко. В очах аж мерехтить від різнобарв’я святкового вбрання. Половина народу в масках, під ними легко сховати, навіть наймерзеннішу фізіономію.**

**Друзі вже майже дістались центральної площі міста, як попереду почувся якийсь ґвалт. Вони, одразу прискорили ходу своїх коней, щоб не проминути події. Розганяючи натовп з середини вулиці, на зустріч хлопцям ішов загін озброєних людей. Щоб не наражатись на неприємності, друзі вступили воякам дорогу, від’їхавши на узбіччя.**

**-- Що відбувається?— перегнувшись з коня до молодиці, що торгувала здобою, спитав Теймур.**

**-- Купиш булочку, скажу!— лукаво підморгнула хлопцеві, жіночка.**

**-- Для такої красуні, не те що монети не шкода, а навіть життя!— засіяв своєю білозубою посмішкою, вугляр.**

**Його чорні, пристрасні очі, наче обпекли душу молодиці. Та зніяковівши хіхікнула, і простягла хлопцеві свою випічку.**

**-- Сьогодні повинна була відбутися показова страта, над злодіями. Та їм, дивним чином, вдалося втекти, задуривши стражу. Кажуть, не обійшлося без чорної магії. Кілька сторожових собак, перетворилися на чудовиськ, їх ледве вдалось повбивати. – пояснила друзям ситуацію, жіночка. — Тож охорона, намагається відшукати втікачів.**

**-- Дякую за інформацію, красуне. — галантно вклонився Теймур, а потім звернувся до Карола. — Що ти, про все це думаєш?**

**-- Думаю, Бахтар знайшов для себе, непоганих спільників, пообіцявши гарну винагороду. — висловив свою думку, молодий чарівник.**

**-- І я так думаю.**

**-- Давай зайдемо до котроїсь з забігайлівок. За келихом місцевого пійла, ми дізнаємось більше, ніж на вулиці.**

**Перед хлопцями гостинно розчинив двері господар невеличкого шинку на базарній площі. Він вмів вирізняти клієнтів, з яких міг отримати зиск. Двоє гарно одягнутих парубків, одразу привернули його увагу. «Мабуть приїхали на свято погуляти.»-- подумав він. Розплившись усією улесливою фізіономією, хазяїн вклонився гостям, і запросив увійти до середини. Приміщення було напівпорожнє, і в такий день це було дивно.**

**-- Щось тобі не щастить з клієнтами. — звернувся до господаря закладу, Теймур.**

**-- Не кожен в цій місцевості може оцінити вишукане обслуговування. — оправдовувався хазяїн.**

**-- Мабуть ціни дереш?**

**-- Ну що ви, хіба це ціни!— обурився чолов’яга.**

**Карол і Теймур сіли за вільний столик. Шинкар застиг поряд, в очікуванні заказу.**

**-- Шановний, принеси нам по склянці доброго вина і щось попоїсти. — попрохав господаря, молодий чаклун.**

**За столом поряд бесідувало двоє чоловіків. Вірніше говорив лише один, він був страшенно чимось наляканий. Друзі прислухались до розмови.**

**-- …уявляєш, я іду, а він отак, мені на зустріч, разом з усією своєю бандою. Я ледь встиг сховатися в канаві. Якби Самсон мене побачив, живим би, не залишив.**

**-- Так, ти правий, вин пам’ятає, хто продав його охоронцям!— погодився з наляканим чоловіком, його співрозмовник.**

**-- Тільки уся їхня братія, якась дивна була. Коли проходили повз мене, то наче спали з відкритими очима, а керував ними якийсь карлик. Вони несли його на ношах…**

**Чоловіки продовжували розмовляти далі, та друзі вже не дослуховувались, вони зрозуміли з ким матимуть справу. Самсон був і залишився негідником, а можливо, став ще не безпечнішим, адже тепер ним і його людьми, керував Бахтар. Карл підійшов до співрозмовників, і поклавши на стіл перед зляканим чоловіком монету, спитав:**

**-- Добродію, вибачте що втручаюсь, та ми ненароком почули вашу розповідь. Скажіть, в якою дорогою пішли бандити?**

**-- А, хто ви такий?— трохи за ікаючись, спитав чоловік.**

**-- Ну скажемо, я Самсону, не друг, і в мене з ним, свої рахунки.**

**Чоловік поманив хлопця пальцем, щоб той нахилився нижче, і прикривши долонею срібного круглячка, прошепотів йому на вухо:**

**-- Те товариство подалося до лісу. В бік поселення вуглярів.**

**Карол розуміючи, кивнув головою і повернувся за свій столик, якраз служка приніс їхнє замовлення.**

**-- Нам ніколи довго розсідатись. — сказав молодий чарівник. – Бахтар з бандитами, подалися до твого селища. Єдине втішає, вони ідуть пішки. Тварини відмовляються перевозити чаклуна, то він знайшов собі інший транспорт.**

**У Теймура, від недобрих передчуттів, болісно занило в грудях. Та другові він нічого не сказав. Похапцем пообідавши, друзі вирушили в дорогу. Їхали швидко, наче намагалися обігнати час. Та все ж, його їм трішечки таки і не вистачило, щоб попередити лихо, яке насувалося на мирне поселення лісового народу. Ще з далеку, вони побачили стовп диму, він підіймався над темною смугою лісу, якраз над тим місцем, де мешкали вуглярі. Карол притримав Теймура, і зупинив свого коня.**

**-- Ти чого?— здивувався вугляр.**

**-- Бачиш дим?— замість відповіді, спитав чарівник.**

**-- Так.**

**-- Коли ваші майстри випалюють вугілля, він такий?**

**-- Ні. Ми випалюємо з сирої деревини і дим білий, а цей якийсь сірий і страшний. Я боюсь в селищі сталось щось лихе.**

**-- Я маю право використовувати магію, лише в крайній необхідності, щоб не витрачати даремно сили, але це, мабуть, той самий випадок, коли магія потрібна. Верхи, ми ще довго їхатимемо. Тому доведеться залишити коней тут, а ми с тобою перенесемось до поселення за допомогою телепортації. Ти згодний, Теймуре?**

**-- Трохи лячно, та іншого виходу немає. Давай, чаклуй!**

**Молодий чарівник узяв друга за руку і заплющивши очі, промовив закляття. Мить, і хлопці опинилися на околиці поселення. Те, що вони побачили, злякало і розлютило одночасно. Палало кілька обор, вогонь пожирав плоди нелегкої праці, залишаючи людей без даху над головою, люди бігали з відрами намагаючись загасити пожежу. Та їхні зусилля були марними, полум’я розгорялось все сильніше.**

**-- Кароле, гаси вогонь!— вигукнув Теймур.**

**Молодий чаклун, зібравши всі свої сили, підняв руки до небес, і знову почав промовляти закляття. Поволі небо затягували важкі, чорні хмари. Пролунав грім. Сині блискавиці розкололи небо навпіл. Замерехтів дрібний дощик. Хлопець не припиняв бубніти дивні слова, зміст яких, крім чарівників, ніхто не міг розібрати. Дощ набирав сили, і ось хлинув як з відра. Спочатку вогонь не хотів відступати, він шипів і викидав червоні язики, намагаючись пересилити воду. Та даремно. Дощ швидко заливав згарища, вбиваючи залишки жару. Останнє, що побачив Карол, це радісні обличчя людей, що бігли до нього. Його серце гулко калатало в грудях, голова розколювалась від болю, в очах потемніло, і хлопець впав обличчям на розмоклу від дощу, землю.**

 **Ще не відкривши очей, Карол зрозумів, що лежить у постелі. Він провів рукою по м’якому покривалі, і смачно позіхнув.**

**-- Вже прокинувся?— почув юнак, знайомий голос. —А то, я думав, ти місяць спатимеш.**

**Молодий чаклун розплющився, поряд з ним, стояв Теймур з кухлем у руці:**

**-- Ось, візьми, випий. Це моя мати приготувала тобі відвар з цілющих трав.**

**-- Дякую.-- Карол взяв посудину обома руками, і маленькими ковтками почав пити.**

**-- Що з тобою трапилось?— спитав схвильованим голосом, Теймур. — Ти нас усіх здорово налякав.**

**-- Зі мною, таке, уперше. Я використав два сильних закляття, одне за одним. Ось сили і полишили мене. Орнагул попереджав, неможна так робити. Та я не міг залишити людей у біді. Бахтар знає, що його переслідують, і буде постійно робити якісь капості, щоб знесилити мене остаточно. Якби я з ним зустрівся одразу, після того як визвав дощ, він легко здолав би мене. Він черпає свої сили зі зла, (а його в нашому світі вдосталь), і швидко відновлюється. Мені це, зробити набагато складніше.**

**-- Але ж, добра теж багато. Люди навколо тебе, щирі та добрі. Вони вдячні тобі за порятунок, вони люблять тебе і поважають.**

**-- Я знаю, і ціную їхні почуття. Та не все так просто, як здається на перший погляд.**

**Молодий чаклун підвівся, за вікном були сутінки.**

**-- Як довго я спав? Вже вечір?**

**-- Ні, друже, вже ранок, почало розвиднятися.**

**-- Як, ранок! Треба негайно вирушати в дорогу. Бахтар, вже, мабуть, далеко попереду.**

**-- Час, що ми витратимо на сніданок, однаково нічого не вирішить, а мама старалася тобі догодити. Вона розуміла, що ми підемо на світанку. Тому товчеться біля плити з півночі. Негоже її ображати відмовою. — сказав вугляр.**

**Карол винувато посміхнувся:**

**-- Добре, давай поснідаємо.**

**Хлопці всілися за накритий стіл.**

**-- Один з чоловіків, вчора перед пожежею, бачив в лісі дивну компанію. Кілька здоровенних мужиків, несли на ношах дитину, а малий їм щось наказував, і пішли вони в бік болота.**

**Карол, наминаючи за обидві щоки печеню, трохи не вдавився, почувши таке.**

**-- Мабуть це і був, чаклун з бандою Самсона.**

**-- Так, саме він. — кивнув головою Теймур. — Нам треба теж іти в тому напрямку, хто знає, що Бахтар надумає витворити на болоті.**

**Коней, що залишили друзі на дорозі, привели в поселення, ще у вечері, і вони чикали на своїх вершників, вже осідлані і готові до мандрівки. Мати Теймура наготовила в дорогу торбину з харчами, і зараз стояла поряд з сином потай витираючи сльози.**

**-- Не журись, матінко. Я не надовго. Що, зі мною, може трапитись? – утішав жінку, Теймур.**

**Карол подивився на товариша, і зараз, наче впізнавав його заново. Колишні суперечки, через Мілену, були в минулому. За роки навчання, Карол з вуглярем, міцно здружились. Теймур залишився шибайголовою, але став справжнім красенем. Дівчата потай зітхали за ним, та він так і не зустрів такої, яка б могла затьмарити в його серці, Мілу. Молодий чарівник, здогадувався про це, але не ревнував. Він був упевнений у своєму другові, і знав, зради з його боку, ніколи не буде.**

 **Уже другу добу Бахтар був у дорозі. За цей час, він майже не відпочивав. Сили були на межі. Втішало лише одне, йому не доводилось брести пішки, і самотужки перелазити через корчі і повалені дерева, це робили його невільні помічники. Він навмисне вибрав, серед великої кількості людей, саме злодіїв. Цей контингент найбільше підходив до його особистості, зло завжди притягувало зло, і бандитами Бахтару було легше керувати. В той час, як добра людина, мала б силу, протистояти йому, а це зайва трата енергії. Бахтар знав, його переслідують, навіть здогадувався хто саме. Карол зовсім його не лякав, лякала сила що стояла на захисті юнака, вона могла повернути його чари назад, і нашкодити більше, ніж зміг би хлопець. Тому чаклунові доводилось берегти свою енергію, йому залишалося лише творити перепони на шляху у Карола, щоб той його не наздогнав, а злий чародій робив це справно. Спочатку, підлив трунку крилатому коню, потім влаштував пожежу в лісовому селищі.**

**-- Нічого, поганцю, коли ми зустрінемось з тобою наступного разу, навіть твій оберіг тебе не врятує! – Бахтар злобно хіхікнув, і потер від задоволення собою, руки.**

**Чаклун наказав своїм носіям зупинитися, присів під розлогим деревом і розгорнув викрадену ним, мапу. Темхус підказав де її шукати, і це було Бахтарові за іграшку. Та все ж, чаклуна постійно тривожила одна думка, чому Темхус, сам не вирушив на пошуки скіпетра, адже він мав те, що має і Бахтар. Невже сили добра настільки сильніші, що Володар їх боїться? Шлях до заповітної мрії був далекий, а закляття, що наклав на цей шмат паперу, Вартохар, не давав змоги просто телепортувати, до потрібного місця. На зворотному боці свитку були виведені якісь не зрозумілі знаки, ретельно вимальовані, вони утворювали три рівних стовпчики, які тяглись з гори до низу. Якби Бахтарові вдалося їх прочитати, можливо він зміг би у всьому розібратися. Тоді б він швидко дістався до заповітного скіпетра, і здійснив би свою мрію. Навіть сам Темхус, був би йому не страшний! Та зараз доведеться їхати на цих бовдурах, та ще й годувати їх у дорозі, щоб не охляли. Розлючений на весь світ, і страшенно виснажений, Бахтар поволі підвівся. Не позаздриш зараз тому, хто зустрінеться на його шляху. З досади, чаклун жбурнув в дерево вогняний клубок і воно спалахнуло наче смолоскип. Злий чародій підняв у бік вогню руку, і направив на нього свої магічні сили. У відблисках полум’я, він розгледів двох хлопців, що їхали верхи, вздовж лісового болота, і про щось гомоніли, це були Карол і Теймур.**

**-- Не довго, вам, залишилось радіти життю. Скоро ви зустрінетесь з моїми милими створіннями. — звернувся до них чаклун, наче вони могли його почути.**

**Дерево догоріло, вогонь згас, а разом з ним зникло і зображення. Бахтар знов заліз на ноші, і бандити понесли його далі. Чаклунові не можна затримуватись, якщо він, першим хоче досягти мети.**

 **Друзі направлялись до селища болотників, частина якого знаходилось на березі, а частина на острівцях великого болота, оточеного віковим лісом. Так багато спогадів пов’язувало їх з цією місциною. Дивно було пам’ятати, те, чого для інших людей, просто не існувало взагалі. Кожної зустрічі, хлопці не оминали цієї теми. Чаклун Бахтар, теж був частиною тих спогадів. Ніхто не думав, що доведеться зустрітися з нім знову, та ще й при таких обставинах.**

**-- Як ти думаєш, Кароле, що цей недолюдок, може утнути?— спитав у друга , Теймур.**

**-- Та що завгодно. Чорна магія дуже сильна, і якщо ти хоч раз створив зло, то добра вже не зможеш робити ніколи. Тому нічого гарного, від нього, і не чикай. — відповів Карол.**

**Попереду, над кущами, що росли над самою стежкою, з’явилось руде, скуйовджене волосся.**

**-- Привіт, хлопці!**

**-- Івере, ти ніколи не змінишся! Час вже і подорослішати. — засміявся Теймур.**

**-- А, навіщо? Мені і так добре. — зацвіло білозубою посмішкою, веснянкувате обличчя.**

**Івер вибрався з кущів на дорогу.**

**-- А ти, що, стоїш на варті?-- спитав хлопчину, Карол.**

**-- Ні, так вийшов, розвідати дещо. Якісь дивні звуки долинають з болота. — пояснив, рудий хлопець.**

**-- Які звуки?**

**-- Схожі на кавчання, ми таких раніше не чули. Кілька чоловік пішли на інший бік, а Капер і Плато, як завжди разом, узяли човна і попливли в глиб болота.**

**-- Зрозуміло. Давно це почалось?— спитав у хлопця, Теймур.**

**-- Та ні, сьогодні в ночі.**

**-- Знаєш, Кароле, щось мені підказує, що це одна з витівок Бахтара. — висловив свій здогад, вугляр.**

**-- Бахтара? Це чаклун з Сулерії, за якого ви мені колись розповідали? Чому , це, повинні бути його витівки?— засипав запитаннями, друзів, Івер.**

**Товариші спішились і вже на землі по дружньому обійняли Івера, вітаючись з ним. Потім, Карол все пояснив своєму цікавому товаришу, той слухав, роззявивши від здивування рота. Коли чарівник закінчив свою розповідь, Івер діловито почухав потилицю:**

**-- То з цим, потрібно щось робити, а я, вам допоможу.**

**-- І чим же, ти, допоможеш?—з доброю посмішкою, поцікавився Карол.**

**Йому завжди подобався цей простий, наївний хлопець. Хоч вони були однолітками, та здавалося, що Івер, так і залишився дитиною, та в його грудях билося сміливе і добре серце. Каролові не хотілося, щоб воно ще раз, зупинилося.**

**-- Та, я, цього негідника…-- хлопець вихопив меча, що висів у нього на поясі, і розмахуючи ним ліворуч і праворуч, прокричав.-- … раз, два, і готово.**

**В очереті щось затріщало, наче крізь болотяні заросли, хтось тяг великого човна. Коні нашорошили вуха, хлопці не встигли їх притримати, і тварини дали дьору в ліс.**

**-- Що це, у трясці, таке?— вигукнув зляканим голосом Теймур і інстинктивно позадкував подалі від берега. Решта по слідували його прикладу, і стали очікувати, що ж буде далі. Невдовзі, шурхотіння розносилося вже по всьому берегу, і його супроводжувало якесь дивне кавчання і плямкання.**

**-- Чуєте ці звуки, саме про них я і казав. — прошепотів Івер, наче боявся, що його почує хтось сторонній.**

**Звуки ставали все гучніші, невідомі істоти хутко наближалися. Нарешті одна з них виповзла на берег. Більшої гидоти, годі було і уявити. Це був величезний болотяний черв’як. В тварини не було ні очей, ні вух, лише величезний ротовий отвір, по всьому периметру заповнений гострими, довгими зубами-різаками. Істота просто тупо пожирала все, на що натикалась: очерет, кущі, траву разом з дерновою землею, і все живе, що траплялось в цій рослинності, залишаючи по собі канаву, заповнену відходами своєї життєдіяльності. Цей черв був не сам, при наймі, на берег їх вилізло ще з десяток. Тварі повзли в бік лісу, змінюючи до невпізнання місцевість.**

**-- Що робитимемо?— тремтячим, від хвилювання голосом, спитав Теймур.**

**-- Ці чудовиська нас не бачать, але від цього вони не стають менш небезпечними. Близько до них не підступишся, з’їдять і не вдавляться. — розмірковував у голос, Карол.**

**-- Це точно!— подав голос Івер.**

**-- Зараз нас врятують лише наші ноги. Тікаємо з відси! Швидше!**

**Молодий чарівник ухопив Івера за руку, і потяг за собою в глиб лісу. Вся компанія, кинулась навтьоки. Черви, хоча і незграбні на вигляд, були досить швидкими. А так, як їх було багато, то друзі весь час натикались на них, петляючи між деревами . Одна з цих істот виповзла якраз їм на зустріч, від жаху, втікачі завмерли на якусь мить. Першим схаменувся Теймур, він швидше інстинктивно, ніж свідомо, вихопив меча і рубонув тварину, відсікши їй ротового отвора. Черв скрутився кільцем, підібгавши під себе образника. І було б хлопцеві не переливки, та раптом істота завмерла і набула свого звичайного розміру, малого болотяного черв’яка, що місцеві жителі використовували як харч.**

**-- Теймуре, друже, ти вбив його! Цих тварюк можна вбивати!-- радісно закричав Івер.**

 **Вугляр з огидою відкинув черв’яка у бік.**

**-- Якщо я колись завітаю до тебе в гості, Івере, ніколи не пригощай мене цією гидотою.**

**-- Чому? Тобі ж подобалося як моя матуся їх готує.-- щиро здивувався хлопчина.**

**Та їхню дискусію перервав шурхіт. Потвори все лізли і лізли з болота на сушу, їх було вже не десяток, а ціла сотня, може і більше.**

**-- Друзі, тікаємо з відси, мечами їх не спинити. Потрібно дістатись до селища, не уявляю, що там зараз коїться!— вигукнув на бігу, Карол, і рубонув одну з потвор, що перегородила їм дорогу, та майже одразу зменшилась.**

**-- Кароле, а може ти їх здолаєш своєю магією?-- задихаючись від швидкого бігу, спитав Івер.**

**-- Не можу. Чи ти хочеш щоб я перетворився на такого як Бахтар?**

**-- Ні.-- закрутив головою болотник.**

**-- Тоді працюй мечем! І не кажи дурниць!**

**Над верхівками дерев почулося хлопання великих крил, всі за прокинули до гори голови. Над ними кружляв Капіто, на його спині сидів Каху.**

**-- Підкріплення потрібне?— гукнув дев’ятий учень Орнагула.**

**-- Навіть не уявляєш, як. — радісно закричав у відповідь, Карол. — Треба перебратися до селища. Капіто витримає, крім тебе, ще трьох пасажирів?**

**-- Так, я його гарно підлікував, він сильний як і був завжди.**

**-- Добре. Спускайся , друже, і забери нас з цього жахіття.-- Треба допомогти в селищі.**

**Капіто заіржав, і трохи згорнувши крила, приземлився. Не чекаючи запрошення, хлопці заскочили на спину крилатому коню, і той одразу знявся в повітря, підіймаючи свій, не легкий вантаж.**

**-- Гей, конячко, летимо подалі з відси!— наказав тварині Каху.**

**Капіто летів над болотом, до невпізнання змінене велетенськими істотами. Рослинності майже не залишилося. З гори видно було, як тварі розповзалися з нього на всі боки, заглиблюючись до лісу.**

**Зненацька, по необачності, Івер зачепився за крило, і не з чувся, як опинився в болоті, в цьому страшному місиві. Захлинаючись брудною водою, він ледь тримався на поверхні, поряд вовтузились чудовиська, та ніхто з них, на щастя, не наткнувся на бідолаху. Крилатий кінь знизився над невдахою, хлопець зміг вхопитися за довгого хвоста, так і вибрався на сухе. Друзі навіть наказати коню нічого не встигли, Капіто зробив все сам.**

**-- Молодець, мій друже!— поплескав по крутій шиї коня, Карол. — Ти найрозумніша тварина у світі. І що б ми, без тебе, робили?**

**Товариші схилились над потерпілим:**

**-- Як ти, Івере, почуваєшся? З тобою все добре?**

**-- Та начебто.-- кашляючи і випльовуючи з рота бруд, відповів парубок.**

**Йому було трохи соромно перед друзями за свою незграбність, але ті його розуміли. Навіть Теймур зараз не кепкував з нього, і Івер був за це йому вдячний. Він поволі підвівся на ноги і рушив з іншими до поселення.**

**Те , що побачили друзі в селищі, вразило їх до глибини душі, а у бідолашного Івера, на очах, виступили сльози. Селища, як такого, вже і не було. Майже всі будинки зруйновані, з усіх боків долинали зойки і крики переляканих людей, а звідусіль , все лізли і лізли здоровенні черв’яки. Здавалося нічим в світі, їх спинити не можливо. Поселяни захищались хто чим міг, та сили були не рівні. Івер кинувся до місця, де стояла його оселя. Він пробіг кілька метрів і розгублено зупинився, кладка , що вела до його будинку, була зламана. Від відчаю, хлопець стиснув кулаки , і закричав що було сили.**

**-- Чого репетуєш? Тебе поранено?-- почувся з заду голос Плато.**

**Він, зі своїм братом Капером, на човні, підпливав якраз до того місця, де стояв Івер. Обидва чоловіки були перемазані брудом, і дуже роздратовані.**

**-- Ні, я не поранений.-- ніяковіючи відповів хлопець.-- Просто дуже хвилююсь за свою матусю, я не можу їй нічим допомогти, бо не в змозі перебратися до свого будинку.**

**-- Сідай у човен, підвеземо, але не лякайся, якщо ці тварюки перекинуть човен, в болоті вони не страшні, ми вже це перевірили.-- сказав Капер.**

**Івер розвів руками, показуючи свій забруднений одяг:**

**-- Я це теж уже перевірив.-- і стрибнув до човна.**

**Тим часом, Карол і Каху радились, що робити, і як допомогти людям здолати цю страшну навалу монстрів.**

**-- Треба вигадати , щось ефективне, Кароле, тобі на думку нічого не спадає?— запитав у молодого чарівника, старший товариш.**

**-- Та дещо спало, але не знаю чи можливо це втілити в життя.**

**-- Про що саме, ти кажеш?— поцікавився, Каху.**

**-- Про зілля, що ми варили в Сулерії. — відповів хлопець.**

**-- Це не реально!— покрутив головою дев’ятий учень. — Щоб перетворити кожну з цих тварей, стріл не вистачить.**

**-- А навіщо стріли? Бахтар наробив біди, просто виливши свій трунок у болото, і ми зробимо те саме, лишень треба побільше його зварити.**

**-- І де, ти, думаєш це зробити? Просто тут?**

**-- Ні. Сідай на Капіто, і лети до Муеро-Лісовика. Разом ви це швидко зробите.**

**-- А, це, не погана думка, хлопче. Ти стаєш мудрішим за мене!**

**-- Не перехвали. Давай, не зволікай, дорога кожна хвилина. — як старший, наказав Карол.**

**Каху не сперечався, він заскочив на спину крилатому коню, і зник за верхівками високих дерев.**

**-- Як, ти гадаєш, Кароле, він швидко повернеться?— проводжаючи поглядом старого чарівника, спитав вугляр.**

**-- Не знаю. Але знаю напевне, що поспішатиме, як зможе, а нам потрібно захищати людей. До справи, друзі!**

**Карол побіг в перед, і рубонув своїм мечем, першу яка трапилась на його шляху, потвору.**

**-- Не зівай!— крикнув він, Теймуру і смикнув товариша на себе.**

**На тому місці, де щойно стояв хлопець, клацнули гострі, мов леза, зуби.**

**-- Дякую, друже. Здається ти мене врятував.-- вигукнув вугляр.**

**-- Значить я розрахувався з тобою, за свій недавній порятунок.-- посміхнувся у відповідь, молодий чарівник.**

**Плато і Капер вискочили з човна на суходіл, і прийнялись розправлятись з монстрами, які намагалися вилазити на острівець. Івер, наслідуючи приклад своїх товаришів, поспішив до потвори, що з’явилась з болота , і повільно почала вилазити з води, вигризаючи залишки рослинності. Сильним ударом, він відчахнув істоті рота, і залишився задоволеним своєю роботою. Тварина майже одразу зникла з очей. Він озирнувся на братів-болотників, щоб побачити, чи оцінили вони його вчинок, але ті були зайняті нищенням монстрів і не звернули на нього ніякої уваги. Хлопчина зітхнув, і побіг у напрямку своєї оселі. Матусю, Івер, знайшов у напівзруйнованому будинку, жінка сиділа у кутку, загородившись перевернутим столом, і вся тремтіла від страху. Вгледівши сина, старенька розридалась. Вона боялась, що вже ніколи його не побачить.**

**-- Ну що ти, рідненька, заспокойся.-- пригорнувся до жінки Івер.**

 **Мати була у нього єдиною рідною людиною, у всьому світі. Якщо б з нею щось сталось, він до кінця свого життя, не вибачив би собі цього. Будівля могла будь якої миті завалитися, варто якомусь черв’яку переростку, ткнутись в неї. Хлопець поміг матері вилізти з її схованки, і вивів жінку на зовні. Звісно вони і тут були в небезпеці, але при найми можна було захищатись. Неподалік пролунав розпачливий крик, Івер кинувся у тому напрямку, тягнучи за собою матір. Вони побачили, як один з монстрів вхопив за ногу їхнього односельця. Хлопець не гаяв ні хвилини, він хутко розправився з твариною, та бідоласі це вже не допомогло. Чоловік подивився на Івера мутним поглядом, посміхнувся, ніби дякуючи, і життя покинуло його.**

**-- Тяжко жив, і страшно помер. — сказав, наче сам до себе, Івер.**

**-- Немає нічого страшнішого, ніж бачити, як помирають на твоїх очах ті, кого ти знав і поважав.-- наче продовжуючи його думку, сказала жінка.**

**Чоловік, якого щойно вбив монстр, був їхнім сусідом. До них підійшли Капер і Плато, вони схилили голови, віддаючи пошану загиблому.**

**-- Карол неодмінно щось вигадає, і допоможе нам. — наче заспокоюючи сам себе пробурмотів Івер.**

**-- Карол тут?— зрадів Капер. — Він хутко нам допоможе впоратись з нашим лихом! Пішли знайдемо його.**

**Брати-болотники, Івер і його мама, з трудом перебираючись з острівця на острівець, намагались відшукати Карола і Теймура. Нарешті, вони побачили хлопців, ті якраз відбивались одразу від кількох тварин, і кинулись їм на допомогу. І лише коли монстри були переможені, вони нарешті змогли привітатись. Брати поцікавились, що Карол збирається робити з цією бідою.**

**-- Зараз все залежить від Каху. — відповів замість чарівника, Теймур. – Старий відправився до Лісовика, варити зілля. А поки що, наша зброя в наших руках.-- і хлопець показав меч. Їхні мечі, гострі мов леза, виблискували на сонці, і так швидко здіймались і опускались, що аж в очах миготіло. Друзі бились з усіх сил, та і поселяни не стояли осторонь, а чим могли, захищали свої оселі і родини.**

**-- Тримайтесь! Скоро все скінчиться! Каху з Муеро, варять зілля. Як тільки вони виллють його в болото, потвори зникнуть. — втішив людей, молодий чарівник.**

**І справді, через кілька хвилин у небі над болотом з’явився крилатий кінь, з двома вершниками на спині. Двоє старих з довгими сивими бородами, виливали у страшне місиво якусь рідину, летючі вздовж усієї водойми . Болото спалахнуло зеленкуватим світлом, і тієї ж миті, все припинилось. Люди з полегкістю зітхнули. Один за одним вони почали збиратися до гурту. Тут же приземлився і Капіто, принісши на собі Каху і Муеро-Лісовика. Останній радо привітав Карола, а потім жартома пожурив хлопця:**

**-- Ти з’являєшся, лише тоді, як від старого Муеро, тобі щось потрібно. Ні, щоб в гості прийти, посидіти, погомоніти.**

**-- Вибач, старий друже, я неодмінно колись завітаю до тебе на гостини, ось тільки з Бахтаром розберусь.**

**-- Так, Каху мені все розповів. Тому я і прилетів з ним, щоб дати тобі кілька порад, і допомогти чим можу. Давай трохи відійдемо, я дещо тобі розкажу.**

**Карол і Муеро відійшли в сторонку і сіли на колоду. Лісовик дістав із за пазухи маленьку шкіряну торбинку і витяг з неї перстень з великим, прозорим мов кришталь каменем, і простяг хлопцеві:**

**-- Ось візьми. У Бахтара є карта, а в тебе буде цей перстень.**

**-- До чого він мені?**

**-- Він теж вказує шлях до скіпетра. Якщо злому чаклунові доведеться іти строго по карті, то перстень вкаже дорогу з будь якого місця, де б ти не опинився. А ще вкаже напрямок до місця, в яке тобі необхідно буде обов’язково потрапити, перш ніж ти знайдеш те, за чим ідеш. Камін почне виблискувати, як що напрямок вірний. Та пам’ятай, коротший шлях не завжди безпечніший.**

**На якусь мить, старий замовк, збираючись з думками, потім продовжив:**

**-- Ти, знайди Пулата, що мешкає десь в царстві Каурдан. Це дуже мудра людина. Він пояснить тобі як поводитись зі скіпетром, бо для не посвячених в цю таємницю, скіпетр може стати дуже небезпечним. Він спадковий хранитель цієї таємниці. Ще його прадід був в неї посвячений. Покажеш йому свій оберіг, це як пароль. Ти все зрозумів, хлопче?**

**-- Так. Не хвилюйся за мене, все зроблю, як ти мені порадив. — заспокоїв Лісовика, Карол.**

**-- І, ще одне, не бери з собою Капіто. Я розумію, наскільки важливо для тебе, швидко наздогнати Бахтара. Та в небі, він тебе побачить швидше, ніж ти його на землі, а це може коштувати тобі життя.**

**-- А, якщо я не буду літати, а їхатиму по землі?**

**-- Але ж спокуса, все одно, буде?**

**-- Мабуть ти правий. Я залишу крилатого коника тут, поїду на звичайному.**

**Поки Карол і Муеро розмовляли, до гурту зійшлись всі мешканці поселення, які вціліли після цього жахіття. Молодий чаклун відшукав очима Капера, але поряд нього не побачив його дружини, своєї кузини Ніки. Хлопець розхвилювався, невже з жінкою, сталось не поправне. Він підійшов до родича:**

**-- Де Ніка?**

**-- Не хвилюйся Кароле, вона вчора, з дітлахами, поїхала до батьків, погостювати, і не потрапила в це страхіття.**

**-- Так, жінці пощастило. — обізвався Плато. — багато соплемінників ми не дорахувались. Майже в кожну родину прийшло лихо. Такого не було з того часу, як ми залишили Стеркію.**

**Карол роззирнувся, він побачив на обличчях людей біль і відчай. Жінки, з тиха, схлипували, перелякані дітлахи тулились до своїх матерів. Теймур вже встиг пояснити поселянам, що відбулося, і хто винен в їхній біді. Багато чоловіків визвалось іти разом з Каролом і провчити мерзотника. Та хлопець стримав їхній благородний порив:**

**-- Друзі мої, вам потрібно відбудовувати своє селище, самі жінки цього не зроблять. Мандрівка може виявитись дуже довгою і небезпечною. Навздогін злому чаклуну, поїдемо лише я і Теймур.**

**-- Ти хочеш подорожувати з цим безшабашним?— підтрунюючи Теймура, спитав Плато. — Ми з Капером не можемо цього допустити, тому відправляємось з вами. Як в добрі, давні часи, подорожуватимемо разом.**

**Карол хотів було заперечити, і тільки відкрив рота, щоб промовити слово, та Капер йому не дав:**

**-- І, не сперечайся буд ласка, ми так вирішили, і край розмові.**

**Чоловіки виловили по лісі коней, що порозбігалися під час навали черви, і почали лаштуватись в дорогу. Карол помітив, що і Івер, теж сідлає коня, він підійшов до друга:**

**-- Івере, ти впевнений, що і тобі потрібно з нами їхати?**

**Хлопець сердито засопів, але збиратись не припинив. Молодий чарівник, махнув з досади рукою, і залишив Івера у спокої. Сперечатися було марно, його однаково не послухають. Коли вже всі були готові вирушати в дорогу, Карол підійшов попрощатись до Каху:**

**-- Повернешся в замок до Орнагула?— спитав він у старого.**

**-- Ні. залишаюсь тут. Допоможу відбудувати селище, і захищатиму цих людей. Хоч якась користь буде від моїх знань.**

**-- Це, ти, вірно вирішив. Без твоєї допомоги, людям буде важко заново відбудувати селище.**

**Хлопець потис старшому товаришу руку, а той не стримавшись, по батьківські, обняв Карола:**

**-- Нехай щастить вам!**

**Весь залишок дня, маленькій загін, провів у дорозі, і лише коли зовсім стало темно, вирішили зупинитись. В лісі, в ночі, небезпечно мандрувати. В темряві кінь, через корч, може травмувати ногу, або вершник, розбити голову об гілку, а ще завжди існує вірогідність, заблукати. Друзі розпалили багаття, і посідали навколо нього. Важко було вгадати, як довго триватиме їхня мандрівка. Та всі вони були готові до довгої подорожі. Карол обвів друзів поглядом, зупиняючись на кожному з них. Ось Плато, кремезний світловолосий чоловік, він самий старший серед них, трохи вайлуватий, але розсудливий. Він не дасть зробити необміркований крок, і це часто рятувало, його друзям, життя. Капер, на рік молодший, але вже одружений. Карол сам висватав за нього свою кузину Ніку, і був задоволений цим, бо подружжя було дуже щасливе. Капер був схожий на свого старшого брата, але дуже вже мовчазний, інколи за цілий день від нього і слова не почуєш. Та надійнішого друга годі і шукати. А ось Івер і Теймур, обидва непосидючі і гарячі, спочатку роблять, а потім думають, та за друзів, життя не пошкодують. Карол посміхнувся, думаючи про них, разом вони чудова команда, якій під силу будь які труднощі.**

**--Про що замислився, друже?— перервав його роздуми, Теймур.**

**-- Та ні про що, і про все одразу. — відповів, молодий чарівник.**

**-- Що тебе хвилює, хлопче?— втрутився в розмову Плато.**

**-- Перстень, що мені подарував Муеро, показує, що шлях до скіпетра лежить через Каурдан. А, найкоротший путь туди, перетинається з селищем де живуть мої батьки.**

**-- Гадаєш, Бахтар і там наробить лиха?— розхвилювався Теймур.**

**-- Я впевнений в цьому. Він робитиме все, щоб зупинити нас, саме це мене і бентежить.**

**-- Не хвилюйся, разом, ми здолаємо будь які труднощі!— заспокоїв друга, Плато.**

**Капер, в знак згоди з братом, закивав головою.**

**-- Я не хвилююсь за труднощі, надійніших друзів, ніж в мене, немає ні в кого. Я хвилююся за своїх рідних, і за кохану дівчину. Кілька годин, що нам доведеться перечекати до ранку, можуть комусь дорого коштувати. Ви розумієте мене, друзі?**

**-- Звичайно розуміємо. – зітхнувши, відповів вугляр. — Але озернись, темінь, хоч око виколи. Цієї пори, ми далеко не зайдемо. Тільки почне сіріти, вирушимо в дорогу. Коні швидші за ноги розбійників, ми обов’язково наженемо Бахтара.**

**Карол мусив погодитись з Теймуром, хоч на душі було млосно і моторошно. Можливо це ніч навівала погані думки, а насправді, все не так і страшно, адже і злому чаклунові потрібно відпочивати.**

 **Бахтар гнав своїх носіїв без зупину, аж поки вони не принесли його в невелике селище. Звісно він міг і тут наробити шкоди, щоб затримати свого переслідувача. Адже це було те саме селище, де жили батьки Карола, але він не став цього робити, треба було нагодувати своїх рабів, щоб вони зовсім не охляли. Люди, що мешкали тут , його не знали, і він постукав в першу, ліпшу оселю, це була хата Іона і Федори, сусідів Каролових батьків. Двері чаклунові відчинила красива, повногруда жінка, вона приязно посміхнулась, і впустила неочікуваних гостей до будинку. Бахтар чемно вклонився, і попрохав притулку для себе і своєї свити. Чаклун здався господарям поважною особою, яка має власних слуг, і тому вони не змогли відмовити йому в гостинності. Одразу був накритий багатий стіл. Виставили все, чим можна було пригостити подорожніх. Іон з чемності, трохи ніяковіючи перед багатим гостем, запитав:**

**-- Вибачте за мою допитливість, але, хто ви будете, і куди тримаєте шлях?**

**-- Чому ви вибачаєтесь?— влесливо посміхнувся Бахтар. — Ви маєте повне право знати, кого приймаєте в своєму домі. Я посол з Сулерії, і направляюсь до південних держав. Шлях, виявився, набагато довший ніж ми очікували, тому і довелося шукати ночівлі.**

**-- А чому, ви, мандруєте пішки, адже кіньми набагато швидше.**

**-- Можливо, та наша віра не дозволяє нам використовувати тварин для власних потреб.**

**-- Ви що, і м’яса не їсте?**

**Бахтар зиркнув на бандитів, ті з апетитом наминали печеню з кроля.**

**-- Рабам, ми дозволяємо його їсти. — найшов вихід з незручної ситуації чаклун. — Для поповнення сил, але вищій клас, навіть торкнутись такої їжі, гидує.**

**-- Я, вас, так розумію!— втрутилась в розмову господиня. — Мені теж шкода бідолашних тваринок, але чоловікові хіба це доведеш!**

**-- Та годі тобі, завела!— махнув на Федору рукою, Іон.**

**Жінка знітилась, але все ж тихо додала:**

**-- Ну чого ти, цикаєш? Я прийшла сказати, що постелила панові у вітальні, а його прислузі в сіннику.**

**-- Дякую вам шановна. — знову розплився в усмішці Бахтар, тільки зараз він відчув всю втому, яка накопичувалась весь час його подорожі. — Якщо дозволите, я вже піду відпочивати.**

**Бахтар зиркнув на Самсонову банду, ті все ще жували:**

**-- Годі жерти!— гаркнув він на них.**

**Ті, як по команді, вскочили на ноги.**

**-- Марш відпочивати! Завтра в дорогу на світанку. — потім повернувся до господарів, і вже зовсім іншим голосом попрохав:**

**-- Розбудіть нас, будь ласка, лише почне сіріти.**

**-- Обов’язково розбудемо. — пообіцяв Іон.**

**Невдовзі, Бахтар і його свита спали міцним сном.**

 **Ранок видався досить похмурим. Небо затягли важкі хмари, з яких зривався дрібний дощик.**

**-- Щось не подобається мені ця погода. — показав рукою на обрій, Капер.**

**Там весь час спалахували блискавиці, і до друзів долинали відголоси сильної грози.**

**-- Нам потрібно знайти притулок. — висловив свою думку Івер.**

**-- Де ти , тут, його знайдеш?— іронічно спитав Теймур.**

**Вугляр був правий. Друзі вже вийшли з лісу і навколо, куди не глянь оком, розкинулась безкрая долина, вся наскрізь помережена маленькими річечками і потічками, лише де не де, піднімались невисокими хвилями, пагорби.**

**-- То, де ти тут сховаєшся?— повторив своє запитання, вугляр.**

**-- Може встигнемо до селища скотарів?— здвигнув плечима, болотник.**

**-- І до скотарів, і до мого селища, з відси, відстань майже однакова. Тому будемо їхати до моїх батьків. — промовив Карол, і повернув коня в потрібному напрямку, примусивши бігти галопом. Друзі рушили слідом. Та хоч як, маленькій загін, не поспішав, доїхати до притулку вони не встигли. Рушив сильний вітер, він налетів зненацька, і притримав швидкий біг коней. Як не намагалися вершники примусити тварин бігти скоріше, ті, цього зробити, були не в силі. Від того вітру, трави похилилися до самісінької землі. Буревій рвав одяг, і норовив виштовхати їздових з сідел. Хлопці попритулялися до кінських ший, щоб утриматись верхи. Стало темно як у ночі. Одразу кілька блискавок пронизали небо, і вдарив грім такої сили, що позакладало вуха. Кінь під Івером, з переляку, встав диба, і скинув бідолаху на землю. Потім круто повернув за вітром, і побіг щосили. За мить його не стало видно за потоками зливи, що ринула на голови мандрівникам. Розгублений Івер, стояв розвівши руки, сутулячись під холодним дощем, і не знаючи що робити.**

**-- Облиш, хлопче, нам його не наздогнати. — прокричав, болотнику на вухо, Капер.**

**Він подав другові руку, і затяг його на свого коня, позад себе.**

**-- Як гадаєш, Кароле, це витівки Бахтара?— спитав Теймур.**

**-- Важко сказати. Інколи природа сильніша за будь яку магію. — відповів молодий чарівник, і він був правий.**

 **Бахтар проклинав все на світі, намагаючись сховатись від дощу під цупкою рядниною, яку йому дали гостинні господарі, та це не допомагало, і скоро він вимок до нитки. Чаклун із заздрістю поглядав на своїх зачарованих слуг, ті не помічали нічого навкруги, виконуючи волю господаря. Тут, на луках, де земля і так насичена вологою, від великої кількості джерел, цей дощ, одразу спричинив повінь, і бандити брели по коліна у воді, але їм було байдуже. Важко було сказати, що діялось в їхніх головах. Вони тупо дивилися перед собою, немовби спали з розплющеними очима. Синіючи від холоду, карлик щільніше укутався в покривало, надіючись, що негода скоро скінчиться. Та йому, більше, нічого і не лишалось. Бахтар знав, що не на багато опереджає своїх ворогів, будь якої миті, вони можуть його наздогнати, і тоді його план і мрії, будуть під загрозою. Йому конче необхідно щось видумати, щоб надовго відволікти переслідувачів від своєї персони, і ідея почала вимальовуватись в його злому , хворобливому мозку…**

 **Негода, була непривітною, не лише до Бахтара і його ескорту, всі кому не пощастила цієї миті бути на зовні, потерпали від холодного, проливного дощу і сильного вітру. Карол з друзями, поволі наближалися до селища, рідної домівки молодого чарівника. Коли вже притулок був зовсім поряд, разом з краплями дощу на землю полетіли шматки льоду. Град бив по обличчю і руках мандрівників, гострі уламки шмагали по спинах змучених коней, і тварини мимо волі прискорили свій біг. Ось, нарешті і батьківський будинок. Мандрівники прив’язали коней під навісом, і поспішили до оселі. В таку негоду, Сарман і Орелія не чикали гостей. Батько сидів біля комину і лагодив взуття. Вітер завивав у трубі як справжній музика, виводячи свою мелодію, вогонь весело танцював під ту музику, освітлюючи роботу господаря. Мати шила сорочку сидячи на лаві, під вікном. На підвіконні горіла масляна лампа, бо з знадвору була справжня темінь. Світло від лампи не дало їй розгледіти неочікуваних гостей, тому коли раптово відчинились двері, вона якусь мить розгублено дивилась на прибулих. Шиття випало з її рук, на підлогу, та жінка не стала його підіймати, вскочивши з місця вона як горлиця полетіла на зустріч синові, і притулившись до його , вже чоловічих грудей, заплакала.**

**-- Ну чого, мамо!— замість вітання, розгублено прошепотів, Карол.**

**Він ніжно погладжував жінку по спині, намагаючись заспокоїти, на допомогу прийшов батько. Він широко посміхаючись, повільно підвівся зі свого місця, підійшов, взяв дружину за плечі і відвів у бік.**

**-- Вибач, дорогенька, але мені теж кортить привітатись з сином. — вдавано-суворо сказав він їй, а потім повернувся і затис Карола в обіймах, так сильно, що з промоклого наскрізь одягу хлопця, на підлогу, побігла вижата ним вода.**

**-- Ой, лишенько, які ж ви всі мокрі. — схаменулась Орелія. — Вас негайно треба переодягти, а то похворієте!**

**Жінка відчинила віко скрині , і почала вибирати потрібний одяг, Сарман зупинив її:**

**-- Я сам знайду хлопцям одяг, а ти люба, збирай на стіл. Шлях у наших гостей був не близький, вони добряче зголодніли. А, ви друзі мої, підходьте ближче до вогню, і роздягайтесь, мати має рацію, в таку негоду легко застудитись. — звернувся господар до своїх гостей.**

**Ті не сперечались, хлопці були раді скинути з себе мокрий одяг, і зігрітись біля комина, цієї привітної господи. Після того, як сестри Карола повиходили заміж і розлетілись з рідного гнізда, Сарман і Орелія залишились самі, і раді були кожному, хто до них завітає, це відчувалось одразу, варто було лише переступити поріг їхнього будинку. Друзі, знайомі, навіть незнайомі подорожні, що шукали притулку на ніч, однаково привітно зустрічались в цьому домі, а що вже казати про рідного сина, та його товаришів? Невдовзі, вони вже сиділи за накритим столом.**

**-- Ось, спробуйте нашого вина. — принесла Орелія глечик. — Воно вас зігріє і додасть сили.**

**Сарман діловито почав розливати напій по чарках.**

**-- Що привело вас, в наші краї?— не відриваючись від справи, спитав він.-- Тільки не кажіть, що скучили за нами.**

**-- Я справді скучив за вами, рідні мої, але ти тату правий, не це мене і моїх друзів, привело до рідної домівки.**

**Карол розповів батькам про всі події, що відбулися за кілька останніх днів.**

**-- От негідник цей Бахтар. — схвильована почутим, скрушно захитала головою мати. — Будь обережний синку, я за тебе хвилююсь. Твій ворог могутній чаклун.**

**-- Я згодний з матір’ю…-- почав було свою настанову і Сарман, але його перервав стукіт у двері. — Хто там такий ввічливий? Заходьте, не соромтесь, у нас відчинено.**

**Двері відкрилися і на порозі з’явився Іон.**

**-- Доброго дня, господарі!— весело привітався сусід. —Я побачив під навісом прив’язаних коней, і зрозумів у вас гості. Негода вже майже вщухла, от я і вирішив навідатись, може якусь новину почую.**

**-- Сідай до столу, Іоне. Випий вина. — запросив Сарман, нового гостя. —А новини не дуже втішні. З Сулерії прийшов у наш світ злий чаклун Бахтар, і наробив багато лиха в поселеннях вуглярів і болотників. Добре, що хоч нас минув.**

**У сусіда, обличчя набуло стурбованого вигляду.**

**-- А, як виглядає той чаклун?— запитав він у Карола.**

**Хлопець помітивши занепокоєність чоловіка, поцікавився навіщо це йому. Іон розповів про своїх ранішніх гостей, про карлика і дивних його слуг.**

**-- Ну от тобі і відповідь! То і був Бахтар, а слуги, банда Самсона. Чаклун викрав їх з в’язниці, щоб ті йому слугували. — пояснив чоловікові Карол.**

**-- Дивно! Ви розповідаєте про якогось лиходія, а мені мої гості видались чемними і порядними людьми. — здвигнув плечима Іон.**

**-- Бахтар може бути яким завгодно, аби це було йому на користь. Адже ти, мабуть, нагодував їх?**

**-- Так, нагодував, і дав чим плечі прикрити, адже вони вирушили в дорогу, в акурат на початку зливи. Я пропонував їм перечекати негоду, та карлик не погодився, сказав що дуже поспішає.**

**-- От бачиш, Кароле, ти хвилювався, що Бахтар втече від нас. — втрутився в розмову Плато. —А ми, його переслідуємо по п’ятах. Та і під час зливи, він не далеко забрів. Он як розлило навкруги. Вода на луках до колін доставала!**

**-- Так, друже, ти напевно правий, я даремно хвилювався. І в моєму селищі він лиха не наробив, може і Мілену біда обмине. Адже чаклун дуже поспішає, а шлях до Каурданського перевалу не лежить через селище степовиків. Та все ж, затримуватись не будемо, краще попередити нещастя, чим потім, бідкатись і виправляти свої помилки.**

 **Мабуть Каролове серце, все ж щось йому підказувало, тому він і поспішив в дорогу. Орелія похапцем зібрала хлопцям торбину, і разом з чоловіком вийшла провести дорогих, довгоочікуваних, але таких скорих на підйом, гостей, за ворота. Вона ще довго махала їм у слід білою хустиною, поки Сарман обійнявши її за плечі, не завів у хату.**

**Коні ледь пересували ноги, по розкислій від дощу, дорозі. На небі давно сіяло літнє, пекуче сонце, але з пагорбів, сюди в низину, продовжували стікати брудні потоки. В деяких місцях, зливаючись, вони утворювали бурхливу річечку, і щоб перейти таку перепону, хлопцям доводилось злізати з коней, бо тварина, посковзнувшись, могла впасти і придавити вершника. Не пройшло і години, як мандрівники залишили затишну оселю Каролових батьків, а вони вже були з голови до п’ят перемазані липким брудом і наскрізь мокрі.**

**-- Не уявляю, як Бахтаровим носіям, вдалося тут пройти, і не втопити свого володаря. — обізвався, завжди мовчазний Капер.**

**-- Таке лайно, важко втопити. — грубо висказав ся, Плато.**

**Друзі дружньо зареготали, тільки Карол не зважав на цю балаканину, він був заглиблений у свої роздуми. Лише коли Теймур штовхнув його під бік, звернув увагу на товаришів:**

**-- Про що це, ви, так весело розсуджуєте?**

**-- А, тебе, наче поряд і не було. — посміхнувся до нього, вугляр.**

**-- Він мріяв про свою Мілену, інакше чув би нашу розмову. — задів чарівника, Івер.**

**-- А що, в цьому, поганого? Я теж постійно думаю про дружину. — встав на захист хлопця, Капер. —Я не попрощався з нею, і мабуть Ніка, на мене дуже сердита.**

**-- Так, вона міцно тримає тебе, в своїх маленьких ручках. — посміхнувся до брата, Плато. — Начувайся, коли повернешся!**

**Друзі знову засміялися.**

**-- От дивина!— вигукнув Івер.**

**-- Що, тебе, здивувало?— розгублено запитав у болотника, Теймур.**

**-- А ви хіба не бачите? Попереду, зовсім суха дорога !**

**-- Дійсно! Це ж, чудово! – радо обізвався, Плато. — Мабуть злива сюди не дістала. Ми, швидко наздоженемо Бахтара.**

**Та Карол, зовсім не зрадів з цього приводу.**

**-- Якщо Бахтар вийшов ще на світанку, то давно іде по сухому, і зміг далеко від нас відірватись. Потрібно поспішати, друзі мої!**

**-- В селище степовиків, завернемо?— спитав у чарівника, Теймур.**

**-- Неодмінно. Я хочу впевнитись, що там, все добре.**

**Каролові, навіть, порада персня була не потрібна, щоб це вирішити.**

**Цілий день зайняла у Бахтара мандрівка до поселення хліборобів. На околиці селища чаклун наказав, своїм рабам, зупинитись. Щоб опинитись тут, їм довелось зробити не малий крюк, та Бахтар, був упевнений, затрати часу будуть компенсовані, коли набридливі переслідувачі, залишать його в спокої, хоча б, на кілька днів. Для нього, цього буде, більш ніж досить, щоб здійснити свою мрію.**

**-- Ідіть в низину, до ріки. — приказав він, розбійникам. — Там, у рибаків, дістанете човна, і трохи нижче за течією, чикатимете на мене.**

**Розбійники мовчки слухали його накази, ні рухом ні словом не виказали своєї уваги, та чаклун був упевнений, що вони зроблять так як було сказано.**

**-- Ідіть виконуйте.**

**Шестеро розбійників пішли куди їм було наказано, а Бахтар перетворившись на Крахуна, рушив до хатини Мілени, з його вуст не сходила злорадна посмішка, так вже подобався йому, його підступний план.**

**Нічого не підозрюючи, дівчина, разом з батьками поралась по господарству, і коли побачила, що до їхньої оселі наближається маленький чоловічок, завмерла від подиву( в тому чоловічкові вона впізнала Крахуна, чарівника з Сулерії, і свого давнього друга). Зрадівши такій несподіваній і приємній, для неї зустрічі, Мілена пішла йому на зустріч.**

**-- Крахуне, як я рада тебе бачити!— ще з далека, гукнула вона, гостеві. Та раптом, здивована, зупинилась. —А чому, це ти тут? Яким вітром, тебе, занесло в наші краї?**

**Крахун-Бахтар подивився на неї сумними очима, і скрушно захитав головою:**

**-- Бідолашна, моя дівчинко, велике горе спіткало нас!**

**У Мілени, від передчуття чогось страшного, засмоктало під ребрами, і вона, мов підкошена, опустилась на землю, лише змогла прошепотіти:**

**-- Карол?**

**Побачивши, що з Міленою не все гаразд, Перус і Орика підбігли до своєї доньки, і відгородили її, від дивного гостя.**

**-- Хто ви такий?— сердито крикнув на карлика, батько дівчини. — Що вам потрібно від моєї дитини?**

**Та дівчина заступилась за коротуна:**

**-- Тату, заспокойся. Ця людина не зробила мені нічого лихого. Я знаю його. Це чарівник з Сулерії, його ім’я, Крахун. Він приніс звістку від Карола.**

**-- Так. — захитав головою Крахун - Бахтар. — Та звістка ця, не дуже приємна. Вірніше сказати, дуже погана.**

**-- Карол загинув?— стискаючи біля грудей руки, що аж побіліли пальці, і затинаючись, спитала Орика.**

**-- Ні. Злий чаклун Бахтар вирвався на волю, і хлопець прийшов до нас, щоб врятувати мій народ від лиходія. Та той використав страшні чари, і тепер Карол, посеред життя і смерті. Рівновага, дуже хитка. Потрібен хтось, хто кохає його понад усе, щоб вирвати з тих чар, бо інакше смерть переможе.**

**-- Я згодна на все, аби лише врятувати коханого. – гарячково вигукнула, дівчина. — Що потрібно робити?**

**Та замісто відповіді чаклуна, пролунав голос Мозуса:**

**-- Крахуне, друзяко, як я радий бачити тебе!— чоловік нагнувся, і міцно стис карлика в обіймах, той аж охнув.**

**Крахун-Бахтар не сподівався на таку, несподівану для нього, зустріч, та нічим себе не виказав, навпаки, прикинувся що зрадів, і почав, по новій, розповідати про лихо, що спіткало Карола. Мозус уважно вислухав, а потім спитав:**

**-- Де зараз хлопець?**

**-- В Сулерії. Його не можна в такому стані, переміщати з планети на планету. Тому потрібно, щоб Мілена сама вирушила у мій світ, а я їй в цьому допоможу. В Каурдані є місце, з якого без зусиль можна потрапити до Сулерії. Туди, ми з дівчиною, і направимось. А там, все залежатиме лише від неї, з’ясується, на скільки сильне її кохання.**

**-- Я люблю Карола, як рідного сина. Та не можу відпустити Мілину, саму, з цим Крахуном. Та вже і за полудень, скоро почне вечоріти. Доведеться ночувати в горах. А там, я чув, безчинствують розбійники. — заперечив Перус.**

**-- Таточку, ріднесенький, відпусти!— впала до його ніг, донька. — Мені без Карола, не жити!**

**-- Що ти, таке кажеш, дитино моя. — позадкував від дівчини, Перус.**

**Чоловік розгубився, і не знав як вирішити. На допомогу прийшов Мозус:**

**-- Не хвилюйся за Мілину, друже. Я піду разом з нею, і захищу її, від будь якої напасті.**

**Такий поворот подій, зовсім не входив у плани злого чаклуна, та він розумів, що відказ від допомоги Мозуса, може викликати підозру, що до нього.**

**-- Це, навіть добре, якщо ти підеш з нами!— удавано-радо, вигукнув він. — Тільки вирушати потрібно негайно, бо можемо спізнитись.**

**-- Я, лише сповіщу дружину, і візьму свою зброю. — направляючись до свого будинку, сказав Мозус.**

**-- Навряд чи вона, тобі, допоможе. — тихо, щоб ніхто не почув, прошепотів, чоловікові навздогін, чаклун.**

**-- Я теж, дещо, хочу взяти з собою. — промовила дівчина, і зникла у будинку.**

**За мить, вона вже стояла на ганку, з вузликом в руках.**

**-- Що це в тебе, доню. — спитала Орика.**

**-- Моє весільне вбрання і пасок, що я вишила для Карола.**

**-- Навіщо, це, тобі?— здивувався батько.**

**-- Не чіпай її, Мілена знає, що робить. — стала на захист доньки, Орика.**

**Перус здвигнув плечима, та більше нічого не казав. Попрощавшись, Крахун-Бахтар, Мілена і Мозус вирушили в дорогу.**

 **Ще з далека, Мозус помітив невелику групу людей, що стояла на березі річки, та він не звернув на них уваги, думаючи, що то місцеві рибалки. Лише коли вони підійшли до гурту впритул, впізнав серед них Самсона. Мілена теж, впізнала розбійника, і злякано позадкувала. Кого-кого, а цього мерзотника, вона не могла спутати ні з ким. Мозус вихопив меча, і глянув на Крахуна, сподіваючись на допомогу. Та замісто друга, побачив Бахтара, що розплився в злорадній посмішці:**

**-- Невже ти, думаєш, що тебе врятує, цей шмат металу?**

**У чоловіка, в середині, все похололо.**

**-- Тікай, Міленко! Я їх затримаю!— крикнув він, затуляючи собою дівчину.**

**Та було вже пізно. Одним змахом руки, Бахтар підняв Мозуса в повітря, і кинув на каміння. Страшний біль пронизав все його тіло, останнє, що чоловік почув, це наказ чаклуна своїм прислужникам:**

**-- Ловіть дівку, і вирушаємо до Каурдану.**

**Мілена бігла з усієї сили, та розбійники виявились пруткішими, вони хутко наздогнали дівчину, і приволокли до чаклуна.**

**-- Я бачу, своєю волею, ти не підеш. — сказав Бахтар, дивлячись на неї знизу в гору. — То підеш з моєї волі.**

**Мілена вся тремтіла, вона знала Бахтарову силу, але не могла відірвати погляду від його очей, і за мить вже була слухняною жертвою у його владі. Вона покірно сіла до човна, підкоряючись наказу свого повелителя.**

**Ще і сутеніти не почало, як у двері до будинку Перуса і Орики хтось постукав. Який же був їх подив, коли на порозі вони побачили Карола з друзями.**

**-- Чому ви, на мене, так дивитесь, наче примару побачили?— здивувався хлопець.**

**-- Кароле, з тобою все добре?— спитав, замість відповіді, батько Мілени.**

**-- Так. А що сталось?**

**-- Приходив чарівник, на ім’я Крахун. Сказав, що ти потрапив у біду. Він забрав з собою Мілину, щоб вона тебе своїм коханням звільнила від чар. Мозус пішов разом з ними. — все це, Перус промовив скоромовкою, наче боявся не встигнути розповісти, все що сталось.**

**Карол зблід.**

**-- Я не даремно хвилювався. – сказав він, повернувшись до своїх товаришів.**

**Вони, погоджуючись, закивали головами.**

**-- Про що, ти, кажеш, Кароле?— тремтячим голосом, спитала Орика.**

**Жінка вже зрозуміла, що її донька у біді, та не хотіла в це вірити, адже сама відпустила дівчину з чарівником. Вона хотіла, щоб Карол заспокоїв її, сказавши, що все добре, та хлопець мовчав, втупившись в підлогу. Орика і Перус чикали його відповіді, як вирок. Нарешті Карол обізвався:**

**-- Не хвилюйтесь, з Міленкою все буде добре. Бахтар не зробить їй ніякої шкоди, вона потрібна йому, щоб затримати мене. Та Мозусові загрожує смертельна небезпека, він чаклунові тільки заважатиме.**

**З вулиці долинув якийсь гомін. Натовп людей пройшов біля двору Міленених батьків, і звернув на подвір’я до Мозуса. Молодий чарівник з друзями, передчуваючи біду, побігли туди. На ганку, вкритий старим рядном, весь закривавлений, лежав їхній товариш. Мозус ледве дихав. Карол опустився поруч, на коліна і взяв його за руку.**

**-- Друже мій дорогий, ти чуєш мене?— прошепотів він, дивлячись на бліде обличчя.**

**Чоловік відкрив очі, і мутним поглядом подивився на хлопця, впізнаючи його. Потім, ледь чутно, сказав.**

**-- Каурдан. Бахтар повів її до Каурдану. Я не зміг захистити…**

**-- Я зрозумів, не хвилюйся. — не дав доказати пораненому Карол.**

**Він бачив яких зусиль коштувало чоловікові кожне сказане ним слово, тому і зупинив його.**

**-- Кароле, зроби щось. — почувся голос Мозусової дружини.**

**Жінка стояла поруч. По її обличчю бігли сльози горя і відчаю.**

**-- Не хвилюйся, Марико, я вже роблю. Мозус живий, це головне. Незабаром він одужає. Йому потрібен лише спокій, а його рани я вже залікував, тільки залишилось набратись сил.**

**Карол попрохав допомогти йому занести пораненого до будинку. Визвалось кілька охочих. Марика зайшла разом з ними, а молодий чарівник підійшов до людей, що принесли Мозуса:**

**-- Хто ви такі? Де, ви, знайшли пораненого?**

**-- Ми рибалки. — обізвався один з незнайомців. — До нашого селища вдерлась банда грабіжників. Всі дорослі чоловіки були якраз на вилові, і поселення нікому було захистити. Взяли бандити не багато, лише старий човен, але при цьому, поранили старого батька, одного з рибалок. Коли повернулися чоловіки, то озброївшись кинулись їх доганяти, щоб наказати мерзотників, та було вже пізно, банді вдалось втекти. На березі ріки ми знайшли Мозуса, він був непритомний і дуже побитий, та ти і сам його бачив. Мабуть це теж діло бандитських рук.**

**Карол слухав уважно, не перебиваючи оповідача. Коли той замовк, спитав:**

**-- У вашому селищі, нічого дивного не помітили в тих грабіжниках? Я маю на увазі, їхній вигляд.**

**-- Моя дружина сказала, що вони ніби спали з відкритими очима, дивились і не бачили. — обізвався, інший рибалка.**

**Хлопець зрозумів, що банда Самсона і досі перебуває під впливом Бахтара, і діяла по його вказівці. На човні, та ще й в низ по річці, вони швидко дістануться до Каурданського перевалу.**

**-- Дяку вам, що врятували нашого друга. — подякував рибалкам Карол, і вклонився до землі.**

**-- Нема за що. Ми всі добре знаємо Мозуса, і не полишили б його у біді. Він багато чим допоміг нашому селищу, у важкі часи. — відповіли рибалки, і попрощавшись, пішли назад, до свого поселення.**

**-- Як будемо діяти, друже?— спитав у Карола, Плато.**

**Хлопець лише обвів поглядом своїх товаришів, і нічого не кажучи, пішов до коней. Його супутники, все зрозуміли без слів. І за кілька хвилин маленький загін вже гнав галопом коней до перевалу. Попереду, виграючи потоками, заблищала ріка. Вершники притримали своїх гривастих друзів.**

**-- Ріку прийдеться переходити у брід. — сказав Теймур.**

**-- Місцями, тут може бути глибоко, а я, не дуже добре плаваю. Ви впевнені, що іншого шляху немає? — розхвилювався, Івер.**

**--- В обхід далеко. --- відповів на те, Теймур.**

**--- Краще перейти тут. Буде швидше. --- погодився з ним Карол.**

**--- Друзі, чесно кажучи, глибока вода мене лякає. --- зізнався Івер.**

**-- Тебе перевезе твій кінь. Він, не в приклад тобі, добре плаває. — засміявся з хлопчини, вугляр.**

**Коні обережно заходили в холодну воду, нащупуючи копитами каменисте дно. Майже до середини, тварини брели по брюхо у воді. Та несподівано, кінь під Капером, провалився у підводну яму, і вершник, і скакун пірнули з головою. Друзі стривожились, та даремно. Теймур був правий, коні добре плавають, за мить на поверхні з’явилась кінська голова, а поряд з нею, і голова Капера. Чоловік міцно тримався за шию тварини. Загалом переправа пройшла вдало, якщо не враховувати, що мандрівники вимокли до нитки, у крижаній воді, і в них зуб на зуб не потрапляв.**

**-- Може розкладемо багаття, і трохи підсушимо одяг. — нерішуче, запропонував Івер.**

**Та на його пропозицію, ніхто не звернув уваги, всі продовжували гонитву за чаклуном. Гаряче, полуденне сонце і вітер, швидко висушили одяг, навіть вогонь не зробив би цього швидше. Невдовзі, друзі вже знемагали від жари і спраги.**

**-- Були коло ріки, і ніхто не здогадався наповнити фляги. — сокрушав ся, Плато. — Ну не дурні?**

**-- Перестань, тут і так гидко на душі, ще й ти нудиш. — при цикнув, на брата, Капер.**

**-- Ти ба, обізвався, аж дивно!— сердито пробурмотів Плато. — То слова з нього не витягнеш, а то повчає. Гидко, йому на душі, наче всім іншим весело.**

**-- Годі вже, вам.-- не витримав їхньої суперечки, Теймур. — Самі ж, погодились іти навпростець, а не берегом. Скоро знову вийдемо до ріки, а там і до перевалу недалеко. Жаль тільки, доведеться з кіньми розпрощатись.**

**-- Це ж, чому?— здивувався Івер.**

**-- Коні, по гірській тропі, не пройдуть. — пояснив хлопцеві, вугляр.**

**-- Нічого, ми Бахтара і пішки доженемо. Правда ж?— не падав духом, болотник.**

**-- Щось довго, ми його, наздоганяємо. — роздратовано сказав, Карол. — Даремно я послухав Муеро. Потрібно було їхати на Капіто. Напевно б, вже його наздогнав.**

**-- Оце саме через оцю твою гарячковість, Лісовик і відрадив тобі, на ньому їхати. Біду накликати не важко, спробуй з неї виплутатись. — заспокоїв хлопця, Капер.**

**-- Звісно!— підтримав брата, Плато, наче вони хвилину назад і не сперечались між собою. — Час в нас, ще є. Ми ще покажемо чаклунові, скільки коштує торба лиха!**

**-- Можливо, ви і праві, даремно я хвилююсь. — відповів на те, Карол. — Та, як же, не хвилюватись? Мозуса трохи не вбили, Мілена в полоні. Я знаю, вона жива, але ж як там з нею поводяться, невідомо…**

 **Старий горянин Хартам, мав трьох синів, Лера, Маго, і най меншого, Готара. Колись Хартам, був славетним воїном в армії колишнього володаря Каурдану, Назмана. Та все змінилось після останньої війни з низинними народами. Тоді армія Назмана потерпіла поразку, і Каурдан підписав капітуляцію і мирну угоду, що змусило царство, розпустити військо. Залишили лише охорону столиці, але до неї набрали тільки молодих, і надзвичайно дужих парубків. Хартам до їх числа не потрапив. Старий вояка не знав іншого ремесла, крім військового, тому залишився без копійки за душею, а родину потрібно було годувати. Тоді, Хартам, зібрав навколо себе ще кілька, таких самих невдах, і вийшов з ними на велику дорогу, а краще сказати, на караванну тропу, і став грабувати. Він знав кожен камінчик у рідних горах, знав де можна зробити засідку, де сховати здобич, чи переховатись самому, тому спочатку, його банді, щастило. Вони знайшли спільників у столиці, і збували там награбоване, це приносило великі гроші. Трохи подорослішавши, старші сини, теж пішли по батьківській стежці.**

**Та торговці, почали вимагати від правителя Каурдану, захисту для себе, інакше не возитимуть до столиці свої товари. Цар Назман, виділив загін для супроводу караванів, і доля відвернулась від банди Хартама. В одній з сутичок з охоронцями, старого вояку, було тяжко поранено, а кількох його товаришів убито. Довелось на деякий час припинити свою діяльність. Раніш награбовані гроші швидко скінчились, родина не могла залишатись голодною, і Хартам та його сини знову взялись за старе. Молодший, Готар, теж пішов з ними. Такою маленькою ватагою, вони не могли вполювати велику здобич, тому грабували одиноких мандрівників, і невеликі, не захищені каравани. Та цього вистачало, лише на такий-сякий прожиток.**

**Ось, і цього разу вони сиділи в засідці, очікуючи на необережного подорожнього, коли несподівано побачили невеликий гурт людей, що тяг на собі якісь ноші. Сподіваючись на вдалий напад, банда Хартама причаїлась за камінням. Кали мандрівники наблизились, розбійники вискочили із засідки. Люди, що несли ноші, не могли одразу оборонятись, тому четверо з них, були одразу убиті. Ще двоє, тяжко поранені. Розбійники вже зібрались святкувати свою перемогу, коли з нош виліз карлик. Коротун посміхнувся до нападників, та посмішка ця, була страшною, наче звіриний оскал. З руки малого вилетіла вогняна куля, і враз розкидала банду, як купку лахміття, на всі боки, а карлик холоднокровно добивав поранених розбійників. Залишився в живих, лише Готар. Він з жахом дивився на під ходячого до нього чаклуна, чикаючи своєї черги, на розправу. Та Бахтар, а це був саме він, не заподіяв хлопцеві шкоди. Він подивився на нього, схиливши на бік голову, наче прицінюючись. Потім поклав руку на рану, і залікував її. Та зробив він це, не через жалість до хлопця, йому потрібен був поводир, а хто краще, за місцевих жителів, знає перевал. Та і з дівкою морока, вона хоч і під гіпнозом, але її весь час доводиться тягнути, а після загибелі його служок, цього робити нікому. Не самому ж Бахтарові морочитись з нею, нехай це робить хлопець.**

**-- Слухай мене, недоноску. — звернувся чаклун, до хлопця. —Я залишив тобі життя, і тепер ти, слугуватимеш мені. Якщо не схочеш, я відправлю тебе, слідом за твоїми друзями. Зрозумів?**

**-- Так. — ледь чутно, відповів хлопчина.**

**Готар не мав змоги відмовитись, він був страшенно наляканий, і радий був робити що завгодно, аби залишитись живим.**

**-- Тоді, бери дівку за руку, і веди до Каурдану, одночасно показуючи мені, туди, шлях.**

**Тільки зараз, Готар помітив дівчину, що стояла притулившись до скелі. З вигляду, вона була степовичкою, дуже гарна, з великими синіми очима. Та на її обличчі, був якийсь дивний вираз, все що тут щойно відбулось, ніяк на ньому не відбилося, наче дівчина, нічого цього і не бачила. Готар підійшов до неї, і обережно сіпнув за рукав:**

**-- Гей, як тебе звуть?**

**Дівчина не відповіла, вона продовжувала мовчки дивитись перед собою.**

**-- Вона тобі нічого не скаже. — обізвався Бахтар. — Роби, що я наказав.**

**Готар виконав наказ, він взяв дівчину за руку, і повів за собою, та покірно як лялька пішла, чаклун пішов позаду. Бахтар не хотів випускати хлопця з поля зору, горяни свободолюбний народ, і від нового служки можна було очікувати непокори, а власне, втечі. Ідучи, Готар поступово приходив до тями, він почав усвідомлювати все те страхіття, що з ним відбулось. В одну мить він втратив батька і братів, старенька мати чикає на них вдома, а він навіть звістку про страшне горе не може їй принести, бо в полоні у злого чаклуна. В голові у хлопця все переплелось, лише одне він розумів чітко, він повинен звільнитись від влади карлика, і повернутись до матері, адже тепер він її опора і годувальник. Та тут, в горах, він не в змозі цього зробити, бо чаклун пильно за ним стежить, і якщо він почне тікати, одразу його вб’є. Тому вся надія на столицю Каурдан, хлопець знав місто, як свою долоню, в його заплутаних, вузьких вуличках, легко сховатись навіть від охоронців цариці Таміли, не те що, від коротуна який і дороги туди не знає. Почало темніти, потрібно було зупинятись на ночівлю. Карлик швидко, за допомогою чар, розвів багаття просто на камені. Зморені подорожні всілись біля того вогню. Готар не відводив очей від Мілени, такої гарної дівчини він ніколи не бачив, та все ж, щось в ній його лякало, і примушувало триматись на відстані, можливо її дивний стан. Несподівано дівчина кліпнула, і повила очима навколо, ніби щойно прокинулась:**

**-- Ти хто?— дивлячись на Готара, спитала вона.**

**-- Готар. А як тебе звуть?**

**-- Мілена. Як я, тут опинилась?**

**Хлопець хотів було розповісти про все що сталось, та не встиг. Погляд дівчини сковзнув повз нього, і зупинився десь позаду. Очі Мілени наповнились жахом. Готар озирнувся, позад нього стояв карлик-чаклун. Мала потвора не відриваючи погляду від дівчини, проказала:**

**-- Лише я твій господар, і ти, повинна підкорятись лише мині.**

**-- Так, мій володарю. — безбарвним голосом відповіла дівчина.**

**Її погляд знову став байдужим до довкілля, більше нічого її не хвилювало. Готарові стало моторошно, його аж перетрясло від побаченого.**

**-- Якщо дівка знов прийде до тями, одразу мене попередь. Інакше, зроблю з тобою, що і з нею. Зрозуміло?— сердито прошипів хлопцеві на вухо, Бахтар.**

**-- Так, хазяїне, неодмінно скажу. — тремтячи від страху, сказав хлопець.**

**-- От і добре. Тепер можна спати. — поставив крапку в їхній розмові чаклун.**

**Ледь стало розвиднятись, знову вирушили в дорогу, і по обіді, попереду, завиднілась високі стіни Каурдану. Готарові подобалось це розкішне місто, і одночасно лякало. Він, разом з батьком, тут частенько бував, у справах. Вони збували у місцевого гендляра, награбоване, власне цей чоловік був єдиним знайомим, для Готара в цьому місті. Та зустріч з охоронцями цариці, не дуже приваблювала хлопця, останні не церемонились з розбійниками, попади ті, їм до рук. Та робити було нічого, лише Каурдан міг врятувати його від коротуна, і хлопець покірно ішов у перед, до широко відчиненої, металевої брами, що наче ненажерлива паща поглинала всіх, хто в неї заходив, та випльовувала на зовні, лише одиниці. Чаклун підійшов до головного охоронця, і киваючи головою в бік своїх полонених, щось йому пояснив. Охоронець з недовірою, придивлявся до новоприбулих. Тоді Бахтар, сунув до його руки золотого круглячка, і вояка одразу подобрішав, і велів своїм підлеглим провести поважного гостя, до палацу цариці Таміли. Один з воїнів пішов попереду, Бахтар слідом, він майже не озирався на Готара і дівчину, певний у своїй владі над ними. Хлопцеві лише цього і було потрібно. Місто вирувало в постійних святах і гульні, наповнене різноманітним натовпом веселих, підпоєних молодим вином, людей. Саме сьогодні було свято масок. Впіймавши слушну мить, Готар рвонув у бік, тягнучи за собою дівчину. Набігу, він схопив дві маски, і надів їх собі та Мілені на обличчя. Різнокольорова юрба одразу поглинула втікачів. Бахтар навіть зрозуміти не встиг, куди поділися його полоненні. Він стояв, з перекошеним від люті лицем, в повній безпорадності, а весела юрба, кружляла навколо нього, штовхаючи і запрошуючи дивного чоловічка, до веселощів.**

**Готар аж задихався від швидкого бігу. Хлопець поспішав кривулястими, вузькими, і заплутаними мов лабіринт вуличками, до гендляра Стаха. Лише він міг, зараз, допомогти молодому розбійнику. Стах, як і батько Готара, був колишнім воїном, і теж був покинутим без засобів до існування, коли став не потрібним. Та все ж , зумів краще пристосуватись до мирного життя, ніж Хартам. Хлопець постукав умовним сигналом, у важкі, дерев’яні двері. Старий вояка довго не відчиняв. Готар повторив стук. За дверима почулось тихе вовтузіння, клацнув засув, і в невелику щілину висунулось старече обличчя:**

**-- А, Готаре, це ти. Заходь хлопчику, я радий тебе бачити. — майже пошепки, проказав Стах, і ширше відчинив двері. — Що це, з тобою, за дівка?**

**-- Зараз розповім, дай лише увійти. — злякано роздивляючись на всі боки, відповів хлопець, і хутко шмигнув разом з Міленою, у будинок до гендляра.**

 **В будинку, вікна були зашторені важкими занавісками, а на столі горіла масляна лампа.**

**-- Від кого це, ти, ховаєшся?— спитав у Стаха, розбійник. – Невже Таміла, поставила гендлярів в не закону?**

**-- Навіщо питаєш? Наче не знаєш, що стало відбуватися в царстві, коли вона прийшла, після смерті батька, царя Назмана, до влади?**

**-- Та знаю. Це я так, для годиться, спитав. — винувато посміхнувся до господаря, хлопець.**

**-- Краще розкажи, що тебе привело до мене, друже?— перевів бесіду, у потрібне русло, Стах.**

**Готар почав розповідати, а гендляр слухати. Стах не переривав розповіді хлопця, та його обличчя, виказувало всі почуття, які чоловік переживав під час оповіді молодого розбійника.**

**-- Значить, Хартама більше з нами немає, і твоїх братів, теж. — сумно зітхнув Стах, коли хлопець дійшов кінця своєї сумної розповіді.**

**-- Знаєш, я і досі, цього не можу усвідомити. — чесно зізнався Готар. — Все відбулося так швидко! І як я, про все це, розкажу матері? Старенька може не витримати такої звістки.**

**-- Я розумію тебе, хлопче. Та і приховувати від матері, цього не можна. — співчутливо похитав головою господар.**

**Потім Стах перевів погляд на дівчину, він і підчас оповіді хлопця, поглядав на неї, та лише зараз запитав:**

**-- Що думаєш робити з дівчиною?**

**-- Ще не знаю. Почекаю поки прийде до тями від чаклунського заговору, а потім, разом з нею вирішимо.**

**Гендляр замислився на якусь мить, а потім спитав:**

**-- Навіщо тобі зайвий тягар? Тобі і самому потрібно тікати з відси. Хіба я не правий?**

**-- Звісно правий, та все ж, я не можу покинути дівчину напризволяще.**

**-- Хіба я, пропонував її покинути?**

**-- Тоді про що ти, Стах?— не зрозумів натяків гендляра, Готар.**

**-- Я, пропоную тобі, її , мені продати.**

**-- Продати? Хіба я її господар?— здивувався хлопець.**

**-- Хіба батько тобі не казав, що за законами розбійників, все що ти вкрав, належить тобі. Ти ж, дівчину вкрав у чаклуна?**

**-- Украв. — погодився розбійник.**

**-- Ну от, бачиш! Значить це твоя здобич, а ти її власник, і маєш повне право продати.**

**Готар почухав потилицю. Він ніколи не торгував людьми, це не було і в правилах його батька, та і тягати Мілину за собою, він не міг. Звичайно, він міг просто залишити дівчину у гендляра, та гроші йому теж були дуже потрібні, і він спитав:**

**-- Скільки ти, даси мені, за неї?**

**-- Оце вже, інша розмова!— розцвів задоволеною посмішкою, Стах. —Я дам тобі за неї, двадцять п’ять срібняків. Згоден?**

**Хлопцеві було ніяково брати ці гроші, наче він продавав не Мілину, а власну душу, тому не став торгуватися і кивнув головою в знак згоди. Задоволений такою гарною оборудкою,( адже на ринку рабині коштували у десятеро дорожче), Стах сунув хлопцеві до рук шкіряного мішечка з грошима.**

**-- Ось візьми, і візьми оцей її клунок, він мені не потрібен.**

**Молодий розбійник не встиг отямитись, як був вже на вулиці, а позад нього заскрипів важкий засув, назавжди забираючи Мілену з його життя. Готар важко зітхнув, думаючи, що можливо це і на краще. Він бездумно розв’язав вузлик, щоб побачити, що там в середині. До його рук потрапило дівоче плаття і вишитий бісером чоловічій пасок.**

**-- Навіщо це, мені?— подумав розбійник, і здвигнув плечима.**

**-- Продаєш наряд?— почув він позад себе, молодий, насмішкуватий, дівочий голос, Готар. Він озирнувся. Підперши руками круті стегна, стояла вулична повія, і посміхаючись звабливою посмішкою дивилась на розбійника:**

**-- Рідко, на наших вулицях, можна зустріти такого привабливого юнака. — ніжним голосом проворкотала повія. — Не бажаєш, чоловічої утіхи, любчику? За таке гарне плаття, я піду з тобою.**

**У Готара, ще ніколи не було жінки. Сором’язливий рум'янець покрив його щоки.**

**-- Ні, дякую. — ледь чутно відповів він їй. – Візьми це плаття в подарунок, якщо воно тобі до вподоби.**

**Він тицьнув клунка до рук повії, і хутко пішов, майже побіг. Жінка залишилась стояти посеред вулиці з широко розкритими, від здивування, очима.**

**Як тільки Стах, зачинив за Готаром двері, він підійшов, до здавалось глухої стіни, і відкинув килим, що на ній висів. За килимом були приховані двері, старий в них постукав, і тихо промовив:**

**-- Тумо, доню, відчини.**

**Клацнув замок, і двері відчинились, з потаємної кімнати, до Стаха, вийшла невисокого зросту, струнка мов лозинка, дівчина. Вона була красунею, з довгими, чорними косами, з темними я к ніч, очима. Довгі, густі вії, затіняли зіниці, і робили очі сумними і загадковими. Здавалось, що на світі не знайдеться чоловіка, який міг би, розгадати, ту, їхню таємницю.**

**-- Що, ти, хотів?— тихо спитала вона у батька.**

**-- Хочу познайомити тебе з кимось.**

**Стах взяв доньку за руку, і потяг до кімнати. За мить Тума, вже стояла навпроти Мілени, і здивованими очима, дивилась на незнайомку.**

**Білявка не звернула на неї ніякої уваги, навіть не поворухнулась.**

**-- Чому вона така?**

**-- Я точно не знаю, але мені здається вона під дією гіпнозу. Думаю це скоро мене.**

**-- Ця дівчина піде з нами?**

**-- Якщо, провідник прийде вчасно, то так.**

**-- А, якщо, швидше прийдуть солдати цариці?**

**-- Тоді, я віддам її замість тебе.**

**-- Цього не можна робити!— обурилась Тума.**

**-- Так, ти доню, права. Та якщо мені доведеться вибирати між своїм сумлінням і тобою, я виберу тебе. Хочеш ти цього, чи ні.**

**-- Тобі не повірять, що це я, дівчина білявка.**

**-- Тому, ти пофарбуєш її волосся, щоб воно стало схоже на твоє.**

**-- А, очі їй, теж пофарбувати?— не вгавала дівчина.**

**-- Годі сперечатися!**

**Обличчя Стаха наче скам’яніло, а це означало, що батько дуже розсердився, і Тума більше не посміла йому суперечити. Вона взяла дівчину за руку, і повела до своєї схованки.**

 **4**

 **Цариця Таміла напівлежала, на устеленому м’якими, звірячими шкурами, величезному троні. В руці, вона тримала, дорогоцінній кубок, наповнений молодим, солодким вином. Тут, в її палаці, як і у всьому місті, завжди було свято. Це був наказ молодої цариці, і ніхто не смів його порушити. Сівши на трон, після смерті свого батька, вона змінила майже всі закони, щоб ті служили, лише на її користь. Ще коли цариця була юною, ходили чутки, що вона зв’язалась з темними силами. Лише коли Таміла отримала довгоочікувану владу, це стало очевидним. Навіть ходили чутки, що то вона допомогла старому царю перейти до світу мертвих. Колишні солдати, що залишились безробітними, сподівались що цариця відновить військо, та їхні сподівання не виправдались. Для того, щоб поповнити свою казну, Тамілі не потрібне було військо, адже його утримання, це такий клопіт! Вона пішла іншим шляхом, шляхом Чорної магії. Колись, ще в дитинстві, Таміла познайомилась з Темхусом, сином Магри, і в обмін на служіння йому, отримала змогу з допомогою чар, знаходити в горах залежи потрібного їй золота та самоцвітів. Та була одна проблема, магія забирала в неї життєву силу, роблячи старою. Щоб відновити свої сили, цариця наказувала приводити до неї молодих дівчат, і віднімаючи в них енергію, повертала собі свою молодість, перетворюючи тим самим, бідолах на немічних бабусь, що доживали свого віку, працюючи в пральні чи на кухні. Спочатку городяни виконували накази володарки, і відправляли своїх дочок до палацу добровільно, та коли таємниця відкрилась, почали їх ховати і відсилати з міста до далеких родичів та знайомих. Тамілу, це розізлило, і цариця заборонила вартовим випускати дівчат, без її особистого дозволу, а дозвіл вона і не збиралась видавати. Тепер коли у володарки виникала потреба, вона відряджала до міста варту, по наступну жертву. Цих солдатів, на вулицях Каурдану, називали посланцями зла. Та царицю, це мало хвилювало, вона володарка, і робитиме як їй заманеться, ніхто не насмілиться їй суперечити.**

**До трону наблизився посильний, і схилившись шанобливо звернувся до Таміли:**

**-- Прошу вибачення, моя володарко.**

**-- Чого тобі?— кинула на нього, з нехотя, погляд Таміла.**

**-- Вашої аудієнції, просить якийсь карлик. Каже, що він чарівник з Сулерії.**

**В очах цариці спалахнув вогник цікавості:**

**-- Проси. Я прийму його.**

**Схилившись в шанобливому поклоні, до трону наблизився Бахтар. Його вигляд розсмішив Тамілу, і цариця зареготала, дивлячись на гостя. Її поведінка образила чаклуна, та він не подав виду, навпаки, теж посміхнувся, і промовив:**

**-- Вітаю, і з великою повагою смію звернутись до Вас, царице Каурдану. Я прийшов до Вас, з іншого світу, назва якого Сулерія. Ішов я, не з порожніми руками, а вів вам у подарунок, чарівну степовичку, відважну і гордовиту, переповнену життєвою енергією. Та один з ваших непокірних підданих, молодий розбійник, вкрав її, і сховав десь у вуличках міста.**

**-- Яке нечуване нахабство!— обурилась Таміла, і жбурнула кубок у вартового, що стояв поруч — Чого варта, не затримала злодія?**

**Молодий охоронець зблід. Він не був винен, та цариця могла покарати будь кого, не розбираючись. Їй було байдуже, чиє життя відібрати, аби задовольнити своє чорне єство. Та сам того не бажаючи, вартового врятував Бахтар. Чаклун знову вклонився:**

**-- Величава царице, на обурюйтесь так! В мене для Вас, є ще один подарунок, можливо набагато цінніший за дівчину.**

**-- Який саме?— вже спокійніше спитала Таміла.**

**-- Рецепт чарівного зілля, що дозволяє перетворювати звичайних істот в чудовиськ, покірних лише вам.**

**Ці слова карлика, привели володарку у захват:**

**-- А, саме зілля в тебе є?**

**-- Так, але небагато, лише на один раз.**

**-- Нічого. Я б, хотіла побачити його дію.**

**Поряд з троном стояла клітка, в якій сидів білий тигр. Тварина дрімала поклавши голову на передні лапи. Таміла подивилась на тигра, і Бахтар зрозумів її без слів, та попередив:**

**-- Я випробую, для вас чари, але тварина буде підкорятись лише мені. Щоб істоти підкорялись Вам, Ви володарко, повинні зварити зілля власноруч.**

**-- Я зрозуміла на що, ти, натякаєш. Та я, хочу лише побачити.**

**-- Добре, не смію перечити.**

**Чаклун підійшов до клітки, взяв шмат м’яса, що лежав поряд, у мисці, і виливши на нього залишки свого трунку, кинув тигрові. Тварина була ситою, та все ж , вдихнувши запах страви, що їй запропонували, почала жувати. Таміла дивилась на тигра, не відриваючи погляду, вона очікувала дива, і воно не забарилось. Як тільки тварина проковтнула останній шмат м’яса, по його тілу пробігло зеленкувате сяйво, тигр почав збільшуватись на очах. Його, і без того великі ікла, виросли в кілька разів, пазурі перетворились на гострі, залізні леза. Тигр загарчав, і одним ударом страшної лапи, розтрощив клітку, вириваючись на свободу. Це не на жарт злякало всіх присутніх, лише чаклун залишився спокійним. Бахтар підняв до гори руку, і скомандував, дивлячись в налиті кров’ю очі чудовиська:**

**-- Спокійно! Лежи !**

**Монстр одразу заспокоївся і покірно влігся, наче дресирована тваринка. Царівна, від захоплення, заплескала в долоні. Задоволена подарунком, вона запросила карлика сісти поряд, і почала пригощати, та розпитувати його, про ціль приїзду. Не вбачаючи в цариці, для себе, конкурента, Бахтар розповів її правду, про свою обіцянку Темхусу, відшукати Скіпетр Безмежної влади. Очі Таміли заблищали, коли вона почула про свого покровителя, і дивний скіпетр, але Бахтар не надав цьому значення. Чаклун гадав, що це лише цікавість. Та як він помилився! Краще було б, йому, взагалі рота не відкривати!**

**-- Що, я, можу для тебе зробити?— вдавано-улесливо, поцікавилась цариця, у свого гостя.**

**-- Чи не знайдеться у Вашому царстві людини, що могла б прочитати оці знаки?**

**Карлик показав Таміли таємничий напис на звороті карти.**

**--- В моєму палаці є один мудрець. Сподіваюсь, він допоможе.**

**Цариця плеснула в долоні:**

**--- Лузана до мене! Негайно!**

**Невдовзі, зігнувшись в шанобливому уклоні, перед Володаркою, стояв сивоволосий чоловік.**

**--- Чим можу слугувати, Вашій Величності? --- спитав він.**

**Таміла зиркнула на свого гостя. Бахтар підійшов до чоловіка, і простяг йому мапу.**

**--- Зможеш прочитати, що тут написано?**

**--- Так.**

**--- Ну то читай!**

**Лузан взяв карту до своїх рук, подивився на знаки, та перш ніж їх озвучити, зиркнув на свою Володарку. Її погляд він зрозумів без слів. І лише тоді, промовив:**

**--- Тут ідеться про чоловіка, на ім’я Пулат. Про те, що лише він відає таємницею скіпетра.**

**--- Де я можу його знайти? – поцікавився коротун.**

**--- Людину з таким ім’ям, я знаю. Він мешкає в нашому місті. Але чи це той хто нам потрібен, я не знаю. --- відповів Лузан.**

**--- Дайте, мені в допомогу, кількох охоронців, я хочу відшукати того Пулата, і дівку, що я вів для Вас, володарко. Для мене це дуже важливо. --- звернувся, чаклун до цариці.**

**-- Зараз вже пізно, навряд, чи ти їх зараз знайдеш. Вранці, я відряджу на пошуки солдат, а зараз відпочивай. Охорона біля брами нікого з міста не випустить.**

**Заспокоєний обіцянкою володарки Каурдану, Бахтар розслабився, і насолоджувався святом що вирувало навколо, попиваючи з золотого кубка смачне вино. Цариця, здавалось теж відпочивала, та в її красивій головці визрівав підступний, і не дуже приємний для сулерійського чаклуна, план. Вона зрідка поглядала на карлика посміхаючись власним думкам. Коли втома звалила з ніг, найстійкішого з її гостей, чаклуна з Сулерії. Таміла разом з кількома охоронцями і Лузаном, залишила палац, і направилась в місто. Невдовзі вони вже стояли біля невеличкого будинку. Ударом ноги, охоронець розкрив перед Володаркою двері. Таміла зайшла в середину, і побачила подружню пару, похилого віку. Побачивши, хто до них завітав, старенькі попадали навколінки, і вклонилися до самої землі.**

**--- Це, ти, Пулат? --- спитала Таміла.**

**--- Так, моя Царице.**

**--- Це правда, що ти, знаєш таємницю скіпетра чарівника Вартохара?**

**--- Про що ви говорите? Я не розумію. --- знизав плечима старий господар.**

**--- Все ти розумієш! Я це бачу в твоїх очах. --- прошипіла, мов змія Таміла. --- Та як я розумію, з власної волі, ти, нічого мені не розповіси…**

 **Дійшовши до перевалу, Каролові і його друзям, довелось відпустити коней на волю. Як і казав Теймур, тропа була вузькою і непридатною для пересування верхи. Підйом був не з легких. Та хлопці добре тримались, ніхто не скаржився на втому, і молодий чарівник був їм вдячний за їхнє терпіння і відданість. Сонце повільно ховалось за вершини гір, і довгі тіні, лягли на перевал.**

**-- Дійдемо, он до того виступу, і станемо табором. — вирішив за всіх, Плато.**

**Ніхто і не думав сперечатись. Мандрівники просто падали від утоми. Та до скелі, на яку вказував болотник, вони не дійшли. Шлях їм перегородили кілька понівечених тіл, поряд з убитими валялась і зброя.**

**-- Таке міг зробити лише Бахтар. — прошепотів Івер.**

**-- Мабуть на нього напали розбійники. — розмірковував у голос Теймур.**

**-- Бідолашні, вони і гадки не мали, на кого натрапили. — підтримав його, Капер.**

**Друзі розгублено стояли посеред купи закривавлених останків, не знаючи що робити. Несподівано, всі, почули тихій стогін. Від нього, у мандрівників, аж мурашки пробігли по шкірі.**

**-- Серед них, хтось живий! Треба перевірити!— вигукнув Плато, і нахилився над найближчим до нього покійником.**

**Стогін повторився, але вже гучніше. Звуки долинали від круглого валуна, і всі кинулись туди. Чоловік лежав на лівому боці, притискаючись спиною до каменю, і тримаючи руку на закривавленому животі, це був Самсон. Коли його поранили розбійники, він впав за цей камінь, і Бахтар його не побачив, та Самсон бачив все. Нестерпний біль вивів його з під гіпнозу, і він запам’ятав те, що тут відбулось. Йому важко було втримати стогін, та кусаючи до крові губи, він терпів, бо розумів, якщо чаклун його почує, то доб’є , як і інших.**

**-- Оце так зустріч!— почув розбійник, над собою, грубуватий голос.**

**Він розплющив очі, і побачив поряд кількох хлопців.**

**-- Допоможіть. — ледь чутно прошепотів поранений.**

**-- Кароле, це до тебе. Лише ти можеш його врятувати. — звернувся Капер до чарівника.**

 **Карол став навколішки біля потерпілого, і шепочучи якесь заклинання поклав свою руку йому на рану. Просто на очах у присутніх, рана почала затягуватись і невдовзі зникла. Самсон не відчував більше болю, та від втрати великої кількості крові, був дуже слабкий. Івер простяг йому баклажку з водою, і бідолаха довго і повільно пив її маленькими ковтками.**

**Друзі обстежили решту тіл, живих більше не було.**

**-- Їх, всіх, потрібно поховати. — сказав Теймур.**

**-- Ми не зможемо знайти, тут стільки деревини, щоб розкласти ритуальне вогнище. — заперечив Плато.**

**-- Ми, їх покладемо поряд, і прикриємо камінням, щоб птахи, та звірі не розтягли. А коли повернемось, поховаємо по справжньому. — пояснив свою думку, вугляр.**

**-- Навряд чи, ми, повертатимемось цим самим шляхом. — не погодився з ним, Карол. Та все ж так і зробили. Позносили тіла під скелю, і почали прикидати каменем. Коли закінчили, встромили у головах покійних, їхні мечі, щоб подорожні бачили, що це могила. Ця робота остаточно виснажила мандрівників, іти дали вже не було сили. Вирішили заночувати просто тут, поряд з похованням.**

**-- Мені моторошно залишатись у цьому місті. — схвильовано промовив, Івер.**

**-- Чому?— здивувався Теймур.**

**-- Через покійників.**

**-- Ти боїшся, що вони повилазять і з’їдять тебе?— моторошним голосом прошепотів вугляр, намагаючись ще дужче налякати хлопця.**

**-- Припиніть! Наче малі діти!— прикрикнув на них Капер. — Краще лягайте спати.**

**Потім звернувся лише до Івера:**

**-- А ти, хлопче, краще остерігайся живих, мертві вже відпочивають, і ти їх мало цікавиш.**

**Івер нічого на те не відповів, лише тяжко зітхнув і з острахом зиркнув на Самсона. Про всяк випадок відійшов подалі, і ліг між двома великими каменями, які, як йому здавалось, повинні були його захистити. Теймур хмикнув, дивлячись на нього, і теж всівся під скелею. Було вже зовсім темно.**

**-- Мабуть вже за північ, скоро почне розвиднятись, а ми і відпочити як слід не встигли. — сказав наче сам до себе, Капер.**

**-- В що, це я, замазався?— несподівано обізвався Теймур. — Щось липке.**

**-- Мабуть у пташиний послід. — вирішив помститись товаришу, Івер.**

**Плато глянув на руку вугляра, і торкнувся пальцем його долоні.**

**-- Це кров. Мабуть під скелею стояв хтось поранений, і з його крові утворилась калюжка, а ти в неї сів. — пояснив він хлопцеві.**

**-- Тут був хлопчина, приблизно ваших років. — почувся кволий голос Самсона. — Чаклун забрав його з собою, і якусь дівчину.**

**-- Коли це було?— спитав в нього Карол.**

**-- Не знаю, я втратив відчуття часу. — відповів чоловік.**

**-- Що разу, то все веселіше. — пробубнів Теймур. —І обмити нічим.**

**Він з зусиллям почав терти руками об каміння, намагаючись позбутись крові, та це мало допомагало.**

**-- На таке діло, доведеться пожертвувати води. — вирішив Плато.**

**-- У нас, її, і так не багато. Може не вистачити. — попередив брата, Капер.**

**-- Нічого, якось воно буде. — відповів болотник, і почав потроху зливати Теймурові на руки.**

 **Ранок, для Готара, виявився не таким приємним, як він сподівався. Хлопець провів ніч в дешевому готелі, і майже не спав. Останні події вибили його з колії, він був розгубленим, і наляканим. Ні, він не боявся помсти чаклуна, бо навряд чи той зможе знайти його в закоулках Каурдану. Не боявся охоронців цариці, бо знав як від них втекти. Молодий розбійник боявся з’явитись на очі матері зі страшною звісткою. Як він скаже старенькій про лихо, що спіткало їхню родину? Як зможе втішити жінку, що втратила зразу двох синів і чоловіка? Важкі думки ятрили душу. Хлопець підвівся з ліжка, і одягнувся. В кишені куртки заторохтіли монети. Готар згадав пор дівчину-степовичку, і ще один тягар придавив плечі. Ще вчора йому здалося правильним, що він продав її Стаху, а сьогодні все виглядало по іншому. Він хоч і розбійник, та не работоргівець. Його батько презирливо ставився до тих, хто торгував людьми, і синів навчав ніколи цього не робити. Готар опустив руку в кишеню, і срібні круглячки наче обпекли її, він міцно затис монети в долоні, наче хотів розчавити, та ті лише боляче вп’ялись в тіло. Молодий розбійник вийшов на вулицю, яскраве сонце засліпило очі, він примружився, і відганяючи від себе погані думки, крутнув головою. З базарної площі долинала музика, він попрямував туди. Готару не терпілось позбутись грошей зароблених таким мерзенним чином. Яскрава юрба підхопила його і понесла по вуличках Каурдану, сміючись, танцюючи і співаючи. Хлопцеві трохи відлягло від серця, він повеселішав, і до торгівельних рядів, вже прийшов у гарному настрої. Розбійники рідко щось купують, вони лише продають перекупкам награбоване, залишаючи собі найнеобхідніше. Готару було цікаво ходити від торговця до торговця, прицінюючись, мацаючи, і куштуючи їхній товар. Проходячи повз прилавки з екзотичними фруктами і вибираючи, що ж собі купити, він несподівано, навпроти себе, з іншого боку ряду, побачив карлика-чаклуна. Той дивився просто на нього, і обличчя його було перекошене від люті. Якусь мить, хлопець не міг навіть поворухнутись від переляку. Та побачивши, що чаклун не збирається жбурляти в нього вогнем, мабуть щоб не нашкодити комусь іншому, а посилає до нього царських охоронців, рвонув з місця так, що за ним курява стала. Як молодий, гірський цап, Готар перестрибував через прилавки і перепони, що траплялись на його шляху. І добре, що він, як розбійник рідко користувався головними воротами, тому знав, як покинути Каурдан, оминаючи їх. Невдовзі він уже дерся на міську стіну, а охоронці вдягнені у важкі лати, торохтіли десь в низу. Як циркач-конатоходець, він пройшов по вузенькій колоді на самісінькій край брами. На його щастя, зовні, під стіною, проїжджала гарба з сіном, і розбійник плигнув просто на неї, і якраз вчасно. Над його головою зі свистом пролетіло кілька стріл. Лише нерозторопність охоронців, дала змогу йому втекти. До смерті переляканий селянин, що керував гарбою, зупинив коней, і великими від страху очима дивився на те, що впало з гори на його воза. Не забувши чемно подякувати чоловікові за допомогу, Готар кинувся бігти далі. Гори були його ліпшим сховом, і рідною домівкою, там він буде в безпеці! Бахтар, що разом з вояками вибіг за міську браму, аж тремтів від люті, та вдіяти вже нічого не міг. Шукати горянина в горах, що голку в стозі сіна, марна справа. Тим часом Готар продовжував бігти все далі і далі від Каурдану, не вибираючи дороги. Несподівано, для нього, із за скелі вийшов гурт людей. Хлопець не встиг вчасно зреагувати, і з розгону налетів грудьми на величезний кулак, впав на каміння, і втратив свідомість.**

**-- Ти, мабуть, його вбив. — почув над собою, якісь голоси, молодий розбійник, і кліпнув очима.**

**-- Диви, живий, а ти, Теймуре, хвилювався!**

**-- За кого, мені, хвилюватися? То я, так, для розмови.**

**-- А, якби насправді вбив?**

**-- У тебе, Плато, такі кулаки, що було б не дивно.**

**-- Він так зненацька вискочив, що я гадав, це напад. — здвигнув плечима болотник.**

**Готар піднявся обпершись на лікті. Кремезний чолов’яга простяг йому руку, допомагаючи підвестись.**

**-- Ти нас не бійся, ми не хотіли тебе скривдити. Просто так вийшло. — виправдовуючись перед хлопцем, промовив він.**

**-- Я не ображаюсь. — потираючи забиті груди, відповів хлопець. —Я поспішав, і вчасно вас не помітив.**

**-- Ми, тебе, теж. — посміхнувся до горянина, Карол.**

**-- Що змусило тебе, так швидко бігти, наче за тобою, сто вовків гналось. — спитав Капер.**

**-- Вовки не гнались, а ось царські охоронці, намагались впіймати. — відповів розбійник.**

**-- Мабуть ти їм дуже нашкодив?**

**-- Їм, ні, а ось дивному карлику-чаклуну, так. — посміхнувся Готар.**

**-- Ти бачив карлика?**

**-- Так. — обличчя хлопця спохмурніло. — Він вбив мого батька і братів. Та мене чомусь залишив живим, і примусив вести його і дівчину-степовичку, до Каурдану.**

**-- Це той хлопчина про якого я вам розповідав. --- обізвався Самсон.**

**-- Ану друже, давай, викладай все по порядку. --- вже без жартів, наказав молодому розбійнику, Карол. — Для нас це дуже важливо.**

**Готар, нічого не приховуючи, розповів про свою пригоду. Єдине, що він не сказав, це те, що залишив Мілину у Стаха, не просто так, а за гроші. Хлопцеві було соромно, за свій вчинок, тому і замовчав цей факт. Потім наче схаменувшись, несподівано спитав:**

**-- А хто ви, для них будете, друзі чи вороги?**

**-- Карлик, наш найлютіший ворог, а дівчина, моя наречена. — відповів Карол.**

**-- Може хлопець зможе провести нас до міста?— встряв у розмову Теймур.**

**-- До міста легко потрапити. — сказав на те, горянин. — Важче з нього вийти, тим більш з дівчиною.**

**-- Це ж, чому?— поцікавився молодий чарівник.**

**-- Наша цариця, відьма. Та чари їй даються не легко, вони відбирають її молодість, і щоб її повернути, Таміла використовує юнок, забираючи в них енергію. Без її дозволу, жодна молода дівчина не залишить Каурдану. Хіба що, таємно.**

**-- Нічого. — заспокоїв горянина, Карол. — Мені б лише знайти Мілину, а там, я вже, щось вигадаю.**

**-- Наш Карол, теж чарівник, але Білої магії. — пояснив Готару, Теймур. — Ні ваша цариця, ні Бахтар, з ним, легко не впораються.**

**Молодий горянин, з розумінням, кивнув головою. Все ж хлопцеві було не пособі, та відмовлятись від допомоги новим знайомим, він не став, і вся компанія рушила до міста.**

**Коли завиднілись стіни Каурдану, Готар в нерішучості зупинився.**

**-- Ти чого?— здивувався Карол.**

**-- Я там, так би мовити, в розшуку. Лише підійду до варти, мене схоплять. — пояснив молодий розбійник.**

**-- Не хвилюйся, я цього не допущу. — заспокоїв, його, Карол. —І в загалі, в мене тут визрів план.**

**-- Який ще, план?— поцікавився Теймур.**

**-- А ось послухайте. Нам, всім гуртом, нема чого робити в місті. Підемо лише я і Готар, а ви чекайте неподалік, он під тією скелею. — Карол показав на величезну брилу, що виступала над вузькою стежкою, неподалік міського муру.**

**-- Ти певен, що в двох ви впораєтесь?— захвилювався за друга, Капер.**

**-- Я ж, чарівник. — повторив слова Теймура, Карол. — Певен, моїх здібностей вистачить.**

**Далі, до брами Каурдану, вирушили лише Готар і Карол, не дійшовши до воріт міста з десяток метрів, чарівник зупинився, і звертаючись до горянина, мовив:**

**-- Уяви собі місце, куди ми з тобою, повинні потрапити, а я, спробую нас туди, перенести. Ти мене зрозумів?**

**Готар ствердно хитнув головою, і заплющив очі намагаючись уявити будинок Стаха. Земля наче попливла у нього під ногами. Хлопець хитнувся, і мабуть би впав, якби Карол його не підтримав. Горянин розплющився, і від здивування, мало не скрикнув. Він і його новий знайомий, були вже в місті, тільки чомусь на даху будинку.**

**-- Ну, і…**

**-- Що, ну і ?— перепитав Готар.**

**-- Чому ми, на даху?**

**-- Ти сказав, думай про місце, де ми повинні опинитись. Ось я і думав.**

**-- Про дах?**

**-- Ні. Про будинок Стаха. — знизав плечима, горянин.**

**-- Мамо, мамо!— закричав якийсь малюк. — Он на будинку дядька Стаха, з’явились двоє дядечок!**

**-- Як з’явились, так і підуть. — не зрозуміла, що хотіла сказати дитина, жінка, і потягла малого геть.**

**Хлопці зіскочили на бруківку, і рушили до дверей будинку. Готар постукав, та двері виявились не замкнутими, і зі скрипом, відчинились. Хлопець просунув голову у середину:**

**-- Стах, це я, Готар, ти дома?**

**У відповідь, тиша.**

**-- Сьогодні в ранці, була облава. — почувся у нього за спиною, старечій голос, Готар озирнувся. Поряд з ним стояла старенька жінка, і сумними очима дивилась, кудись повз хлопців. Наче балакала не до них, а до стіни будівлі.**

**-- В Стаховому будинку, вони, теж були?**

**-- Можливо. До палацу потягли кількох дівчат. Хто з них хто, я не знаю. — старенька повернулась, і пішла геть.**

**-- А білява дівчина серед них була?— спитав навздогін, у бабці, Карол.**

**-- Я не приглядалась.**

**Хлопці на деякий час притихли.**

**-- Що будемо робити?— першим порушив мовчанку, горянин.**

**--- Ти добре знаєш людей у місті?**

**--- Знаю декого. Та справи мав, лише, зі Стахом.**

**--- Людина на ім’я Пулат, тобі знайома?**

**--- Ні. Та я знаю декого, хто знайомий майже з всім містом. Це цілитель Омус.**

**--- Ходімо до нього.**

**Готар повів Карола плутаними вуличками Каурдану. Чим далі вони відходили від ринкової площі, тим похмурішим і безлюдним, там, ставало місто. Наче мешканці цих районів боялися сонячного світла. Карол поділився своїми спостереженнями з молодим розбійником.**

**--- В дечому, ти, правий. --- погодився, той, з чарівником. --- Тутешні мешканці і справді налякані. В цих кварталах мешкає, переважно бідний люд. Їм найбільше достається від нашої повелительки. Каральні загони, щодня, навідуються сюди.**

**Готар зупинився біля охайного, вибіленого будиночку.**

**--- Ми прийшли. --- повідомив, він, Карола, і не чикаючи наказу, постукав у двері.**

**В середині помешкання не пролунало ні звуку. Готар постукав дужче, і промовив у щілину:**

**--- Пане цілителю, це я, Готар. Син Хартама.**

**За дверима почулося шарудіння, і вони тихенько прочинились.**

**--- Що, ти, хотів?--- в невелику щілину визирнуло зелене, вилупкувате як у жаби, око.**

**--- Пане Омус, нам необхідно знайти одну людину. --- промовив, тихо як міг, Карол. --- хто як не Ви, добре знає місцевих жителів.**

**--- Хто саме вам потрібен?**

**--- Пулат.**

**--- Ви спізнились.**

**--- Чому?**

**--- Вночі, до Пулата приходили царицині охоронці. Я не знаю за що, але його забрали до в’язниці, а дружину так побили, що вона, бідолашна, померла в мене на руках. Я не зміг її врятувати. Тепер ідіть з відси. Я не хочу опинитись на місті, того чоловіка.**

**Двері закрились.**

**-- Треба іти до палацу. Можливо, ще не пізно, і ми врятуємо Мілину і Пулата. —з надією в голосі, промовив,молодий чарівник.**

**-- Я, туди, не піду. — навідріз відмовився розбійник.**

**-- Підеш. — голосом, не терплячим відмови, спокійно, мовив чарівник. —У тому, що Мілена у полоні, є і твоя провина.**

**-- Я так не вважаю!— майже крикнув Готар. — Чаклун однаково привів би її сюди! В чому моя провина?**

**-- У боягузтві. Якби в тобі було більше сміливості, він не дійшов би з вами до Каурдану.**

**Готар похнюпив голову, і наче приречений, перший, рушив у бік палацу. Він хотів допомогти своєму новому знайомому, та одночасно боявся зустрічі з Міленою і Стахом, бо тоді відкриється його таємниця. Хлопчина заліз рукою до кишені, там тихенько подзенькували монети. Якими важкими вони, зараз, йому видавались, та просто так позбутись, він їх не міг.**

**Ось і палац. Такої величі, Карол, ніколи не бачив. Замок чарівника Орнагула у зрівнянні з ним, халупа, хоча раніш, видавався хлопцеві розкішним. По всьому периметру будівлі, стояла варта. Готар і Карол обійшла навколо палацу, та не знайшли дверей, в які б вони могли непомітно прошмигнути.**

**-- А далі, що?— поцікавився горянин, дивлячись на чарівника.**

**-- Ти кажеш, цариці потрібні дівчата?**

**-- Так.**

**-- Тоді, ми з тобою, не надовго, станемо дівчатами. Не бійся, це безпечні чари. Тільки роби те саме, що і я, щоб не викликати підозру. Зрозумів?**

**-- Здається, зрозумів.**

**Карол і Готар зайшли за найближчу будівлю, а вже з відти вийшли дві молоденькі, симпатичні дівчини. Вони обережно, що їх не побачила варта, просувались в бік базарної площі. Одна з них, наче ненароком, наступила на суху гілку, та гучно тріснула під її ногою. Вартовий, що був неподалік, озирнувся на той тріскіт:**

**-- Агов, красуні, ану постривайте!— гукнув він дівчатам.**

**Та ті, не послухались і кинулись бігти, вартовий за ними:**

**-- Стійте, негідниці! Тримайте, дівки втекли!— погукав на допомогу своїх товаришів, вартовий.**

 **Ще кілька охоронців кинулись йому на допомогу, і невдовзі дівчаток схопили, і повели до палацу, у підвал, де тримали бранок, та інших полонених.**

**-- Приймайте новеньких. — зло хіхікаючи, мовив вояка, і заштовхнув полонянок до невеликої, темної камери. — Наша цариця буде нами задоволена. Чи я брешу, друзі?**

**-- Звичайно! Ти не помиляєшся! Нам перепаде, непогана, винагорода!— погодились з ним, товариші.**

**Очі хлопців, ( а це були саме вони, лише перетворені магією на дівчат), повільно пристосовувались до темряви, та і вони самі набували одночасно з тим, свого звичайного вигляду. В кутку кімнати, Карол і Готар побачили жінку. Полонянка злякано притискалась до стіни. Чарівник підійшов до неї і пильно придивився. Жінці було років сорок, та вдягнена вона була як молода, з розпущеним, сивим волоссям. Плаття, що було на ній, здалось йому знайомим. Стегна обвивав чоловічий, весільний пасок. Прикраса була, як дві краплі, схожа на той, що пошила для нього Мілена. Він ні за що в світі , не сплутав би, цей візерунок, ні з яким іншим.**

**--- Не бійтесь, шановна. Ми не заподіємо вам шкоди. --- спробував заспокоїти жінку, чарівник.**

**--- Ніхто вже, не в змозі зробити мені більшої шкоди, ніж наша цариця. --- тихо, з виразом неймовірного жаху на обличчі, прошепотіла вона, у відповідь. --- Досмокче моє життя, і все. Край.**

**--- Я спробую допомогти Вам. Лише дайте відповідь на моє питання.**

**--- Що ти, хочеш знати?**

**--- Цей одяг що на Вас, де Ви його взяли?**

**Молодий розбійник, підійшов ближче, щоб почути відповідь полонянки.**

**-- Ой, Готар!— вигукнула та, замість відповіді.**

**-- Ми знайомі?— здивувався розбійник.**

**-- Звичайно. Я давно тебе знаю, ти розбійник, син розбійника, що приносив добуте до Стаха, а нещодавно, ти мені ось цю сукню подарував.**

**--- Подарував, я?**

**--- Ти не впізнав мене? Це ж я, Юка. Біля будинку Стаха, ти вийшов засмучений, з вузликом в руках.**

**Хлопчина придивився уважніше, і лише тепер розгледів знайомі риси обличчя.**

**--- Ти ж мого віку, а виглядаєш старішою за мою матір!**

**--- Так. --- скрутно хитнула головою жінка. – Це справа Таміли.**

**-- Шановна, я розумію, що те що на вас вдягнено, дарунок. Та все ж пасок, я прошу, поверніть. Моя дівчина шила його для мене.**

**-- Та, будь ласка!— без будь якого жалю, сказала повія, і простягла пояса, Каролові.**

**Той ухопив, його і притис до грудей, наче обіймав кохану. Це її ніжні ручки трудились над цим паском. Від нього, наче, віяло її теплом і любов’ю. Карол так і завмер, обіймаючи дорогоцінну, для нього, річ.**

**-- Гей, чарівнику, не час розкисати. — привів до тями, Карола, Готар, а потім одразу ж поцікавився у повії: -- Послухай, красуне, а з будинку Стаха когось з дівчат захопили?**

**--- Ще перед облавою, до нього завітав посильний від купця Саліма. Старий разом зі своєю донькою, і ще з якоюсь дівчиною, пішов з ним. Я зрозуміла, що Салім береться вивести їх з міста, і хотіла теж вирушити з ними. Та мене не взяли. Сказали, що я не маю таких грошей.**

**Дівчина замовкла, і перед її очима пропливли недавні події. Пригадалось , як грубо відштовхнув її Стах, назвавши «вуличним непотребом», від образи, навіть тепер, на її очах виступили сльози.**

**-- Юка, що з тобою?— побачивши переміну в її настрої, спитав Карол.**

**-- Більше я, вам, нічого не можу сказати.**

**Хлопці перезирнулись. Те що, Мілена не в палаці, і не дісталась цариці, це добре. Та де її шукати?**

**--- Ви заберете мене з відси?--- з надією в голосі спитала, Юка. --- Якщо заберете, я скажу куди повів свій караван Салім.**

**--- Так. Звісно. Та спочатку нам потрібно знайти ще декого. Ти Готаре, почекай мене тут, біля Юки, а я спробую знайти Пулата. Двері до камери будуть відчиненими, та до коридору виходьте обережно.**

**--- Добре. Тільки не затримуйся, а то раптом варта нагодиться.**

**Карол з легкістю відчинив засув, і вийшов. По обидва боки темного коридору було ще кілька камер для полонених, таких самих, в якій, щойно, був він сам. Одну за одною, чарівник їх відчиняв, і зазирав до середини. В одній він побачив декілька чоловіків. Ті здивовано на нього витріщились. На Каролові не було форми, яку зазвичай носили охоронці, а крім них, сюди, більше ніхто не заходив.**

**--- Вітаю, вас, шановні. --- як можна чемніше, привітався Карол з чоловіками. --- Чи немає, бува, серед вас людини на ім’я Пулат.**

**Полонені не промовили жодного слова, лише перезирнулися між собою.**

**--- Якщо ви допоможете знайти мені цю людину. Я допоможу вам вибратись звідціля. --- підійшов Карол, до розмови, з іншого боку.**

**Чоловіки, почувши таке, оживилися. Наперед виступив, невисокого зросту, товстун, з лисою, мов коліно, головою.**

**--- Сьогодні в ночі, привели такого. Його катували до самого ранку. Бідолаха страшно кричав, і стогнав. А під ранок затих. Чи то з нього перестали знущатися, а можливо помер.**

**--- Де саме, він, знаходиться? --- втрачаючи терпіння, вигукнув чарівник.**

**--- На ліво, через камеру від нашої.**

**Карол кинувся туди. На кам’яній підлозі, в калюжі власної крові, лежала людина. Вона була настільки понівечена, що не можливо було розгледіти рис її обличчя. Хлопець нахилився над бідолашним, той застогнав, і відкрив очі. Перше, що побачив полонений, це Каролів талісман, він звисав з хлопчачої шиї, просто перед його очима.**

**--- Ви мене бачите? --- спитав Карол у Пулата.**

**--- Так. --- ледь чутно прошепотів, той.**

**Хлопець застосував свої чарівні сили, щоб хоч трохи полегшити його страждання, та чомусь, це мало допомогло. Хоча зазвичай, це Каролові легко вдавалося. Пулат зрозумів наміри чарівника.**

**--- Не витрачай даремно свої сили, це не допоможе. Боги світла і Добра вже чикають на мене. Скажи, що тобі, від мене, потрібно.**

**--- Розкажи про скіпетр Вартохара.**

 **Пулат, з полегкістю, зітхнув**

**--- А я, вже боявся, що заберу цю таємницю з собою в небуття. Таміла, за будь яку ціну, намагалася її дізнатися. Та я не піддався, ні на підкуп, ні на погрози, ні на тортури. Мій батько попереджав мене, що ця таємниця може коштувати мені життя. Я був готовий до цього. Іди, мій хлопчику, до гори Матарам. Там є печера. Твій талісман, відкриє до неї шлях, так як колись вже відкривав одну печеру. В ній ти знайдеш відповідь на своє питання. А я, скажу тільки одне. Знайшовши скіпетра, ти неповинен його торкатися, ні першим, ні другим.**

**--- Як же, тоді, мені ним заволодіти? --- здивувався Карол, почувши таке.**

**--- Коли, ти, і насправді «обраний», доля сама все вирішить. Лише будь мужні…**

**Чоловік не закінчивши фразу, помер. Наче залізними лещатами стислось Каролове серце. Він був свідком не однієї смерті, та ніколи не бачив такого страхіття. Невже володарка Каурдану, насправді, на стільки жорстока? Хоча те, що бачив Карол, за останніх кілька годин, дали, цьому, чітке підтвердження. Значить вона, дійсно злигалась з темними силами, а це означало, що у Карола з’явився ще один ворог. Залишивши Пулата, Карол вийшов до коридору, там на нього чикали Тамілині бранці, Юка і Готар.**

**Карол в нерішучості зам’явся.**

**-- Ти, чого?— спитав здивований горянин. — Перенесемось звідси так, як і сюди. В чому проблема?**

**-- Мої сили, не настільки могутні, як ти вважаєш. – пояснив чарівник. — Ще тебе одного, я зможу. Та одразу стількох, мені не під силу.**

**--- А якщо ти, це зробиш, кілька раз?**

**--- Це забирає багато енергії. Тоді, зустріч з Бахтаром, може стати небезпечною. Доведеться іти, звичайним шляхом.**

**-- А, якщо нас схопить охорона?— злякався Готар.**

**-- Мусимо, не потрапити. — лише і відповів Карол.**

**Відмовити цім людям в допомозі, тим біль що сам її запропонував, Карол не міг. Порухом руки, він відімкнув засув, що замикав двері каземату. Від них, до палацових приміщень, вели кам’яні сходи. Охорони тут не було, мабуть вояки довіряли засовам, і зовнішнім постам. Піднявшись на гору, в’язні опинились у довгому коридорі, що вів до царських покоїв.**

**-- Куди ітимемо далі?— поцікавився у чарівника, Готар.**

**-- Так, як нас завели, ми вийти не зможемо, охоронці будуть напоготові. Потрібно шукати іншого виходу. — відповів йому, чарівник.**

**З дальнього кінця приміщення, долинала музика, мабуть з тронної зали.**

**-- Біля цариці повинно бути багато народу, можливо ми зможемо сховатися у натовпі, і війти з відти не поміченими. — сказав з надією Карол, рушивши на звуки музики.**

 **На всяк випадок, він і Готар, тримали свої мечі в руках. Музика лунала все голосніше, і голосніше. Раптом попереду, почулись важкі кроки, і брязкання лат, це ішла зміна варти. Карол побачив невеликі двері, вони були не замкнуті, за ними маленька кімната. Чарівник і його супутники зайшли до неї, і зачаїтись. Карол, з середини, притиснувся плечем до дверей, щоб бува хтось сюди не зазирнув. Кімната була майже темною, лише в горі під стелею невеличке, вузеньке віконце. Та цього світла вистачило, щоб розгледіти її вміст. Потрапили втікачі в комору, тут зберігалась уніформа для прислуги, і у Готара виникла ідея:**

**-- Давайте переодягнемось у цю одежу, тоді нас прийматимуть за слуг, і ніхто на нас, не звертатиме уваги.**

**Його задум сподобався, Карол не перечив. Невдовзі, кілька служок, зайшли до тронної зали.**

**-- Чого стоїте, руки поопускали?— почувся зовсім поряд, сердитий окрик наглядача. — Ану мерщій збирайте порожній посуд, і хутко на кухню, за щойно приготовленими стравами.**

**Щоб не виказати себе, втікачі кинулись виконувати наказ. Вони обережно просувались до виходу, по дорозі збираючи брудний посуд. Карол, Юка, і решта бранців, вже були майже коло дверей, а ось Готар забарився. Його затримав якийсь поважний чоловік, наказавши долити у бокал вина. Горянин старанно виконав наказ, потім взяв пусту тарелю, і прикриваючись нею, поспішив за чарівником. Несподівано перечепився об чиюсь ногу, і з страшенним гуркотом впав на підлогу. Це розсмішило, оточуючий його, натовп. Хлопець підняв голову, і просто пере собою, побачив карлика-чаклуна. Той дивився на нього зі злорадною посмішкою. Цей ранок, для Бахтара, виявився невдалим. Хоча цариця і дала йому охоронців, та дівчини-степовички, він, не знайшов. Людину, з ім’ям Пулат, теж. Та ще, і цей нахабний розбійник утік від нього. І його, він, ніяк не сподівався, тут, побачити. Така удача!**

**-- Так, так, так. Я гадав, що цей мерзотник і злодій, ховається десь в горах, а йому вистачило нахабства заявитись до палацу. --- закричав Бахтар, та так голосно, щоб усі його почули. Б’ючи бідолаху ногами, і не даючи, хлопцеві, змоги піднятись, чаклун вхопив його за комір, і поволік до трону, перед очі Її Величності, цариці Таміли. Погляди всіх присутніх в залі, були прикуті, до цього видовища. Всім було цікаво, що ж буде далі, і на Карола та втікачів ніхто не звертав уваги.**

**-- Біжіть на ринкову площу, там у натовпі ви легко сховаєтесь. — наказав Карол. — А ти, Юко чекай на нас, неподалік воріт.**

**Двічі, йому не потрібно було повторювати, всіх, як вітром, здуло.**

**-- Ваша Величність, дозвольте відрекомендувати Вам, того злодія, що вкрав мій, для Вас, подарунок. Це той самий розбійник. — шанобливо, промовив Бахтар.**

**--- Гадаю, його потрібно згодувати моїй кицьці. — посміхнулась Таміла.**

**Ця посмішка видалась Готару, оскалом смерті. Хоч цариця була справжньою красунею, та для молодого горянина, зараз, страшніших за неї і чаклуна, нікого не було.**

**-- Чаклуне!— вже звернулась Таміла, до Бахтара. — Чудовисько слухається лише тебе. Накажи йому з’їсти цього вилупка.**

**-- Ану котику, вставай і підкріпись!— гукнув лиходій до страшної істоти, що лежала поруч з троном.**

**Відчуваючи легку поживу, чудовисько облизалось, і повільно рушило в бік бідолашного хлопця. У Готара зі страху отерпли і руки, і ноги, він стояв як укопаний, не в силі поворухнутись. Ще мить і він опиниться у цій страшній пащі, що клацала величезними іклами, і розливала по підлозі смердючу слину. Та несподівано, у смертоносну пащу полетіло жарене стегно ягняти. Це Карол на бігу схопив перший-ліпший шмат м’яса, і обливши його протиотрутою від Бахтарового зілля, жбурнув чудовиську в зуби. Істота з вдячністю проковтнула гостинець, і одразу перетворилась на звичайного тигра. Тигр, звісно, теж був небезпечним, але тварина була налякана дивними, для неї подіями, і підібгавши хвоста побігла в свою клітку, найбезпечніше для неї, зараз, місце. Бахтар не очікував такого повороту подій, та все ж , був на готові, і жбурнув у Карола вогняну кулю. Та оберіг створив навколо хлопця захисне поле, і відбив напад чаклуна-леходія. Вогняна куля вдарилась об мармурову колону, і розтрощила її. Уламки каменю полетіли у натовп зівак. Злякані люди кинулись, у паніці, до виходу, штурляючи і топчучи один одного. І над усім цим страхіттям, не природно голосно, пролунав сміх цариці, для неї, це було, просто розвагою. Такої вистави, навіть актори її театру не могли їй показати. Від того сміху, у Карола по спині, побігли мурашки. Таміла відволікла його увагу від Бахтара, а той готував новий напад і вже підняв руку для ще страшнішого удару, та несподівано, йому на голову, з брязкотом, опустилась велика срібна тареля, і чаклун як підкошений упав на підлогу. Над ним, з виглядом переможниці, стояла Юка. Цариця одразу замовкла, і сповненими ненависті очима подивилась на непрошених гостей:**

**-- Схопити, і знищіти!— наказала, вона, своїй охороні.**

**Вояки кинулись виконувати наказ, та оберіг не підпускав їх до обраного. Молодий чаклун схопив жінку за руку, і потяг до виходу. Готар, меч якого залишився десь серед тронної зали, теж боязко ховався за спиною Карола. Повільно, у трьох, вони просувались до воріт міста, оточені з усіх боків охоронцями, готовими будь якої миті накинутись на них, і виконати наказ Володарки. Карол розумів, якщо охоронці вийдуть з ними за стіни міста, то його друзі, що чикали на зовні, опиняться в небезпеці. Щось потрібно було вигадати, і не випустити сторожу. Йому в голову прийшла непогана ідея. Тихенько прошепотівши потрібне закляття, чарівник створив уявного монстра, що виник перед очима охоронців, якраз навпроти воріт. Його бачили лише ті, хто переслідував Карола, Готара і Юку. Охорона цариці, вгледівши вогнедихаючого дракона, кинулась навтьоки, а чарівник тим часом, надійно зачинив міську браму. Кілька годин, звідти, ніхто не зможе вийти. Друзі чикали його у вказаному місці. Побачивши Карола і Готара вдягнених у дивакуватий одяг, а замість Мілени, незнайому жінку, в кожного з них, на обличчі з’явився вираз запитання і здивування.**

**--Нема коли пояснювати. — на бігу, гукнув до них, Карол. — Тікаємо з відси! Хутко!**

**Ніхто не сперечався, і маленький загін, швидко віддалявся від Каурдану, зникаючи між скель.**

**А зовсім в іншому напрямку, від столиці, віддалявся чаклун Бахтар. Прийшовши до тями, після такого підступного удару, він вирішив, що йому більше нічого робити в місті. Всі сподівання, на цей осередок розпусти і зла, виявився марним. Він не отримав те, що хотів. Скориставшись безладдям, що виникло в палаці, чаклун вислизнув за його стіни. Зараз він ішов по каменистій дорозі, путаючись в полах свого довгого сюртука, і лаючи всіх і вся, на чому стоїть білий світ, і думав про свої помилки. Виявляється, він, помилився у Каролові. То був не сопливий хлопчисько, якого легко обдурити, а досвідчений маг. Та ще, той амулет, який, поки висить у хлопця на шиї, не дасть скривдити свого господаря. Викравши наречену хлопця, він Бахтар, тільки розізлив чарівника. Напевне в палац, Карол приходив саме за нею, та чи знайшов? Якщо ні, то Карол продовжить пошуки, і деякий час вони не зустрічатимуться. Та все ж, Бахтарові потрібно як найшвидше отримати скіпетр. Тільки тоді, він, може бути впевненим у своїй безкарності. Тільки тоді, він стане володарем цього, а може і решти, світів. Та зараз, найбільшою перешкодою для нього, в пошуках, виявився він сам. Маленький, незграбний на своїх коротких кривих ніжках, він повільно долав метр за метром, між великих і гострих каменів. Він найспритніший у телепортації маг, повинен був брести горами, а все через якесь закляття, що було накладене на мапу.**

**Та на цьому Бахтарові проблеми не закінчувались. Володарка Каурдану, довідавшись про ціль його мандрівки, вирішила теж спробувати здобути скіпетр. Адже, якщо вона піднесе його Темхусу, то син Магри, подарує їй вічну молодість. Якщо якийсь карлик, самотужки, спроможний дістати цю чарівну річ, то вона, могутня правителька, що має таку велику охорону і поготів.**

**Цариця піднялась на центральну башту палацу, там у неї була кімната, де вона займалась магією. В цій кімнаті зберігались книги з чародійства, різне зілля, і чаклунське приладдя. Ще, під самою стелею, висіла велика клітка, в ній жили два ніктуса. Це були дивовижні істоти, зовні трохи схожі на маленьких пацючат, але крилатих, з великими вухами, і з чорними як ґудзики, вилупкуватими оченятами, що однаково добре бачили і в ночі, і в день. І ось ці, створіння, були царициними нишпорками. Таміла відчинила дверцята клітки, і викликала ніктусів на зовні, ті неохоче, і дуже повільно залишали своє житло. Володарка розлупила навпіл великий персик, і пригостила ним тваринок, потім низенько схилилась над ними, і прошепотіла:**

**-- Летіть, мої крихітки в гори, і станьте там моїми очима, і моїми вухами. Все що ви побачите, побачу і я, все що ви почуєте, почую і я. Знайдіть для мене, малого чаклуна. Тихенько зафурчавши, ніби висловлюючи свою згоду, ніктуси замахали крилами і зробивши коло по кімнаті вилетіли у вікно, що відчинила для них Таміла. Цариця, трохи, провела поглядом своїх крилатих слуг, потім заплющила очі, і побачила місто з висоти пташиного польоту. Знизу долинав гомін вулиць, у вухах свистів вітер. Таміла посміхнулась, нишпорки вправно виконували свою роботу. Вони знайдуть Бахтара, і вона зможе, потай іти по його слідах. Адже в неї немає мапи, щоб знайти шлях до скіпетра, а вже потім, вона, вирішить як позбутись конкурента…**

 **5**

 **Мілена повільно приходила до тями. Їй здавалось, що вона, чи то пливе, чи то повільно летить. Дівчина відкрила очі. Вгорі над собою, Мілена побачила блакитне небо, та пропливаючи повз неї, похмурі скелі. В пальці щось залоскотало, вона глянула на свою руку, що безвольно лежала поверх ковдри. Маленьке, сіре кошенятко старанно вилизувало її. На блідих дівочих губах з’явилась посмішка.**

**-- Бачу, ти вже отямилась. — почула Мілена, незнайомий голос.**

**Над нею схилилась чорнява дівчина. Її очі світились добротою і співчуттям.**

**-- Де я? Хто ти?— ледве чутно прошепотіла Мілена.**

**-- Тебе привів, у наш дім, Готар. Щоб ми, тебе, сховали.**

**-- Готар? Не знаю ніякого Готара.**

**-- Він розбійник. Сказав що знайшов тебе у горах.**

**-- Розбійник?**

**Обличчя Мілени зробилось зляканим. Вона, раптом, щось пригадала.**

**-- Карол! Мій Карол у біді.**

**-- Хто такий, цей Карол?— не зрозуміла Тума.**

**Дівчина не одразу відповіла. Згадка по коханого наповнила її серце ніжністю і теплом. Як давно вона не дивилась в сірі розумні очі, не торкалась ласкавих рук, не обіймала сильних, надійних плечей. Підступна сльозинка покотилась у неї по щоці.**

**-- Мій наречений. — нарешті відповіла вона незнайомці, витираючи рукою обличчя.-- До нас в селище прийшов чарівник з Сулерії, і сказав, що Карол у біді. Тільки я можу йому допомогти. Ми пішли його рятувати. Потім я побачила Самсона.**

**-- А Самсон хто?**

**-- Розбійник. Ватажок розбійників. Я почала тікати…**

**Мілена замовкла, наче намагалась щось пригадати.**

**-- А далі, що?—з цікавістю зазирнула їй у вічі, горянка.**

**-- Не пам’ятаю. Нічого не пам’ятаю…**

**Степовичка повільно підвелася, обпершись на лікоть. На її обличчя впало пасмо чорного волосся. Вона, з подивом, почала його роздивлятись.**

**-- Це я тебе пофарбувала, щоб ти, не відрізнялась від місцевих жінок. — пояснила їй, Тума.**

**-- Навіщо?**

**Тума знизала плечима:**

**-- Батько наказав. Та ти, не хвилюйся, фарба не стійка. Помиєш двічі голову, вона зійде. До речі, мене звуть Тума. А тебе як?**

**-- Мілена. — відповіла степовичка, і одразу запитала:— Куди ми, йдемо?**

**-- До моря. Це караван купця Саліма. Він відведе нас до порту. Там ми сядемо на корабель, і попливемо подалі від Каурдану, і усіма проклятої, цариці Таміли. — пояснила своїй новій знайомій, горянка.**

**Мілена розхвилювалась:**

**-- Мені не можна нікуди плисти! Мені потрібно повернутися додому!**

**-- Заспокойся, я побалакаю з батьком. Він добра людина, і неодмінно щось вигадає, щоб відправити тебе додому. А зараз відпочивай, ти ще дуже слабка.**

**Мілена зручніше вмостилася на візку, і майже одразу заснула, а караван продовжував свій нелегкий шлях до узбережжя.**

 **Карол і його компанія, продовжували бігти, щоб як най далі втекти від небезпечного міста. Готар біг попереду, показуючи дорогу. Сам не розуміючи навіщо це робить. Адже він міг давно покинути, цих дивних мандрівників, і повернутись додому, до матері. Та можливо він, підсвідомо, відтягував мить зустрічі з нею. Бо розумів, якого болю завдасть, принісши звістку про загибель рідних. Мабуть сама думка, про це, гнала його подалі від дорогих для серця місць.**

**-- Все, більше не можу. — простогнала Юка, і впала навколішки, обпершись руками об валун.**

**Втікачі зупинились, і вернулись до неї, що б, хоч чимось, підтримати її. Як по команді, вони, теж, посідали поряд з жінкою. Від швидкого бігу, всі розчервонілись. З грудей виривалось важке дихання. Плато витяг з торбини фляжку з водою, і струснув її, посудина була майже порожня, та все ж, простяг її Юці. Та зробила лише один ковток, розуміючи, що спрага змучила всіх, і передала посудину, по колу. По одному ковтку вистачило всім, та цім, друзі, не вгамували спрагу.**

**-- Навіщо ми, тягнемо за собою, цього…?— сердито зиркнув у бік Самсона, Теймур. — Тільки воду і харчі на нього переводимо! Він не …**

**-- Заспокойся, Теймуре. — не дав висловити до кінця думку вугляреві, Капер. — Тим ковтком води, що він випив, тобі своєї спраги не зменшити, а кидати безпорадну людину на прізволяще, негоже.**

**-- Ти гадаєш, вин би тобі допоміг, зустрінься ти, йому, в такому стані?— не вгавав Теймур.**

**-- Чого це ти, про мене, такої поганої думки?— запитав здивований Самсон, у вугляра. — Ти ж, мене зовсім не знаєш.**

**-- Знає, ще й як!— встряв у розмову Карол. — Мені важко, це тобі пояснити, але у нас усіх, була нагода з тобою добре познайомитись. Ми взяли тебе з собою, та це не означає, що ми довіряємо тобі, як одне одному.**

**Самсон схилив голову, над чимось розмірковуючи. Між бровами у нього пролягла глибока зморшка. Він важко зітхнув, а потім не підводячи очей, сказав:**

**-- Я був, за свої злочини, приречений на смерть. Мої побратими загинули, а мені боги дали другий шанс, можливо саме для того, щоб я зміг виправитись. Я, запевняю вас, що не змарную його. Ви всі, не пошкодуєте, що взяли мене з собою.**

**Ніхто з мандрівників, не сказав і слова йому у відповідь. Кожен залишився при своїй думці. Хтось можливо і повірив розбійнику, а хтось вирішив, що він вводить всіх в оману, щоб здійснити свій підступний план, до останніх відносився і Теймур. Та лише одна пара очей дивилась на Самсона із співчуттям. Це були очі Юки. Він помітив цей погляд, і був щиро вдячний, жінці, за нього.**

**-- Тут, неподалік, є джерело. — перервав мовчанку, Готар. — Ми, з батьком, там частенько бували. Правда це трохи в бік, від нашого шляху, але потім можна піти навпростець.**

**-- Звідки ти знаєш, куди ми повинні іти?— здивувався Карол. — Юка нам нічого не розповіла. Ну…, де шукати Мілину.**

**-- А я, це, ще в палаці зрозумів, коли вона згадала про Саліма. — пояснив горянин. — Караван пішов до узбережжя.**

**-- Чому ж, не сказав?**

**-- Я не хотів, щоб ти залишив, її, там. — винувато промимрив, Готар.**

**-- Навіть, якби Юка нічого, взагалі не знала, я б нізащо, її там не залишив. Чи ти, про мене, іншої думки? — посміхнувся Карол.**

**-- Виходить, не тільки мені не вірять. — сам до себе прошепотів Самсон, і сумно посміхнувся.**

**Добре, що ніхто його не почув.**

**-- А, до моря, далеко?— поцікавився Івер.**

**-- Сім днів шляху. — пояснив хлопцеві, Готар.**

**-- Чому, лише, днів?— начебто, не зрозумів болотник.**

**-- Бо в ночі, в горах, небезпечно пересуватись. Можна впасти зі скелі, чи потрапити в розщілину, та і ногу підвернути можна, перечепившись об камінь.**

**-- Та, то я, просто спитав, аби розмову підтримати. Я про небезпеку, розумію.-- Знітився Івер. — Ти сказав, навпростець можна піти. Так, буде швидше?**

**-- Швидше. — підтвердив горянин, але додав:-- Швидше, не завжди легше.**

**-- Десь, я вже чув цю мудрість. — промовив Карол. — Та нічого, здолаємо. Нам би, лише наздогнати їх.**

**Промовивши ці слова, Карол підняв руку, з одягненим на неї перснем, і повернув у бік, що вказав горянин. Прозорий камін заграв всіма барвами веселки.**

**--- Що ж, підемо тим шляхом, який ти показав. --- дав він, свою згоду, на пропозицію Готара, а потім запитав: --- А, скажи но, горянине, далеко з відси, до гори Матарам?**

**-- Далеко. Та ми будемо поряд з нею проходити. — відповів хлопчина. — Мій батько розповідав про дивний народ, що мешкає в ній. Тільки де саме, я не знаю.**

**-- От, саме туди, мені і потрібно завітати. Допоможеш знайти?**

**-- Спробую. Та це, теж забере якийсь час.**

**-- Тоді мерщій в дорогу! Годі розсиджуватись. — скомандував, Плато.**

**Всі підхопились на ноги, і рушили за молодим розбійником. Розуміли, цінна кожна хвилина. Юка ішла поряд з Самсоном, намагаючись йому допомогти. Та він вже відійшов від поранення, зміцнів, і не потребував ні чиєї допомоги. Та жінку, це, мало хвилювало, та і сам розбійник був не проти її товариства, адже на приязнь інших, йому, не доводилось розраховувати. Він скоса поглядав на неї, боячись виявити свій інтерес. Чим більше Самсон приглядався, тим очевиднішим йому ставало, що Юка, колись була, просто красуня, і дурень той, хто цього не помічав. Вона була трохи огрядною, широкі стегна, великі груди, та це, лише підкреслювало пропорційність її фігури. Її обличчя, в дрібних зморшках, не видавалось настільки старим, щоб не можна було помітити, милих ямочок на щоках, від вигляду яких, аж дух перехоплювало. Йому, завжди подобались, лише, молоді дівки, та щось в цій жінці, притягувало його. Юка, теж поглянула на Самсона. Їхні очі зустрілись, і жінка, сором’язливо, посміхнулись йому.**

**-- Ти не схожа на місцевих жінок. — несміливо почав розмову, Самсон.**

**І сам собі здивувався. Він вважався не аби яким ловеласом, і мав власний підхід до слабої статі, а тут така нерішучість.**

**-- Я не чистокровна горянка. – підтвердила підозру розбійника, Юка. — Під час останньої війни з низинними народами, моя мама, разом з військовим обозом, потрапила в полон до супротивника. Закохалась у молодого степовика, і ось так, я, з’явилась на цей світ.**

**-- То чому, ти, живеш тут, а не в долині?**

**-- Мамині брати, вбили її коханого, і силоміць повернули додому. Тоді вони ще не знали, що вона носить під серцем мене.**

**-- А коли дізнались?**

**-- Спочатку хотіли вбити, за те, що осоромила їхній рід. Та бабуся стала їй на захист. Тоді її вигнали з дому. Щоб вижити, мама стала продавати своє тіло в Каурдані. Я теж пішла її шляхом, як тільки стала повнолітньою. Дехто вважає, що людина має вибір, якою стежкою іти. Та в таких, як я, вибору немає. Якщо твоя мати шльондра, то хоч ти і не займана, тебе вважатимуть такою ж.**

**Юка трохи помовчала, а потім додала:**

**-- Ну от, ти знаєш хто я. А тебе, за що, приговорили до страти?**

**-- Я був ватажком розбійної банди. Ми грабували, і навіть інколи вбивали людей.**

**-- Готар теж цим займався разом зі своїм батьком і братами.**

**-- Он як! Тільки чомусь ці хлопці, до нього, ставляться більш приязно, ніж до мене. Не знаєш, чому?**

**Юка знизала у відповідь плечима, і знову посміхнулась до Самсона. Чоловік теж відповів посмішкою, і взяв її за руку. Та не перечила, і вони продовжили іти тримаючись одне одного, наче підлітки. Карол трохи заздрісно поглянув в їхній бік. Добре коли двоє людей знаходять свою половину. Коли ж він обійме свою дорогоцінну Мілину? Невже комусь під силу розлучити їх навіки? Та ні за що в світі, він з цим не змириться! Шукатиме її доти, поки не знайде, а потім поставить на місце, цього зарозумілого карлика! Ніколи, ніколи Бахтарові, не знищити його кохання, і скіпетром він не дасть заволодіти, цьому малому покидькові! Молодий чарівник, що було сили стис кулаки, та по виразу його обличчя не було помітно його внутрішнього хвилювання.**

**-- Ти бачив? Ідуть трохи не обнімаючись!— штовхнув під бік Карола, Теймур.**

**-- А ти заздриш, що обрали не тебе?— посміхнувся до вугляра, чарівник.**

**-- Та ні, вона зовсім не мого смаку, та ще й стара.**

**-- Тоді у чому справа?**

**-- У тому, що життя не справедливе! Таких як Самсон, воно повинно карати, а не дарувати приємні сюрпризи!**

**-- Ти ж сам сказав, що жінка не твого смаку, і якби тут не було Самсона, то однаково не звернув би на неї уваги. Та і взагалі, мало хто з чоловіків, захотів би зв’язати свою долю з повією. Але розбійнику, байдуже на її минуле. І вона рада, що хтось захотів бути поряд, не дивлячись на її репутацію і вигляд. Що, в цьому, поганого?**

**-- Гарна парочка, бандит і шльондра!— ці, останні слова, Теймур вимовив аж занадто голосно, і Самсон їх почув. Він одразу зрозумів, кого стосується, цей вислів вугляра. Розбійник аж зблід від люті. Він в притул підійшов до Теймура, і крізь зуби прошипів:**

**-- Ану, негайно вибачся перед жінкою.**

**-- А то, що? Вб’єш мене?**

**-- За таку образу, ти заслуговуєш на добрий прочухан. Та нажаль в мене немає зброї, а в тебе вона є!**

**-- Ось у чому справа! Хочеш битися, та боїшся що нападу з мечем на беззбройного? Бандит, і є, бандит, всіх міряєш під себе!— викрикуючи ці слова, Теймур аж тремтів від напруги. — Не твого виховання! Кароле, потримай мого меча, я битимусь з ним навкулачки!**

**Карол підійшов, та зброї не взяв, а обійнявши товариша за плече, сказав:**

**-- Теймуре, ти не правий. Ти дійсно образив Юку і Самсона, хоча вони тобі для цього приводу не давали. Охолонь, і вибачся.**

**Теймур подивився на чарівника так, наче перед ним, хтозна звідки, виникла якась зовсім незнайома людина.**

**-- Друже, ти забув хто це такий? Самсон грабіжник і вбивця! В Махтерії, його засудили на страту!**

**-- То ти, хочеш виконати вирок замість ката?**

**Ці слова друга, наче відро крижаної води, остудили пил вугляра. Лише тепер він зрозумів всю ганебність свого вчинку. Та все одно, вибачатись не став, а круто повернувся, і підійшов до Готара:**

**-- Чому зупинився? Веди далі.**

**Хлопчина пішов у перед, вугляр за ним.**

**Плато скрушно похитав головою, і рушив слідом, а за ним і решта мандрівників. Самсон, вже не соромлячись, обійняв Юку за плечі, наче хотів захистити від цього несправедливого світу. Жінка пригорнулась до дужого плеча, і вдячно подивилась у його очі, ніхто і ніколи, ще, не захищав її. Було так добре, і так затишно, що аж хотілось плакати. Ось так, і ішов по каменистому схилу, все далі і далі у перед і в гору, маленький гурт стомлених мандрівників. Кожен думав про щось своє, наболіле. Та все ж, у них, була спільна мета, і вони віддадуть всі свої сили, щоб досягти її.**

**-- Треба трохи перепочити, і підкріпитись, бо далі буде важкий шлях. — мовив, обернувшись до гурту, Готар.**

**Він показав рукою, на вузьку стежину, що тулилась під прямовисною скелею, а з іншого боку, обривалась прірвою, хоч і не дуже глибокою, та всю встеленою гострим мов леза мечів, камінням.**

**-- Нічогенька доріжка!— вигукнув Івер, побачивши шлях, яким їм доведеться іти. —А іншого путі немає?**

**-- Ні, це єдиний, але найкоротший до узбережжя. — пояснив горянин. — Та я ж, попереджав, що буде нелегко.**

**-- Ти ж не пояснив Іверу, наскільки це буде складно. – криво посміхнувся, вугляр.**

**Він скоса зиркнув на болотника, щоб помітити його реакцію, на свої слова, і був задоволений побаченим. Івер міцно стис губи, і почервонів від образи, але стерпів і нічого не відповів.**

**-- Вже скоро стемніє. Краще заночуємо тут. — вирішив за всіх, Плато. —А в ранці, з новими силами рушимо далі.**

**Всі погодились.**

 **У горах ніч настає стрімкіше ніж на рівнині, варто лише сонцю опуститись за верхівки гір. Ще деякий час, після його заходу, нагріте за день каміння віддавало своє тепло. Та все ж, поступово, нічна прохолода починала проникати під одежу, пробираючи до кісток. Бахтар щільніше закутався у свитку, і притисся спиною до скелі. Чарівний вогонь, що він розпалив просто на камені, не грів, а лише освітлював невеликий простір навколо. Чаклун спробував заснути, та це йому ніяк не вдавалось. Весь день, поки він брів гірською тропою, його не полишало відчуття переслідування. Чаклун відчував, ні, він був упевнений, що за ним хтось слідкує. Та навколо нікого не було. Тоді він вирішив, що то, мабуть, здають його напружені нерви, і дає ознаки втома, і гарний відпочинок, йому, не завадить. Та пройшло пів ночі, а сон до Бахтара так і не прийшов. Із за скелі визирнув місяць, і Бахтар чітко побачив, що над ним кружляють два великих кажани. Нічні істоти були досить високо, та з птахами, чаклун не міг їх сплутати. Можливо, саме вони і переслідують його весь день, а тепер ще і вночі за ним спостерігають. Бахтар крутнув головою і, з пересердя, сплюнув. Це ж треба, які дурні думки лізуть у голову. До ранку все мене, і набравшись нових сил, він сприйматиме все навколо інакше, оптимістичніше. Та і в ранці чаклунові не стало краще, за ніч його вимучила безсонниця. Лише кілька хвилин йому вдалось заснути. Він задер голову і подивився у небо. Чиста, яскрава блакить осліпила очі. Бахтар примружився, нічних істот не було видно, та все ж він відчував на собі чийсь погляд. Це вже не марення, за ним справді спостерігають. Чаклун підійшов до водоспаду, простяг руку в його бік, і промовив закляття. Вода, що падала з гуркотом до підніжжя гори, наче завмерла і перетворилась на величезне люстерко, і в ньому Бахтар побачив царицю Тамілу, що їхала верхи на білосніжному коні, в оточенні своєї варти. На її обличчі сяяла посмішка задоволення, вона знала куди їде. Чаклун зрозумів, це вона його переслідує. Можливо його розповідь про скіпетр, її зацікавила дужче, ніж він гадав. Як же, її, тепер позбутися? Зайві конкуренти, йому зовсім не потрібні, досить і того хлопчиська, що весь час надокучає йому. Він згадав про свій трунок, і роззирнувся навколо, шукаючи хоч якусь живу істоту. Неподалік на камені побачив маленьку змію. Він спритно ухопив її за голову, і капнув у рота чарівне зілля. Тваринка почала швидко більшати, звиваючись у його руках. Він поклав її на землю, і не зводячи з істоти очей, промовив:**

**-- Будь кого, хто ітиме цим шляхом, убий! Ніхто не повинен тут пройти!**

**Сказав, і пішов не озираючись. Йому було не цікаво, у що перетвориться змія. Він знав лише, що створив монстра, який закриє за ним шлях. Та марно Бахтар сподівався, що це створіння позбавить його конкуренції Таміли. Цариця була не з лякливих. В її серці не було місця для страхів та сумнівів, інакше вона б не була властителькою такого великого народу, як каурданці. Як тільки страховисько стало на шляху у її загону, на розгубившись ні на мить, Таміла виїхала на перед, і опинилась з велетенською змією сам на сам. Створений Бахтаром монстр, загрозливо зашипів, роззявляючи пащу продемонстрував усім присутнім, страшні ікла, по яким стікала, і капала на каміння, смертельна отрута.**

**-- Темхусе, повелителю темряви і моєї душі, почуй мене! До тебе звертається володарка Каурдану! Почуй мій призив! Дай сили здолати всі перепони, що поставить на моєму шляху, до заповітного скіпетра, чаклун Бахтар! Бо лише я, на віки, залишуся вірною тобі!**

**Тільки встигла цариця закінчити звернення до свого повелителя, як страшна, невидима сила струснула гори Каурдану. Поштовх був такої сили, що навіть деякі коні не встояли на своїх чотирьох ногах, і попадали на землю. Не лише охоронці, а навіть володарка, відчула жах. Нічого подібного, ніколи не було в цій місцевості. Скелі, під змією, розкололась як лушпиння горіха, і за мить, величезна гадина, зникла у безодній прірві, що виникла під нею. Гори знову зімкнулись, і навколо запанувала мертва тиша. Ні тварини, ні люди не проронили жодного звуку, всі очікували що буде далі. Та більше нічого не відбувалось, і помалу прийшовши до тями, загін Таміли рушив далі по сліду коротуна. Той брів невеликою гірською рівниною, і не дійшов, лише, кількох метрів до скелі, коли стався поштовх. Це врятувало Бахтарові життя, бо з гори полетіло безліч гострих уламків. Зляканий чаклун став на коліна, і притиснувся до каменю, наче боявся, що його підкине в небо, а потім вдарить о землю.**

**-- Карол цього не зробить, його магія забороняє чинити зло. — розмірковував він .— Це справа рук Таміли. Нічого, вона ще не зрозуміла з ким грається! Я виберу слушну мить, щоб покінчити з тобою, маленька відьмо, раз, і на завжди!**

**А от, Каролові і його друзям, пощастило менше. Вони, в цей самий час, просували вузенькою тропкою, до якої ще з вечора, їх довів Готар. Мандрівники, для більшої безпеки, зв’язались одне з одним мотузкою. А так як мотузки були закороткими, утворилось дві групи. В першій, один за одним, пішли Плато, Івер, Карол і Готар, в другій, Капер, Теймур, Самсон і Юка. Теймурові було не до вподоби, що він опинився поруч з розбійником, та все ж стримав себе, і намагався не подавати виду. Самсон же, лише посміхався в думках, поглядаючи на сердите обличчя вугляра. І ось коли вже друзі дійшли майже до середини цього небезпечного шляху, скелі захитались, на них, з гори ,полетіло каміння. Величезний уламок скелі впав перед Капером, відділивши першу групу, від другої, і повністю загородивши шлях, камінь зачепив і болотника, вдаривши по голові і плечу. Чоловік знепритомнів . Теймур кинувся на допомогу, але град дрібного каміння не дав йому цього зробити, він спіткнувся, і мабуть полетів би у прірву, якби не встиг вчепитись руками за краєчок виступу. Він глянув на Самсона, та в погляді не було прохання про порятунок, швидше це було очікування якогось підступу. Та Самсон з усієї сили тяг за мотузку, намагаючись втримати Теймура від падіння. Можливо це був лише самозахист, адже вони були зв’язані, і впавши у прірву, Теймур потяг би і решту людей. Так як Капер лежав непритомний, то лише Самсон міг запобігти трагедії. Він обіперся спиною о скелю, а ногами о виступаючий камінь, щоб було зручніше тягти, і в нього майже вийшло. Теймур вже поклав лікоть на виступ, ще мить і він вибереться на гору. Та раптом, камінь в який упирався ногами Самсон, відколовся, і розбійник вдарившись потилицею, сам зірвався вниз. Від сильного удару головою, він на якусь мить втратив свідомість, та майже одразу отямився. Самсон зрозумів, що вільно гойдається над прірвою. Він підвів погляд у гору. Там над ним, на вузькій стежині, ще троє людей боролись за життя. Він бачив як Юка, з усієї своєї сили, тримала його. Та скільки там було тієї сили? Теймур, що майже було вибрався, знову висів на руках, бо падаючи, Самсон потяг його за собою. У хлопця, від подряпин об каміння, пальці зробились слизькими від крові, і він ледь тримався. Розбійник зустрівся очима з поглядом жінки. Він їй ледь помітно посміхнувся, наче вибачаючись. Потім потягся рукою до паска, за нього була прив’язана мотузка, і розстебнув його. Останнє, що чув Самсон, це надривний крик Юки:**

**-- Самсоне! Ні!...**

**Все це відбулось так швидко, що Карол не встиг вчасно відреагувати, і прийти на допомогу. Бо і сам з рештою мандрівників намагався сховатися від каменепаду. Лише коли почув крик Юки, зрозумів, сталось щось жахливе. Мить і він вже був біля Теймура. Він допоміг другові вибратись на стежину, потім роззирнувся. Капер помалу приходив до тями, по обличчю у болотника цівкою бігла кров, з досить великої рани, трохи вище лоба. Юка напівлежала на камені і ридала дивлячись у низ. Лише тепер Карл зрозумів, що не вистачає ще однієї людини. Він глянув у прірву. Там внизу виднілось тіло Самсона. Він одразу ж перенісся до бідолахи , і з першого погляду зрозумів, розбійник мертвий. Та ще не все було втрачено, адже недаремно він стільки років навчався у кращого мага. Молодий чарівник сів біля голови загиблого, і поклав долоні на його чоло. Потім заплющив очі, і почав шепотіти закляття. Його огорнув білий, і густий туман. Чарівник відкрив очі, до нього з туману підійшов Самсон, він був напівпрозорий, та очі дивились як завжди, трохи насмішкувато.**

**-- Я прийшов по тебе. Ти хочеш повернутись до життя?— спитав у нього, Карол**

**-- Це ж моя не перша смерть, чарівнику?— замісто відповіді, спитав Самсон.**

**-- Ні.**

**-- Я все пригадав, навіть те, чого начебто ніколи і не було. Тепер я зрозумів, чому у вас, до мене, таке ставлення. Та знаєш, третій раз помирати мені не хочеться. Та і навряд чи хто, сумуватиме за мною. Навіть ти, прийшов сюди не тому, що шкода мене, а тому що так треба. Тебе вчили, що ти повинен допомагати кожному, хто цього потребує.**

 **Карол на мить замислився над його словами. В них була велика доля правди. Та все ж, він і серцем відчуває потребу допомагати людям.**

**-- Але ж, є людина якій ти не байдужий. Втрата тебе, для неї страшне горе. Хіба вона не варта того?— спробував переконати розбійника, хлопець.**

**-- Я розумію про кого ти говориш. Та ти знаєш мене. Юка цікава для мене, поки я не зустріну кращу за неї. Це, буде для неї набагато більшим болем, ніж зараз. Краще нехай у неї, про мене, залишиться гарна думка.**

**-- То це, твоя остаточна відповідь?**

**-- Так. Перекажи мої вітання Теймуру. Він гарний хлопець. Гадаю в нього буде довге і щасливе життя.**

**Самсон , як і з’явився, зник у густому тумані. Який одразу ж і розвіявся. Карол підвівся на ноги. Сумно зітхнувши над тілом загиблого, але з усвідомленням того, що він зробив все що міг, молодий чарівник почав обкладати його камінням. Ті хто стояв на горі, все одразу зрозуміли. Тихо, майже беззвучно заридала Юка. Готар сів поруч з нею, і обережно погладив по спині. Він не знав як заспокоїти її, тому не сказав ні слова. Та чи було потрібне їй його співчуття? Скінчивши роботу Карол повернувся, і відповідаючи на німі запитання, сказав:**

**-- Він не схотів повертатись. Померши, Самсон згадав усе. І нашу з ним першу зустріч, і свою першу смерть.**

**Потім Карол звернувся до Юки:**

**-- А тобі, Самсон переказував велику вдячність, за те твоє ставлення до нього. І велів не сумувати. Він сподівається, що ти будеш ще щасливою.**

**Юка, крізь сльози, посміхнулась:**

**-- Йому, там, добре?**

**-- Краще, ніж було тут. — запевнив дівчину, молодий чарівник.**

**-- Я, на його місті, теж би не повернувся. — тихо промовив Івер. — Одного разу, я вже відчув смерть, і не хочу щоб це повторилось. Та нажаль, вічно живуть тільки боги.**

**Карол , не підводячи голови, наче соромлячись дивитись у очі друзям, він сказав:**

**-- Обіцяю, я зроблю все можливе, щоб такого більше не сталося.**

**-- Не бери, за цю смерть, вину на себе. — спробував заспокоїти чарівника, Плато. — Можливо, у Самсона, така доля. Боги, можливо таки, не даремно, дали йому другий шанс. Він помер, рятуючи життя іншим, і цим довів, що вартий поваги, а не лише нашого осуду. Не кожен, навіть серед порядних людей, здатен на таке.**

**Юка слухала їхню розмову, і думала: « А моя доля яка? Вперше за все життя, я зустріла чоловіка, який, як мені здалося, був до мене не байдужий, який міг змінити моє життя! Тепер як мені бути? Мою молодість висотала відьма Таміла, а життя і без того коротке! Може краще піти за ним?» --- жінка глянула вниз і можливо цим виказала свої думки. Готар міцно стис її за плече:**

**-- Навіть думати, про таке, не смій. Я не знаю, чи виконає свою обіцянку Карол, та я точно, тобі, не дозволю цього зробити.**

 **Молодий розбійник, обережно, за підборіддя, підвів її голову і зазирнув у заповнені слізьми, сірі очі. Ті очі, з холодною байдужістю, подивились на хлопця, та і вуста дівчини, у відповідь, не проронили жодного слова, і розбійнику стало за неї лячно.**

**-- Я, ставився до Самсона, судячи з нашої першої зустрічі, та мабуть я таки був не правий. – подав свій голос, Теймур. — Той, колишній Самсон, ніколи не пожертвував би своїм життям, за ради інших. Можливо, це вже не має значення, та я приношу свої вибачення.**

**-- Ти помиляєшся, це, має значення, я впевнена, він тебе чує. І чують Боги Світла і Добра. Ці, твої слова, обов’язково допоможуть йому там, де він знаходиться зараз, потрапити в краще місце. — ледь чутно прошепотіла Юка.**

**Та її, почули всі. Теймур підійшов до неї майже в притул:**

**-- І, ти Юко, пробач мені, за той біль, що спричинили мої, образливі для тебе, слова.**

**-- Я не серджусь. Я звикла. До мене мало хто ставиться по людські. Та можливо, я того і не заслуговую.**

**Теймур, від такої її відповіді, спочатку трохи розгубився. Потім, подружньому, обняв жінку, і сказав:**

**-- Не правда! Заслуговуєш!**

**Запала, ніякова тиша. Першим насмілився порушити її, Івер.**

**-- Часто, тут у вас в горах, буває таке страхіття?— запитав він, у Готара.**

**--Це перший раз, в моєму житті. — відповів молодий розбійник.**

**-- Він каже правду. — підтвердила його відповідь, Юка. — Такого, раніше, ніколи не було.**

**-- Це, Бахтарова робота. Тільки він спроможний на таке злодійство. — зробив висновок Карол. Хлопець навіть і гадки не мав, що між ним і чаклуном з Сулерії, стоїть ще одна сила, набагато могутніша, і страшніша за Бахтара.**

**Коли мандрівники трохи оговтались від землетрусу, і тих страшних подій, що він спричинив, рушили далі. Та це було зовсім не просто. Тропа була майже повністю зруйнована, і їм, по всяк час, перетинали шлях завали або провалля. Карол вибився з сил, переносячи друзів через ці перепони. Та ще, як навмисне, небо потемніло, і почав накрапати дрібний дощик. Пересуватись далі, було вельми небезпечно, і мандрівники вирішили стати на відпочинок, хоч до вечора ще було далеко. На рівнині, така негода, нікого б не занепокоїла, та тут у горах, де волога не всотується в землю, а стікає вниз, у долину, могла стати дуже небезпечною. Краплі дощу, на камені, зливались одна з одною, утворюючи дрібні потічки. Ті, в свою чергу, зливаючись утворювали ручаї, які несли до підніжжя дрібне каміння і грязь, що збирали на своєму шляху. І коли кілька таких ручаїв зустрічались, то вниз лився потік з води, каменю і мулу, змиваючи все, що не було надійно закріплене, з кожною миттю стаючи все більшим, і не безпечнішим. Та сховатися не було де. Вузька стежина під скелею, була їхнім пристанищем. Вмостилися хто як зумів, підпираючи спинами холодне, вогке каміння. Карол сидів втупившись поглядом у верхівки гір, що майже потопали у низьких хмарах, і бездумно вертів на пальці персня. Юка, що розмістилась поряд, помітила дивні спалахи, від тієї прикраси.**

**-- Камінь, на твоєму персні, світиться.**

**-- Що?— не зрозумів дівчину, Карол.**

**-- Я кажу, що твоя прикраса світиться, коли ти нею вертиш. — відповіла Юка.**

**Чарівник теж звернув увагу на перстень, та якраз зараз, ніякого сяйва не було.**

**-- Ти трохи покрути ним, як робив щойно. — підказала дівчина.**

**Карол так і зробив, і камін почав тьмяно виблискувати.**

**-- Що то означає?— спитав у хлопця Плато.**

**-- Ви ж знаєте, що це, не звичайний перстень, а свого роду дороговказ. До цього часу він не подавав ніяких ознак, я навіть трохи забув про нього. Та зараз він, мабуть, намагається підказати нам шлях.**

**-- А зараз, куди він показує? Шляху ж, немає!— вигукнув, схвильований почутим, Івер.**

**-- Подивимось. — спокійно відповів Карол, хоч насправді він хвилювався не менше за свого товариша.**

**Молодий чарівник повільно почав просуватись вдовж стіни, камінь почав виблискувати яскравіше, од же, напрямок вірний. Та зробивши ще кілька кроків, Карол помітив, що перстень притухає. Що це може означати? Хлопець трохи позадкував, і знову сяйво стало яскравіше. Що за маячня? Карол був розгублений, і друзі не знали що підказати. Та знову почувся голос Юки:**

**-- Можливо, потрібний нам шлях над нами, або під нами?**

**-- Це цілком можливо, і як я сам недопетрав?— знітився Карол.**

**Він опустив руку з перснем до низу, ніякої реакції не було, тоді підняв до гори, і прикраса спалахнула таким яскравим світлом, що всі присутні, примружились.**

**-- Шлях десь у горі!— радо вигукнув чарівник.**

**-- Ну, і чому ти радієш?— остудив його запал, Капер. — Скеля, майже прямовисна, як ми будимо по ній дертись?**

**-- Ви, мабуть забули, що у вас є я. — гордовито виступив на перед, Теймур.**

**-- Ми про тебе, не забули. Та не думаю, що після пригоди, що ти недавно переніс, зможеш лізти. — спинив вугляра, Плато.**

**-- Ваш товариш, правий. Теймуру, зараз не можна лізти. А я, народився в цих горах, тому і вважаю, що краще за мене, цього ніхто не зробить. — обізвався, Готар.**

 **З хлопцем всі погодились, навіть Теймур не сперечався, хоч і хотів виглядати героєм. Та останні події, і насправді, забрали в нього багато сил.**

**-- Від дощу, скали стали слизькими. — попередив хлопця, Капер. — Просувайся обережно. Нам би не хотілось закладати камінням, ще одне тіло.**

**Від цих, його слів, у Юки, мороз пішов поза шкірою, вона зблідла, і трохи не знепритомніла. Плато це одразу помітив, і штовхнув брата під бік, Капер здивовано глянув на нього, а той кивнув в бік Юки, і болотнику, одразу, стало все зрозуміло. Він пошкодував за сказані слова, але їх назад до рота не повернеш.**

**-- Вибач, голубко, я сказав зайве. – спробував вибачитись, болотник.**

**Юка через силу посміхнулась, даючи зрозуміти, що вибачення не потрібні.**

**-- Я зроблю все, як треба. Не хвилюйтесь. — заспокоїв друзів, Готар, і прив’язавши до паска мотузку, почав підійматись до гори.**

**-- Постривай!— зупинив його, Карол. — Візьми перстень, він покаже тобі шлях.**

**Молодий розбійник повільно підіймався в гору, перстень на його руці, сяяв рівним яскравим світлом, отже він рухався в потрібному напрямку. Каміння і справді було дуже слизьким. Шкіряна підошва його обувки, раз поз раз, сковзала по ньому. Мандрівники, які стояли в низу, не зводили з хлопця очей. Та ось, Готар зупинився, і гукнув у низ:**

**-- Тут якась розщілина, досить велика. Коли я стромляю в неї руку, то перстень спалахує!**

**-- Це означає, що саме туди, нам і потрібно!— гукнув у відповідь Карол. — Закріпи мотузку, і допоможи нам піднятись до тебе!**

**Готар зробив так, як сказав чарівник. Один за одним, мандрівники піднімались на гору. Навіть з допомогою линви, вони з великою напругою долали цей відрізок шляху. Кожен з них, дивувався, як хлопчина зміг вилізти, тут, на гору, без сторонньої допомоги.**

**-- Ти природжений скелелаз. — злегка хлопнув по спині, хлопця, Перус, що першим піднявся до розщілини. — Молодчина, на тебе можна покластись!**

**Ще ніхто , і ніколи, не хвалив Готара. Батько, займався таким ремеслом, що йому мабуть, і самому було за це соромно. Тут було не до похвал. Мати була зашугана постійними сварками, і тому майже весь час мовчала. Інколи, навіть, хлопцеві здавалось, що він нікому не потрібен, і був зайвим тягарем для родини, тому старався з усіх сил довести протилежне. Та навряд чи, це, хтось оцінив. І ось, його похвалили! Він аж почервонів від задоволення, і готовий був гори зрушити. Та натомість, лише пробурчав:**

**-- Хіба це дивина? Я ж горянин.**

 **Нарешті, всі були підняті, і повільно, маленький загін, почав просуватись у глиб гори. Шлях був важким, та все ж, поступово, прохід ширшав, і вищав, а камінь з персня , освітлював друзям шлях. Крім шурхоту гравію, під ногами, не було чути, ані звуку. Навколо була мертва тиша. І самі мандрівники, наче не наважуючись її порушити, не перемовлялись між собою.**

**-- Якщо так продовжувати іти далі, то ми потрапимо у царство Пітьми і Зла. — прошепотів Івер.**

**-- Івере, не розпускай паніку. — цикнув на нього, Капер. — Ми і так знаємо який ти лякливий.**

**-- Я, лякливий!— обурився хлопчина. —Я ж, сам, визвався іти в цей похід!**

**-- Звісно, сам!— погодився з ним Теймур. — Бо злякався, що тебе визнають за страхополоха.**

**Від злості, у Івера, забракло слів, щоб відповісти образнику. Він ще не забув попередніх Теймурових насмішок. Та хлопчина, лише відкривав і закривав рота, та люто витріщався на Теймура. Цей його вигляд, дуже звеселив товаришів.**

**-- Облиш, Івере. Не сердься. Ти ж, розумієш, що Теймур жартує. — спробував заспокоїти його, Карол, хоча сам ледь стримувався від сміху.**

**Та це, не подіяло. Івер круто розвернувся, і майже побіг у перед. Забувши, що там, суцільний морок. Та біг він не довго, та і мороку, як такого не було, бо тунель закінчився круглою, підземною залою, майже повністю залитою водою, а вода та, світилася ніжним, миготливим сяйвом, що і розвіювало пітьму.**

**-- Все! Здається, прийшли!— повідомив хлопець, обернувшись назад, своїм товаришам, наче і не було ніякої образи — Далі шляху немає.**

**-- Повинен бути, перстень не може брехати. — відповів йому Карол.**

**-- Як не віриш мені, подивись сам. —і хлопчина відступив, даючи дорогу своїм друзям.**

**Всі застигли на березі, цього підземного озера. Юка присіла, і опустила руку, у прозору, як кришталь воду.**

**-- Обережно! Можливо тут живе якесь страховисько, а ти руки суєш!— спробував стримати дівчину, Івер.**

**Юка обернулась до нього, і посміхнулась:**

**-- Якщо і живе, то подалі, а тут, занадто мілко для нього. —і вона поплескала по поверхні води, луна від того плескоту прокотилась по над зводом печери. — До речи, вода дуже тепла, наче її, навмисне, підігріли.**

**-- Це добре. Бо мабуть доведеться нам, в ній, поплавати. Прохід десь під нею, і його потрібно відшукати. — пояснив свої думки, друзям, Карол.**

**Він якраз намагався відшукати дорогу, піднявши руку з дороговказом догори, та перстень, на це, не реагував. Прикраса починала світитись лише тоді, коли Карол спрямовував її на воду.**

**За цими балачками, ніхто не помітив, як з протилежного боку печери, вода стиха сколихнулась, наче її потривожили їхні голоси.**

**-- Я зараз пірну, і спробую знайти для нас шлях. — звернувся, до своїх товаришів, Карол. —А ви, почекаєте на мене тут.**

**-- Озеро досить велике. – заперечив йому, Теймур. — Самому тобі, буде важко. Ти шукатимеш понад стіною з права, а я пірну з ліва. У двох, ми швидше впораємось.**

**-- Ти забув про персня. З ним я легко відшукаю прохід. Та я завжди знав, на тебе можна розраховувати. — посміхнувся до вугляра, Карол, і ступив в озеро, витягши на всяк випадок, свого кинджала.**

 **Спочатку, вода сягала йому по коліна, та з кожним кроком, все вище і вище підіймалась, і ось дно зникло з під ніг, хлопець ледь встигли вхопити в легені повітря, щоб не захлинутись. Озеро виявилось дуже глибоким, не так як здавалось на перший погляд, і звідки лилося світло було важко роздивитися. Та все ж світла пляма попереду, одразу привернула увагу чарівника. Несподівано, хтось ухопив Карола за ногу, трохи нижче коліна, і боляче стис. Він озирнувся, і побачив велетенського вугра, що хотів відкусити від нього шматок. Хлопець труснув ногою, намагаючись звільнитись, та тонкі і гострі мов голки зуби, що ними був заповнений рот рибини, лише глибше вп’ялись в тіло. Лише удар кинджала в голову, допоміг чарівнику, але не на довго. З усіх боків до нього наближалось, ще з десяток таких самих істот. Вони кружляли навколо, вичікуючи вдалої миті, щоб напасти, і ось одразу кілька, кинулись на Карола, він ледь встигав відбиватися. Йому забракло повітря, потрібно було піднятись на поверхню, але бридкі тварі, не давали цього зробити. Поверхня озера наче закипіла, від великої кількості вугрів. Це одразу помітили його товариші.**

**-- Каролові потрібна допомога!— гукнув Капер, і першим побіг у воду.**

**-- Там, таки, щось діється. — не відстаючи від брата, погодився Плато.**

**-- Я ж казав «самому буде важко». — підтакнув їм , вугляр, і вихопивши свого короткого меча, теж пірнув.**

**Івер, ще якусь мить потупцював на березі, та теж побіг за братами-болотниками і Теймуром. Біля Юки, залишився лише Готар.**

**-- Я, плавати не вмію. — наче виправдовуючись перед жінкою, сказав розбійник. —Я, навіть, глибокої води ніколи не бачив, крім наших гірських річок. Та в них не поплаваєш. І там, в озері, я буду лише зайвим вантажем.**

**Юка лише здивовано глянула на хлопця, і здвигнула плечима. Вона теж не вміла плавати, і тому добре його розуміла. Та не розуміла, чому він перед нею виправдовується.**

**А, тим часом, мандрівники, воювали з незвичайним, для себе, і несподіваним ворогом, намагаючись врятувати свого друга, і не постраждати самим. Вода навколо зафарбувалась в рожевий колір, від пролитої в неї, крові. Нарешті вугри відступили, поховавшись десь на дні, під камінням. Важко дихаючи, і відпльовуючи воду, на берег вийшли наші герої. Вони всі були в дрібних подряпинах, що сочилися кров’ю.**

**-- Дякую, друзі, що вчасно прийшли на допомогу. — обізвався Карол.**

**-- Нема за що. — відпльовуючи воду, відповів Теймур. — Ще, трохи, і я захлинувся б. Вибач мені, Івере, що я назвав тебе страхополохом, я і гадки не мав, що ти так добре володієш мечем!**

**Похвала, з вуст Теймура, була для Івера, найбільшою винагородою, і визнанням його майстерності. Бо лише він, весь час, над ним насміхався.**

**-- Я ще й не так вмію!— гордовито підняв голову, Івер.**

**Ця, його поза, знову визвала у товаришів сміх. Та , і його самого, розсмішила.**

**-- Якби ми частіше потрапляли у різні пригоди, то можливо б, швидше пізнали одне одного. — несподівано висловив думку, вугляр.**

**-- А тобі, мало?— розсердився, на ці слова, Плато. — Мені, взагалі здається, що Богам не цікаво за нами спостерігати, якщо з нами нічого не трапляється. От вони і посилають нам різні перешкоди.**

**-- Ти правий. — несподівано погодився з ним, Карол. — Та це, мабуть, Боги темряви. Ці тварі, там, під водою, щось охороняють. Можливо прохід, що нам потрібен. А це, значить, що ми рухаємось в потрібному напрямку. Тому, я, спробую ще раз, пошукати нам шлях.**

**-- Це дуже небезпечно! Краще вирушати всім одразу. — вигукнув Капер.**

**-- Там глибоко. Не всі зможуть довго затримувати подих. Та і вугри, мабуть, зараз обідають своїми побратимами, так що, до мене їм не буде діла. — заспокоїв усіх, чарівник.**

**Він знову, повільно, намагаючись не плескати, щоб не привертати уваги підводних охоронців, пішов у озеро. І через хвилину зник під водою. Карол плив, до світлої плями, що помітив ще минулого разу, але так і не зміг до неї дістатися. Він що сили гріб руками, щоб як найшвидше здолати відстань. В голові почало паморочитись. В легенях почались спазми. Йому був потрібен бодай ковток повітря, та все ж він продовжував пливти вперед. Яскраве світло вдарило в очі, він як до порятунку, ринувся до нього. Хлопчина проминув невеликий отвір у скелі, і його разом з водою підняло до гори. Спочатку він не бачив нічого, крім різнокольорових плям перед очима. Карол довго відсапувався притиснувшись до якогось каменю. Та нарешті підняв голову, і завмер від захвату…**

**-- Чого, він, там так довго?— хвилюючись за чарівника, промовив Капер.**

**-- Думаєш, з ним, щось трапилось?— братове хвилювання передалось і Плато.**

**Для тих, хто стояв на березі, цього підземного озера, час тягся дуже повільно, хоча пройшло всього кілька хвилин. Нарешті з протилежного боку, над водою з’явилась голова:**

**-- Я знайшов прохід!— намагаючись не дуже голосно балакати, повідомив Карол. — Пливіть усі до мене. Не пірнайте одразу, а то не вистачить повітря.**

**Мандрівники, один за одним рушили у воду. Юка і Готар нерішуче тупцювались на березі.**

**-- Ви чого?— здивувався Івер.**

**-- А ти, що, не розумієш? Вони плавати не вміють. — пояснив, товаришу, Теймур.**

**-- Ви не бійтесь. Ми вам допоможемо. — заспокоїв горян, Плато.**

**Він вже стояв по коліна у воді, і простяг руку запрошуючи за собою. Юка, хоч і жінка, та до озера рушила першою, і одразу вхопилась за запропоновану, рятівну руку.**

**-- От і молодчина! Тримайся міцніше, і все буде добре. — похвалив її, болотник.**

**-- А ти, чого?— звернувся, до Готара, вугляр. — Пішли, я сам тебе супроводжатиму. Якось, здолаємо і цю перешкоду.**

**Так само, як і Карол, тихо, намагаючись не плескати, друзі повільно просувались у перед. Поки під ногами було дно, все йшло добре. Та як тільки дійшли до глибини, Юка запанікувала. Вона почала безпорадно махати руками і ногами намагаючись пливти. Лише міцні руки Плато, і його спокійний голос, трохи заспокоїли дівчину.**

**-- Зупинись, я тебе тримаю. — тихо промовив він їй на вухо. —А тепер простягни руки у перед, і тихенько гриби. Начебто крильцями махаєш.**

**Дівчина послухала, і в неї стало виходити. Чоловік був поряд, і підтримував її. Це додало Юці впевненості. Готар, що ішов позаду, врахував її помилки, і в нього вийшло краще. Теймур похвалив хлопця, але на всяк випадок, не відпускав. Друзі, без особливих пригод, дісталися протилежного боку водойми. Де на них з нетерпінням чекав Карол.**

**-- А, тепер, будимо пірнати. Тут дуже глибоко, тому набирайте в легені побільше повітря, а то не вистачить.**

**-- Не жени коней, хлопче! Я ще не відсапалась, від плавання, а ти вже хочеш, щоб я пірнула. Дай хвилинку на перепочинок. — попрохала Юка.**

**-- Я розумію, ти дуже втомилась, та у нас зовсім немає часу. Ці, кляті рибини, можуть прийти до тями, і знову почнуть атакувати. Тоді ми, напевне нікуди не потрапимо.**

**-- Карол каже діло. – підтримав друга, Теймур. — Нам не можна затримуватись. Ми допомогли вам перетнути озеро, то якось разом здолаємо і решту шляху.**

**Плато зазирнув жінці в обличчя, і підбадьорюючи, посміхнувся. Юка важко зітхнула, та вередувати не стала, і ствердно хитнула головою:**

**-- Тоді давайте пірнати.**

**-- От молодчина!— похвалив її Плато. — Просто герой, а не жінка!**

**Один , за одним, мандрівники почали зникати під водою. Юка глибоко вдихнула. Побачивши, що вона готова, Плато теж пірнув, і потяг її за собою. Підводне плавання, Юці, далось набагато легше. Вона без зайвих зусиль, слідувала за болотником, і невдовзі, майже всі мандрівники, випірнули по інший бік проходу. Не було лише Теймура, і Готара. Чекати не стали, відчуваючи, що друзям потрібна допомога, і вони не помилилися. Карол і Капер кинулись на порятунок. Теймур з останніх сил тяг хлопця, а Готар, у нього на очах, потопав. Вугляреві теж не вистачало повітря, та він тримався. Допомога прийшла вчасно. Бідолашного горянина, витягли з води, вже непритомного, і почали приводити до тями. Капер перегнувши його, через своє коліно, видавлював з легень воду. Готар спочатку захарчав, а потім зайшовся кашлем. Він був живий, і на цей момент, це була найбільша радість. Навіть те, що була здолана ще одна перепона, на їхньому шляху, не мало для мандрівників, зараз ніякого значення.**

**-- Що з вами трапилось?— запитав, у Теймура, Карол.**

**-- Ми пливли за іншими. — почав свою розповідь вугляр. – раптом, хтозна звідки, з’явився здоровенний вугор. Він плив просто на нас. Паща рибини була роззявлена, очі вирячені, здавалось, ще мить, і він вчепиться мені, або Готарові у горло. Я відпустив руку хлопчини, і витяг меча, щоб боронитись, та тварюка виявилась мертвою. Коли я в цьому переконався, озирнувся назад, щоб заспокоїти горянина, і разом продовжити пливти. Та він був від мене досить далеко. Чи то я, в запалі, стільки проплив, чи то він, рятуючись, позадкував, не можу сказати. Але поки я до нього доплив, він вже почав тонути, та і я , поступово, втрачав сили. Якби ви, вчасно не підоспіли, ми могли загинути.**

 **-- Дякуючи Богам Світла і Добра, все обійшлось. — посміхнувся чарівник. — трохи перепочинемо, і рушимо далі.**

**Мандрівники потроху заспокоїлись, і нарешті, роззирнулись навколо. Вони теж побачили те, що з першої миті, вразило Карола, небаченої краси, величезну печеру. Та це, навіть печерою не можна було назвати, скоріше невеликий, відокремлений від усього, світ. Стіни цієї печери, вигравали всіма барвами веселки. Глибоко в низу, простирались, м’яким килимом, трави, усипані зірочками, прекрасних, духмяних квітів. Вода, з якої щойно випірнули мандрівники, наповнюючи по вінця, природну, кам’яну чашу, зривалась у низ гуркітливим водоспадом, а потім тоненькою річечкою-ниткою, перетинала печеру навпіл, несучи прохолоду, і вологу рослинам і мешканцям цього світу. Друзі стояли на гладкій, але звивистій як змія, стежині, що стрімко збігала у низ. По ній вони і почали спускатися до квітучого поля. Готар ще був заслабий, щоб іти самому, і Капер взяв хлопця на руки.**

**-- Давненько, мене, не носили. — ніяковіючи, посміхнувся парубок.**

**-- Не переймайся! Опустимось у цю долину, підеш сам. — заспокоїв його, болотник.**

**-- Мені здається, що я сплю, і бачу казковий сон. — наче видихнув з себе, ці слова, Івер.**

**-- Не лише ти!— погодився з ним Плато. — Кароле, ти, колись, бачив щось подібне?**

**-- Ні, друзі. Я, так само як і ви, вражений цим краєвидом.**

**-- Як ти гадаєш, хто тут, може мешкати?— спитав у чарівника, Капер. Він , як і його друзі, захоплювався побаченим, та все ж тверезо дивився на речі.-- Чи не приховує ця краса, якоїсь, для нас, неприємності?**

**-- Побачимо. — знизав плечима, чарівник.**

**-- В мене є один здогад, але я не впевнена. — несміливо промовила Юка.**

**-- Ти про що?**

**-- Колись, в дитинстві, я чула легенду про загублений у горах світ, прекраснішого за який, ніде більше немає. В ньому мешкають добрі і благородні нікелійці. Вони дуже красиві, і вміють літати на птахах. Як я мріяла потрапити у той світ, і залишитись там назавжди!**

**-- Так, можливо, це і є Нікелія!—з захопленням вигукнув Івер.**

**-- Не факт!— заперечив Карол. — Легенда, це одне, а реальність, зовсім інше.**

**-- Нікелія це, чи ні, але нам потрібно бути обережними і обачними. — поставив крапку в суперечці, Капер.**

**Спуск в долину зайняв трохи більше часу ніж очікувалось. Стежина по якій ішли мандрівники, дуже петляла , а це були зайві метри, і їх доводилось терпляче долати, бо нічого іншого не лишалось. Друзі, пару разів, відпочивали. Та ось, нарешті, вони зійшли вниз, і зупинились в нерішучості. М’який, зелений килим, який бачили друзі з гори, насправді виявився високими, майже до пояса, густими травами. Іти таким полем було дуже важко. Стебла рослин путались між ногами наче намагалися стримати подорожуючих. Щоб якось полегшити пересування, чоловікам доводилось прорубувати собі шлях мечами. Та це мало допомагало , бо на місці зрубаної рослини. Майже відразу виростало декілька, і трава ставала ще густішою. Та все ж, мало-помалу, вони дійшли до середини печери, і зупинились на березі вузенької річечки, що брала свій початок з водоспаду. На її берегах зарослі були не такими буйними.**

**-- Може нам краще іти вздовж ріки?— несміливо запитав Івер.**

**-- Чому ти спитав?— запитанням на запитання відповів Плато.**

**-- Річечка тече, і ніде не утворює водойми, а це означає, що вона витікає у якийсь отвір. Для нас, цей отвір може стати виходом з підземелля. — пояснив хлопчина.**

**Карол підняв руку і направив перстень в бік течії, та перстень не засвітився.**

**-- Там, для нас, немає виходу. — відповів він Іверові. — Треба продовжувати іти цим шляхом.**

**-- Але ж, печера така велика! А ця трава, просто, змучила вже мене.**

**-- Не шукай, хлопчику мій, легкого шляху!— ляснув, по спині Івера, Плато.**

**-- Та я, і не шукаю!— вигукнув з запалом, парубок. – Я гадав, що річка покаже нам вихід.**

**-- Не покаже. Пішли далі. — закінчив, цю безглузду суперечку, молодий чарівник.**

**Він першим увійшов в прозору воду, і за мить вже був на іншому березі. Товариші, по слідували його прикладу, і маленькій загін, знову прорубуючи собі шлях, рушив далі. Попереду забіліли якісь споруди.**

**-- Здається тут є поселення. — схвильовано промовив, Теймур.**

**-- Може легенда Юки, не така вже і нісенітниця! І тут справді мешкають нікелійці. зрадів Івер.**

**-- Чому це тебе тішить?— запитав у нього Капер. — Ти впевнений, що тутешні мешканці, такі вже доброзичливі?**

**-- Не впевнений. Та чомусь, мені здається, що це, саме так!**

**Хоч і повільно, та все ж, друзі наближались до поселення. Перше що їх вразило, це дивовижної краси скульптура, що була вирізьблена з каменю. Вона стояла неподалік крайньої будівлі. Це була фігура жінки, що начебто зривала квітку. Коли мандрівники наблизились в притул, то і справді в кам’яній руці побачили стеблинку.**

**-- Чого тільки не вигадають, ці метці. — посміхнувся Теймур.**

**Він доторкнувся до стеблинки, і вона розсипалась на порох. Від такої несподіванки вугляр аж здригнувся:**

**-- Виходить, ця рослина, була і справді колись живою.**

**Карол уважно дивився на кам’яну постать, потім торкнувся до неї рукою. Його обличчя, зблідло.**

**-- Що з тобою, друже?— розхвилювався Плато. — Ти щось відчув?**

**-- Так. Вона жива.**

**-- Хто?— не зрозумів болотник.**

**-- Скульптура жива.**

**-- Але ж вона, з каменю!— заперечив Плато.**

**-- Не з каменю, а закам’яніла. — пояснив чарівник.**

**-- Ти хочеш сказати, що колись це була жива людина, а її перетворили на камінь?— перепитав ще раз болотник.**

**-- Саме так. Я відчув, живу душу.**

**-- Кому було потрібно перетворювати, таку гарну жінку, на статую?**

**-- Не знаю. Та до поселення нам потрібно заходити дуже обережно. — попередив друзів, Карол.**

**Не галасуючи, повільно пересуваючись один за одним мандрівники наблизились до першого будинку, і оторопіли. Вони побачили на подвір’ї ще кілька закам’янілих постатей.**

**-- Оце так!— не стримався Івер. — Та тут мабуть всі мешканці такі!**

**-- Боюсь, що ти правий. — погодився з ним Карол. — Тут щось відбулось.**

**Друзі пішли в глиб містечка. Навколо було дуже гарно, чисті вулички, квітуючи садки, викладені з білого каменю будинки. Та одночасно було дуже моторошно, бо навколо, куди не кинь оком, були закам’янілі постаті. Ось жінка пригортає до грудей немовля. Вона ніжно йому посміхається, а воно тягне до неї свої рученята. Поряд чоловік, він пхає невеличкого возика. Далі гурт поселян, вони стоять колом і начебто про щось розмовляють. Мандрівники обережно просувались по вуличці, боязко озираючись на всі боки. Юка аж тремтіла від страху, і тулилась до плеча Готара, а той скориставшись нагодою, обережно обняв її . Та жінка навіть уваги на це не звернула, і Готарові від цього було трохи образливо.**

**Вуличка вивела мандрівників на велику площу перед палацом. Ця будівля була також викладена з білого каменю, але майстри постаралися, і зробили її дуже гарно і вишукано. Одразу було зрозуміло, що тут мешкає правитель цього світу. Широкі ступені вели до воріт. Їх охороняло кілька кам’яних вартових, вони пильно вдивлялись в натовп статуй перед палацом, вишукуючи порушників спокою володаря. Друзі в нерішучості зупинились.**

**-- Що робитимемо, Кароле?— запитав у чарівника Плато. — Підемо до середини?**

**-- Так. Мені чомусь здається, що відповідь на те, що тут відбувається, десь за цими стінами.**

**-- То чого чекаємо!— як завжди, з запалом, вигукнув Теймур. — Чи злякались вартових?**

**-- Не гарячкуй, Теймуре. — заспокоїв молодого товариша, Капер. — Треба все добре обміркувати. Можливо зло, що тут панує, очікує нас, саме там.**

**-- Ні, я не відчуваю присутності зла, тільки відчай і страх. – заперечив Карол. — Гадаю за воротами палацу для нас немає небезпеки.**

**Мандрівники рушили до воріт, вони довірились відчуттям чарівника, і майже без остраху зайшли до палацу. Це було досить просто зробити, бо ворота виявились не замкненими. Зайшли , і зупинились вражені дивовижною красою внутрішнього двора. Навколо буяла така кількість квітів, що очам навіть дивитись на них було боляче. В повітрі стояв п’янкий аромат їхніх пахощів. Юка , як мабуть і кожна жінка на її місці, не втрималась і простягла руку до великої рожевої квітки, що була поряд. З відти вилетів метелик. Він підлетів трохи в гору, і закружляв над Юкою. Дівчина посміхнулась:**

**-- Це перша жива істота, що ми тут зустріли.**

**Вона підставила відкриту долоню, і комашка, наче учена, сіла на неї. Дівчина підвела руку до очей, щоб краще розгледіти метелика, та несподівано зойкнула, і струсила комаху з руки.**

**-- Що сталось?**

**Чоловіки, як один, кинулись до неї. Та було пізно. жінка безвольно опустила руки, закрила очі, і якби Готар не підхопив її, то рухнула б на землю.**

**-- Той метелик вкусив її! Я бачив!—в розпачу, вигукнув він.**

**Хлопчина поклав Юку на лаву, що стояла під розлогим кущем. Карол схилився над нею, наче до чогось прислухаючись.**

**-- Не мовчи, скажи щось. — хвилювались друзі.**

**-- Вона просто спить. Та сон якийсь дивний, я нічого не можу зрозуміти. — відповів чарівник.**

**-- Зрозуміти не можеш, а вдіяти? Ти ж повинен знати якесь закляття, щоб розбудити її. —в голосі Готара відчувався стриманий плач.**

**-- Закляття не знаю. Та в мене є зілля-протиотрута. Воно знешкоджує майже всі відомі мені отрути.**

**-- То роби ж щось! Не зволікай!— не витримав нервової напруги і Івер, він як і всі інші, хвилювався за здоров’я подруги.**

**Карол дістав з торбини пляшечку з рожевою рідиною, і піднявши голову жінки, трохи залив тієї рідини їй в рота. Мандрівники стояли навколо них затамувавши подих, і очікували на результат. Та Юка продовжувала мирно спати, і дивитись свій дивовижний сон. Снилось їй в цей час, що вона знаходиться в якійсь печері, посеред якої палає багаття, і вона стоїть перед ним. По інший бік вогню, дівчина бачить старого в білій, довгій сорочці. Полум’я відбивається на його обличчі , і робить його якимось загадковим. Старий дивиться їй просто в очі, і говорить:**

**-- Якщо ти мене бачиш, дівчино, то значить що тебе вкусив метелик.**

**-- Так, вкусив. — погоджується Юка.**

**-- То я його послав.**

**-- Хто ти?**

**-- Моє ім’я Вартохар. Тіло моє давно померло. Та ми, чарівники, не живемо за правилами простих смертних. Тобі важко це зрозуміти.**

**-- То навіщо, ти послав ту комаху?**

**-- Щоб він відшукав людину, що зможе допомогти поселянам які попали в біду.**

**-- Ти кажеш про закам’янілих людей? Чим же, я зможу їм допомогти, адже я, слабка жінка.**

**-- Так, слабка. Та слабкість твоя, фізична. Моя комашина не могла помилитись. Ти саме та, хто потрібен. Твій дух сильний, і в тебе щира, добра душа. Ти сама пережила багато страждань і лиха, тому як ніхто інший, зможеш пожаліти цих нещасних.**

**-- Що я повинна зробити?**

**-- Коли ти, з друзями, зайдете до тронної зали, то посередині її, побачите глибокий колодязь, заповнений вогнем…**

**-- І що?—з передчуттям недоброго, знову спитала Юка.**

**-- Якщо людина , що від усього серця прагне допомогти цьому народові, не пожаліє свого життя і стрибне туди, то вогонь перетвориться на воду. Вода ця, зможе зняти страшне закляття.**

**-- А чому ж, сам не стрибнув?**

**-- Я лише тінь, а вогонь вимагає плоті, потрібна звичайна людина, вона стане…**

**Останніх слів старого Юка вже не почула. Почала діяти Каролова протиотрута, і жінка прокинулась. Вона повільно розплющилась приходячи до тями. Всі її друзі з полегшенням зітхнули.**

**-- Як, ти, себе почуваєш?— запитав у неї, Готар.**

**-- Начебто добре. Бачила дивний сон…-- хотіла було розповісти про своє видіння, Юка.**

**Та Карол перебив її:**

**-- Це лише сон, не переймайся. Нам треба іти далі. Ти зможеш?**

**Жінка ствердно кивнула головою, та на душі в неї було неприємно. Чому нікого не зацікавило те, що вона хотіла розповісти? Для неї, це, було дуже важливо. Образа, наче маленьке свердельце, засіло в її в середині. Юка, через силу, видавила з себе посмішку.**

**-- Ну, от і добре. Тоді рушаємо.**

**Мандрівники, піднявшись по широких сходах, зайшли до середини будівлі, і одразу потрапили до великої кімнати. Тут теж стояло багато зачарованих людей. Всі вони були повернуті обличчями в один бік. Друзі теж туди подивились, і побачили трон, на якому сидів правитель цього нещасного народу. Він, як і всі його піддані, був у вигляді скульптури. Його обличчя було спотворене виразом гніву. Він з люттю дивився на когось, перед собою. Руки з великим зусиллям стискали підлокітники крісла. Так роблять лише люди, від безсилої злоби. Та перед ним нікого не було.**

**Як і казав, у вісні Юці старий, посередині зали був колодязь, з якого виривались язики полум’я. Побачивши його, жінка зблідла. Кінчики її пальців затремтіли. Мимо волі вона зробила крок назад, і наштовхнулась спиною на фігуру жінки. Дівчина озирнулась, подивилась в кам’яне обличчя, потім перевела погляд вниз. Там, наче просто їй в очі, дивилось маленьке дитяче личко, сором’язливо визираючи із за материної спідниці. Юкіне серце зжалось від болю, воно заболіло так, що на очі набігли сльози. Готар помітив її стан. Він хотів взяти її за руку, та вона різко відсторонилась від нього. Цю сцену побачили і інші.**

**-- Що трапилось?— поцікавився Теймур у горянина.**

**Той не сказав нічого, лише знизав плечима. Юка повернулась і пішла в бік вогняного колодязя. Всі, як один, мандрівники зрозуміли її наміри. Наче хтось невидимий підказав їм це. Вони кинулись слідом, щоб зупинити дівчину. Та вона вже стояла на самісінькому краю вогняної прірви. Обернувшись до своїх друзів, вона порухом руки зупинила їх, і на диво спокійним голосом сказала:**

**-- Не треба мені заважати, я зробила свій вибір, і якщо ви хочете почути, що я скажу, стійте там де знаходитесь зараз.**

**Чоловіки зупинились, боячись, бодай порухом, спровокувати жінку до стрибка.**

**-- Моє життя було недолуге і нікчемне. — продовжувала говорити Юка. Вона спішила висловитись, боячись, що їй завадять.-- То можливо моя смерть стане комусь корисною. Ви не захотіли взнати про мій сон, то залишайтесь в невіданні, і не поминайте мене лихим словом. Я намагалась нікому не робити зла, а якщо і образила когось ненароком, то пробачте.**

**Юка наче ще щось хотіла сказати, та передумала, і розвівши руки як крила, стрибнула в низ. Полум’я шугнуло під саму стелю, пожираючи її стомлене, і понівечене відьмою, тіло. Готар застогнав, і опустившись на коліна, обхопив голову руками. Йому подобалась ця дівчина навіть у вигляді старої жінки, та вона не хотіла цього помічати, а він не насмілювався їй сказати. Знав, вона обрала іншого. Він пам’ятав її погляд, там, на скелі, коли загинув Самсон. Він пам’ятав свою обіцянку, берегти її. Та не стримав…**

**Поступово вогонь почав згасати. В середині колодязя щось заклекотало. Мандрівники підійшли, і подивились вниз. З колодязя, булькаючи і пінячись, підіймалась вода, вона заповнила його по вінця, і завмерла. Чоловіки з сумом дивились на прохолодну рідину, яка навіки поховала під собою їхню подругу.**

**-- Шкода дівчини. — сумно промовив Плато. —І чого їй таке в голову збрело?**

**-- Мабуть це через укус метелика. — висловив свою думку, Івер.**

**-- Отрута тієї комахи виявилась сильніша за твоє, Кароле, зілля. — добавив Теймур.**

**-- Та ви хоч чуєте самі себе? Про що ви говорите?— закричав Готар. — Юка вбила себе, бо ми погано до неї ставились. Ми не розуміли її. Вона так багато пережила, і ніколи не знала гарного до себе ставлення. Ви самі чули що вона сказала «ви не захотіли знати». Ми її вбили!**

**Хлопчина закрив обличчя і заплакав. Він плакав мов дитина, і зовсім цього не соромився. Друзі не заспокоювали його. Можливо він був не правий, та це був крик його душі. Несподівано, вода знову завирувала, видуваючи великі бульбашки, з середини щось підіймалось. Остерігаючись чогось страшного, мандрівники відступили назад, і приготували мечі для бою. Яка радість, і одночасно здивування охопило їх, коли на поверхні води, з’явилась Юка, жива і не ушкоджена. До неї повернулась молодість! Дівчина стала стрункішою, її волосся шовковими хвилями спадало на плечі. Та найбільше змінились очі. Вони вже не були сумними, а сяяли наче дві яскраві зірки, і густі темні вії не могли приховати того сяйва. Соковито-червоні вуста мило посміхнулись до оторопілих мандрівників, і на щічках з’явились знайомі всім ямочки. Юка нагнулась, набрала в себе під ногами пригоршню води, і приснула нею в скам’янілий натовп. І, о диво, люди ожили! Вони всі ринули до чарівного колодязя, набирали в пригоршні воду, і зрошували нею тих, хто ще був під дією злих чар. Юка підійшла до своїх товаришів, і низько їм вклонилась.**

**-- За що, така шана, Богине?— схиляючи голову у відповідь, спитав Карол.**

**-- За те, що привели мене сюди. За те, що допомогли мені зрозуміти своє призначення. Ви не уявляєте собі, яке то щастя, врятувати цілий народ!— відповіла Юка.**

**Потім вона повернулась до колодязя, зачерпнула долонями воду, і пішла до трону правителя. Чарівна рідина тоненькою цівкою потекла по обличчю Володаря, оживляючи його. Повільно піднялись повіки, відкривши чорні наче смола, великі очі. Перше, що вони побачили, це дівчину, що лила на його голову чарівну воду.**

**-- Царице, моя!— прошепотіли, щойно оживши, вуста. — Ти прийшла в мій світ, щоб врятувати його. То стань його Володаркою, і моєю дружиною.**

**Юка оторопіла від тих слів. Вона навіть і мріяти не могла про те, що стане колись царицею. А те, що її руки попросить красень-цар, навіть у казкових снах не снилося. Вона і сама не пам’ятала, як дала свою згоду, все відбувалось наче в якомусь маренні. Їй під ноги летіли живі квіти, весь народ зібрався, щоб вшанувати свою визволительку. Кілька днів тривало свято. Нарешті всі заспокоїлись, і почалися прості будні. Люди прийнялися за звичні турботи, і повсякденні клопоти, а мандрівники нарешті отримали змогу побалакати з правителем, бо були в його палаці вшанованими гостями. Вірніше сказати, правитель першим почав якось цю розмову, за обідом:**

**-- Мабуть вас, гості мої, цікавить чому я і мій народ опинились в такому становищі?**

**-- Так. Дуже цікавить. — погодився з Володарем, Карол. —З тієї самої миті, як ми потрапили сюди.**

**-- Це справа рук Темхуса. Колись він явився до мене, і запропонував угоду: ми підкоряємось владі Магри, а натомість маємо повний достаток.**

**-- Темхус? Син Магри і володар Світу мертвих?— перепитав Карол.**

**-- Так. Саме він.**

**-- Хіба він має в нашому світі якусь владу?**

**-- Ні, але великі капості йому під силу. Взагалі, в Світі Людей, нишпорять його посланці, і зманюють слабких на свій бік. Сам Темхус являється дуже рідко, і то у тих місцях куди його посланці не можуть дістатись.**

**-- Як, у ваш, світ?**

**-- У Нікелію, вже майже століття ніхто з зовнішнього світу не приходив.**

**-- А справді, у вас, є велетенські птахи, і ви на них подорожуєте?— перервав розповідь Володаря, Івер.**

**Плато сіпнув невігласа за рукав, щоб той замовк, але володар вирішив відповісти:**

**-- Такі птахи в нас є. Ми гукаємо їх в разі потреби. —і опереджаючи наступне питання Івера, додав:-- Пізніше ти побачиш як це робиться.**

**-- Як я розумію, ви не погодились служити Темхусу. — вирішив, все ж продовжити бесіду, молодий чарівник.**

 **-- Ні не погодились.**

**-- Чому? Ви вшановуєте Магру, а натомість маєте достаток, і процвітання.**

**-- Якби все було так просто. Ми були повинні не лише вшановувати зле божество, але в її ім’я робити злі справи, ображаючи людей, що мешкають тут в горах. Я не міг на таке погодитись.**

**-- За те і постраждали?**

**-- Так. За те. Темхус дуже розізлився і пригрозив що накладе на мене і мій народ прокляття, яке зможе зняти лише смертний, що не пошкодує за ради нас свого життя. Він був впевнений, що такої людини ніколи не знайдеться. Та я лише засміявся йому в обличчя. — сумно похилив голову володар. — Якби я знав чим це скінчиться…**

**-- То що, погодились би на його умови?**

**-- Мабуть ні. В моїй душі завжди теплилась надія, що Боги Світла і Добра не залишать нас. І хоч які перепони не стоятимуть на шляху нашого визволителя, він все одно прийде. — Володар Нікелії подивився в бік Юки. — Піднімемо наші келихи, за найпрекраснішу з цариць, і вип’ємо за її здоров’я. За тебе, моя дружина!**

**Мандрівники підтримали тост, і всі як один вигукнули:**

**-- За тебе, Юко!**

**А цариця, сяяла немов діамант. На голові золота тіара, плаття всипане дорогоцінним камінням, та все це тьмяніло, перед її щасливою посмішкою. І те, її щастя, передавалось всім присутнім, і наповнювало всю країну, країну Нікелію, про яку, ще в дитинстві мріяла Юка. Виходить, деякі мрії, все ж здійснюються!**

**Готар сидів за столом схиливши голову. Плато розумів його стан.**

**-- Не сумуй, хлопче. — втішав він горянина. — Юка тобі не дісталася, не біда. Нехай її доля не ти, та все ж це краще, ніж вогняний колодязь. Чи ти, зі мною, не згоден?**

**-- Згоден. — через силу всміхнувся Готар. —Я радий за Юку. Вона , насправді заслуговує такого щастя. От тільки не можу зрозуміти, де забарилось моє.**

**-- Ти ще зовсім молодий, хлопчику. Твоє щастя неодмінно знайде тебе. І навіть хай це буде лише мить, та за неї варто прожити ціле життя! Повір мені!**

**-- А ти вже зустрів своє щастя?**

**-- Ти мабуть не повіриш, але ще ні. Я продовжую до нього іти.**

**-- Ти насправді в це віриш?**

**-- Так. І тобі раджу!**

**Хлопчина сумно посміхнувся, не то над вірою Плато, не то над власною долею, але більше не проронив ні слова.**

**Нарешті прийшов час прощатись. В цій місцевості важко було зрозуміти ранок зараз, чи глибока ніч, бо не було видно справжнього неба, сонця і місяця. Та все ж, Каролів барометр душі, підказував, затримуватись більше неможна.**

**-- Куди ви, зараз направляєтесь?— поцікавився Володар.**

**-- Я повинен дійти до гори Матарам. — відповів Карол.**

**-- Так я, зможу вам допомогти! Наші птахи знають туди дорогу.**

**-- Це б було чудово!— зрадів молодий чарівник.**

**Проводжати дорогих гостей вийшли всі мешканці підземного міста. Правитель вийняв з невеличкої, дерев’яної скриньки кришталевий дзвіночок, і подзвонив. У відповідь пролунав голосний крик, що луною прокотився по величезній печері. Почулось хлопання крил, і кілька диво-птахів опустились поряд з юрбою, здійнявши сильний вітер. Юка підійшла до Готара:**

**-- Дякую тобі, за твоє ставлення до мене, за твою турботу, і пробач якщо я тебе образила.**

**-- Хіба я можу ображатись на царицю?— сумно пожартував хлопчина.**

**Юка поцілувала його у щоку, і погладила, як дитину, по голові. До них підійшли решта мандрівників. З кожним із них попрощалась дівчина, ні для кого не пожаліла теплих, і вдячних слів. У Івера, аж сльози на очі навернулись, так він розчулився.**

**-- Я приготував для вас прощальний подарунок. — знову обізвався до мандрівників, правитель Нікелії.**

**Він плеснув у долоні, і двоє підданих принесли щит. Той щит був овальної форми, і обшліфований так, що в ньому відбивалось все як в дзеркалі.**

**Карол взяв подарунок, і хотів було вже подякувати, та Володар не дав йому сказати, а мовив сам:**

**-- Не треба подяки. Я і мій народ будуть вам вдячні довіку. Цей щит не простий, він створений магами, і в руках мага проявляє свою силу. Яку саме, не знаю. На звороті є напис, можливо він і вам зараз не зрозумілий, та прийде час, і його таємниця відкриється. Карол зазирнув на зворотній бік подарунка, там було висічено кілька слів, чарівник прочитав: « Коли мертвий подивиться собі у вічі, він пробудиться!».**

**-- Справді, дивний напис. — погодився Карол, міцно потискаючи простерту руку правителя.**

 **Та прощання не може тривати вічно, і ось вже друзі, сиділи на спинах велетенських птахів, тримаючись за їхнє пір’я. Птахи підняли їх високо над Нікелією, наче даючи змогу попрощатись з цією дивною місциною, і полетіли темним, довгим тунелем, до якого навряд чи змогли б добратись наші мандрівники самотужки. З усіх мандрівників, лише Карол мав досвід польоту верхи на живій істоті, на своєму чарівному коні, решта леліли в перше. І не всі були від того у захваті. Капер і Плато тримаючись з усієї сили за пір’я потихеньку, лаялись, бо були синами однієї матері, і мали схожі характери. Готар з захватом дивився на увсебіч, бо був горянином, і не боявся висоти . Івер навпаки, міцно стулив повіки, і очікував лише одного, коли птахи сядуть на землю. Теймурові здавалось було байдуже, летить він, чи ні, та насправді, серденько його калатало з усієї сили, і кінцівки тремтіли від нервової напруги.**

 **6**

**Зовнішній світ зустрів мандрівників яскравим сонячним світлом. Бідолахам довелось зажмуритись, бо від того світла заболіли очі, і вони на якусь мить засліпли. Та коли нарешті разблимались, то побачили перед собою величезну гору, верхівку якої вкривали вічні сніги. Карол одразу здогадався, що це і є гора Матарам. Птахи опустились на землю, почекали поки їхні наїзники зійдуть, і полетіли геть, до рідної домівки.**

 **Суворі, сірі скелі ховали в собі древню таємницю. І знайти відповідь на неї, було зараз в край необхідно. Друзі нерішуче споглядали на велич гори, ніби боялись порушити її одвічний спокій.**

**-- Що далі? --- першим порушив мовчанку, Теймур.**

**-- Пулат казав, що мій оберіг відчинить печеру, як робив вже колись.**

**-- Ти натякаєш на печеру Місячного каменю?**

**-- Не натякаю, а сам сподіваюсь на те.**

**-- Треба спочатку знайти ту печеру. --- зітхнув Плато.**

**-- Це не проблема, перстень допоможе.**

**Карол підняв руку, і виставивши пальця з чарівною прикрасою на ньому, вказав на гору. Перстень не зреагував. Молодий чарівник поводив рукою зі сторони в сторону, все даремно.**

**-- Ну, і що тепер? --- трохи роздратованим голосом, запитав Капер.**

**Карол знизав плечима.**

**-- Я знаю. --- рішуче, не чекаючи заперечень, сказав Готар.**

**-- Що, ти, знаєш? --- трохи з єхидством, перепитав Теймур.**

**-- Можливо печера з іншого боку, треба обійти гору навколо.**

**-- Легко сказати! Знаєш скільки це, забере в нас часу?**

**-- Не важливо. --- став на захист горянина, Карол. --- Не відшукавши печери, ми не зможемо продовжувати мандрівку.**

**Сперечатись далі, було марно. Мандрівники рушили вперед, повільно обходячи величезну гору. Полуденне сонце розігріло каміння так, що від нього пашило жаром, наче від печі. Навіть тінь не давала жаданої прохолоди. Швидко закінчувалась вода.**

**-- Ні, це не вихід. --- зупинився Карол. --- Ми, всі добряче стомилися, а результату ніякого. Чекайте на мене тут.**

**-- Ти куди? --- поцікавився у чарівника, Плато.**

**-- Не далеко. Он за ті камені.**

**-- Навіщо?**

**-- Мені потрібно спитати поради у мудрої людини. Для цього потрібно зосередитись.**

**-- Ти хочеш поспілкуватися з Орнагулом?**

**-- Ти правильно зрозумів. Це не надовго.**

**Карол пройшов трохи вперед, і сховавшись за великим валуном від пекучого сонця, сів на землю. Глибоко вдихнув гірське повітря, і повільно видихаючи, затримав свій погляд на кінчиках своїх пальців, що тримав перед обличчям. Він зробив це кілька разів, щоб відігнати зайві думки, і зосередитись. Поволі, все зайве відійшло на другий план. Чарівник чітко побачив обличчя, але не свого учителя, а зовсім незнайомого старця.**

**-- Не дивуйся, мій юний друже. --- промовив до Карола старий. --- Ця гора моє творіння. Тут не діє сила інших чаклунів. Тому, вона надійний сховок для моїх таємниць.**

**-- Ти Вартохар?**

**-- Здогадливий юнак! Орнагул виховав достойного учня. Тебе вважають обраним, для володіння скіпетром, а ти сам як гадаєш? Достойний ти цього права?**

**-- Мені важко відповісти на це запитання. Моя душа розривається надвоє. Я розумію, що повинен перешкодити Бахтару, заволодіти цією чарівною річчю…**

**-- Що тебе непокоїть?**

**-- Я боюся сам себе. Чи зможу я встояти від спокуси володіти всім світом?**

**-- Те, що ти ставиш собі, це запитання, вже добре. Ти розумієш відповідальність, що покладено на тебе, а значить докладеш всіх зусиль для його виконання. Не хвилюйся за те, що буде потім. Доля все вирішить сама.**

**-- Те саме сказав мені і Пулат.**

**-- От бачиш. Чого хвилюватися наперіть!**

**-- А, як бути з горою?**

**-- Приклади свій медальйон, будь в якому місті, до схилу гори, вона і відкриється. Вони речі одного творця, і є єдиним цілим. Так само, як перстень на твоїй руці, і Скіпетр безмежної влади служитимуть тобі доти, доки ти служитимеш добру.**

**-- Що мені робити в середині гори?**

**-- Там е невелика печера, перстень вкаже до неї шлях. Там ти повинен усамітнитись, і сподіваюсь ти знайдеш відповіді на всі свої запитання.**

**-- Дякую за допомогу.**

**Карол хотів було вже повертатись до друзів. Обриси Вартохара стали майже невидимими, та на останок молодий чарівник почув:**

**-- В твоєму серці, ще одне невирішене питання. Хоч воно здається не важливим, на тлі порятунку людства, та все ж, не вирішивши його, ти не зможеш на повну силу боротися зі злом. Відшукай свою кохану, де б вона не була. Її любов додасть тобі сили, а шлях, що ти пройдеш шукаючи її, додасть впевненості!**

**Старий розтанув як міраж. Карол ще деяку мить постояв, потім повернувся до товаришів.**

**-- Орнагул підказав що робити? --- запитав Івер, не давши Каролові і рота відкрити.**

**-- Якщо трохи помовчиш, почуєш відповідь. --- сердито прикрикнув, на нього, Плато.**

**Карол посміхнувся, і нічого не кажучи зняв з шиї свого оберега, приклав його до схилу гори. Матарам здригнулась. Злякані мандрівники позадкували, боячись, що гора обрушить на них лавину каміння. Та цього не сталося. В місці, де Карол доторкнувся до скелі утворився невеликий прохід у глиб гори. Чарівник першим рушив по ньому, очікуючи на швидкі відповіді на всі свої запитання. Друзі пройшли лише кілька метрів і опинилися в підземній кімнаті. Тут було досить затишно. У комині горів вогонь. Великий стіл уставлений розкішними наїдками, манив до себе очікуваних гостей.**

**-- Щойно з царського бенкету, і знову за стіл! --- знизав плечима Готар. --- Я, так скоро, і по скелях лазити не зможу!**

**Горянин похлопав себе по животу, і скривив кумедну рожу.**

**-- Шутім з тобою був би не згодний. --- згадавши старого друга, посміхнувся Карол. --- Він завжди радий набити собі живіт чимось добреньким.**

**-- Хто такий, Шутім? — поцікавився, Готар.**

**-- Це маленький чоловік, що мешкає в Сулерії. — пояснив горянину, Теймур.**

**-- Карлик?**

**-- Він не любить коли його так називають. — посміхнувся Плато. — Та хоч він і маленький на зріст, в нього велике серце, і він наш найбільший друг!**

**-- Мені теж хотілось би, стати вашим другом. Ніхто і ніколи, до мене так не ставився, як ви. — трохи соромлячись своїх слів, промовив молодий розбійник.**

**-- Дружба не з’являється з нічого. Вона народжується в спільних переживаннях, в пригодах, злиднях, негараздах, а також в спільній радості, і спільній перемозі. Якщо двоє, або кілька людей через все це пройшли підтримуючи і допомагаючи одне одному, то їхня дружба не могла не народитись. — сказав горянину, Капер. — Ти непоганий хлопчина, та час покаже, чи станемо ми друзями.**

**-- Я розумію. — хитнув головою Готар. —Я, не підведу вас.**

**-- Не переймайся хлопче. — плеснув його по плечу, Плато. — Нетреба ні під кого підстроюватись, просто будь собою.**

**– Що ж, друзі, відпочивайте. В мене, тут, свої справи. --- перервав розмову чарівник. Він подивився на свого персня. Прикраса тьмяно світилась. Карол підняв руку, і повів у сторону. Дійшовши потрібного напрямку, перстень яскраво спалахнув, вказуючи своєму господарю шлях. Карол запалив смолоскипа, що знайшов біля входу у тунель, і сміливо рушив у невідоме. Невдовзі коридор скінчився невеличкою, печерою. На її стінах, по всьому периметру, були намальовані примітивні фігурки і знаки. Карол з цікавістю роздивлявся ті петрогліфи.**

**-- Всі потрібні відповіді, ти, отримаєш тут. — прошепотів він сам до себе.**

**Карол кілька разів обійшов вздовж стіни печеру. Печера була круглою, і тому малюнки зливались в одну безперервну лінію, наче бігли один за одним. Одна була схожа на жінку в триверхій шапці, а може в короні. « Мабуть це цариця.»--- вирішив для себе, Карол. Біля неї фігура чоловіка, менша на половину, наче дитина. Хлопець перейшов трохи далі: «Ось знову дитина, але верхи на крилатому ящері. Та це ж, Бахтар! Поряд з царицею Бахтар!» Карол зрадів своєму здогадові, і вже далі, почав розмірковувати впевненіше. « Тоді десь тут, повинен бути зображений і я»-- вирішив молодий чарівник. Та фігурок було дуже багато, вони зображались зі списами, біжучі з мечами, лежали мертвими, висіли на мотузках та жердинах, і розібратись у всьому цьому було не легко. Посередині всього цього хаосу, Карол розгледів яму з язиками полум’я, а над нею квадрат в якому був зображений скіпетр. Кілька фігурок тягли до нього свої руки. Та ніяка більше думка, що до малюнків, не приходила йому в голову. Розчарований, він сів посеред печери, підібгавши під себе ноги. Смолоскип догорів, і печеру огорнула пітьма, він більше не бачив малюнків, тому закрив очі, і спробував зібрати до купи всі думки. Він пригадав все, що відбулись з ним і його друзями, з того часу, коли був покинутий замок Орнагула. Подія одна за іншою пропливали у нього перед очима: палаючі будинки, повінь, страшні чудовиська, все перетворилось на примітивні, дитячі малюнки, що повільно обертались перед його очима. Нарешті, Карол бачить свою власну фігурку, що бореться з монстрами, а потім лізе в гору, попередь нього, дві інші, фігурка цариці і Бахтара. Вони, з усієї сили, намагаються випередити одне одного, потім починають битися між собою, вириваючи з рук скіпетра. Карол не може втрутитися, лише спостерігає за подіями. Несподівано. Скіпетр падає до його ніг, та він такий розпечений, наче з горна коваля, і взяти його немає ніякої змоги. Та коли, молодий чарівник все ж насмілився його підняти, хтось штовхнув його в плече, він впав, і прокинувся. Перед ним стояв Теймур зі смолоскипом в руках:**

**-- Гадаю, ти тут не даремно провів цілу ніч?**

**-- А, хіба вже ранок?— здивувався, Карол.**

**-- Так. Твої друзі вже зібрались в дорогу, і чекають лише тебе.**

**Хлопчина хотів підвестись, та ноги затерпли, і зовсім не слухались, бо він усю ніч просидів на них. Карол почав їх розминати, і одночасно розповідати вугільникові, про свої нічні ведіння, той слухав дуже уважно, потім спитав:**

**-- Скажи, Кароле, з якою ціллю ти ідеш? Лише для того щоб зупинити Бахтара?**

**-- Взагалі то, для цього. — не замислюючись над відповіддю, сказав хлопець.**

**-- І ти, ніколи не замислювався над тим, що коли скіпетр потрапить в твої руки, то дасть тобі владу над усіма світами?**

**-- Замислювався. Я, весь час про це думаю.**

**-- Ти впевнений, що встоїш перед такою спокусою? Адже Вартохар, не даремно так надійно сховав його, щоб скіпетр не потрапив до будь кого.**

**-- Не знаю. — чесно признався хлопець. Потім трохи подумав, і додав. — Бахтар служить Темхусу, од же, скіпетр потрібен саме йому, а чаклун-коротун, лише знаряддя. Я тільки зараз усвідомив, з чим мені доведеться зіштовхнутись.**

**Промовивши це, Карол здивувався такому, своєму відкриттю. Виходить не важливо що зображено на тих малюнках. Важливо, що відбулося з його свідомістю. Він читко зрозумів свою місію. Всю відповідальність, що лягла на його плечі. Його розум наче скинув з себе якусь полуду. Разом з цим прийшла впевненість у власні сили. Якщо донедавна, в його душі, і справді боролись кілька почуттів; перше, чесно виконати свою обіцянку, і не допустити Бахтара до скіпетра; друге, самому скористатись нескінченною владою, що він дає, і зробити світ кращім; трете, відступити, покине пізно, то тепер він чітко знав, що повинен робити.**

**-- Все світле і добре, на моєму боці, і воно мені додасть сили! Разом нам ніякий Темхус не страшний!**

**-- Ну, що ж, тоді ходімо до товаришів. --- плеснув по плечі друга, Теймур.**

**Мандрівники були повні рішучості продовжувати подорож.**

**-- Ти знайдеш з відси дорогу до Туламі? --- запитав у горянина, Капер.**

**-- Знайду. — обізвався Готар.**

**-- Добре. Тоді веди бо часу у нас обмаль…**

**Караван повільно долав перевал за перевалом, наближаючись до узбережжя. Мілена, швидко одужала, мандрівка в горах пішла дівчині на користь. Її щічки порум’яніли, а в голосі не було втоми і смутку. Тума виявилась гарною дівчиною, турботливою, уважною і щирою подругою і дівчата швидко заприятелювали. Мілена розповіла горянці, про всі свої пригоди, що пережила разом з Каролом. Тума слухала, широко розплющивши, від захоплення, очі і їй здавалось, що всі ти пригоди, трапились і з нею.**

**-- Яке, в тебе, цікаве життя!— вигукнула дівчина, дослухавши розповідь Мілени. —Я б, теж хотіла ось так , як ти мандрувати різними світами, і допомагати своєму коханому. Та на жаль, в мене навіть хлопця немає. А все, через царицю Тамілу. Батьки ховають своїх дівчат так, що бідолашні не те що парубків, а навіть інколи і сонячного світла не бачать. Мій батько не виключення. Я теж сиділа в потаємній кімнаті, аж поки Салім, не погодився вивезти нас з Каурдану. Ти не пам’ятаєш, але нас вивозили, поклавши між лантухами з вовною, я ледь не задихнулась. Та і там, охоронці, нас мало не знайшли. Якби не винахідливість батька, то не знаю, що б сталось.**

**-- Я, така вдячна Стахові і тобі, за свій порятунок, і неодмінно віддячу вам, за вашу турботу. —з ніжністю, посміхнулась до подруги, Мілена, а потім спитала:**

**-- Ти вже говорила з батьком про моє прохання, відправити мене додому?**

**-- Ні. Та я, піду просто зараз, і поговорю з ним. — впевнено відказала горянка, і рішуче направилась до Стаха. — Тату, мені потрібно з тобою поговорити.**

**-- Про що, доню. — посміхнувся старий, до дівчини.**

**-- Про Мілену. Їй треба допомогти повернутись додому. Її рідні, дуже хвилюються за неї. Ти ж, і сам, все це, розумієш.**

**Старий, переглянувся з купцем, що ішов поряд з ним, і якось не впевнено, проказав:**

**-- Коли прийдемо в Туламі, щось вигадаємо. З відти ходять кораблі в різні кінці світу.**

**Дівчина не звернула уваги, ні на дивний погляд, ні на невпевненість обіцянки, бо була рада почути саме таку відповідь, і поцілувавши батька, побігла порадувати і свою нову подругу. Заспокоєна такою звісткою, Мілена, зі спокійною душею, вмостилась на ночівлю, і проспала як немовля, до самісінького ранку. Весь час, їй снилось рідне поселення, широкі, безкраї степи, що поросли високою травою, яка від вітру хилилась низько до землі, і здавалась великим, безкраєм морем. Снились батьки, та односельці, що радо зустрічали її, і вітали з далекої і важкої мандрівки. Ніч минула як мить. Ранок прийшов, щоб порадувати скорою зустріччю з рідними і коханим. Наступний перевал відкрив перед її очима, безкраю гладь води. До моря було ще далеко, але з висоти, його було видно як на долоні. Місто, що розташувалося на його березі, теж було у володінні Каурдану, та все ж, не мало такої пильної охорони, і високих мурів. В ньому збирався різноманітний народ. Біля причалу завжди стояло кілька суден. Це були торгівельні, або рибальські вітрильники, та інколи навідувались работоргівці, або пірати. Останні, прибували до порту, потай, знявши прапори, і хоч поводились не дуже коректно, особливо в корчмі і харчевні, та все ж, без зайвого галасу. До порту постійно стікались, малі , і великі каравани. Вони наче потоки, то з гір, то в гори, проходили вулицями міста, і зникали безслідно. Єдині, хто тут залишався назавжди, це місцеві жителі, а вони, мали не малий зиск від прибульців, і не втрачали найменшої нагоди, нагріти руки їхніми грошима. Коли караван Саліма дійшов околиці Туламі, Стах підійшов до караванника і тихо, щоб ніхто не почув, про щось з ним перебалакав, крадькома поглядаючи на дівчат, що терпляче чикали на нього осторонь. Потім чоловіки потисли одне одному руки і розійшлись. Стах повів дівчат за собою, постійно озираючись на них, боячись загубити в натовпі.**

**– Нам треба десь поїсти. --- сказав старий. – Дивіться, ось шинок. Зайдемо туди.**

**В забігайлівці було повно народу. В повітрі висів стійкий запах тютюну і кислого вина. П’яний натовп голосно кричав, реготав, і штовхався, дихаючи в обличчя перегаром. Дівчата злякано тулились до старого. Нових клієнтів помітив господар закладу, і одразу відчувши зиск, підбіг до них, і запросив затишний столик, подалі від галасу.**

**-- Ось тут, вам, буде зручно. — шанобливо припрошував, хазяїн закладу. — Що бажаєте?**

**-- Принеси поїсти на трьох, а мені келих вина. — заказав Стах.**

**Шинкар зник на кухні. І скоро вже Мілена з Тумою уплітали, швидко приготовлений обід. Вибір страв, тут, був невеликий, риба та овочі, єдина різниця була в тому, як їх готували. Стах, ковтнувши свій келих вена, і нашвидку, майже давлячись, закусивши, промовив:**

**-- Я піду, розізнаю за помешкання, а ви посидьте, поки що, тут. Ні з ким не розмовляйте.**

**Дівчата закивали головами, даючи Стаху зрозуміти, що вони його послухають, і не зроблять нічого, за що б він їх лаяв.**

**-- Ну от, і добре. — похвалив їх, Стах.**

**На виході, він про щось, перебалакав з шинкарем, і зник за дверима. Дівчата залишились самі, і цим, зразу, скористались двоє підвипивших моряків. Чоловіки, не питаючись, підсіли до їхнього столика.**

**-- Вітаємо, вас, красуні, у нашому місті. – мовив один з них, підморгуючи Мілені, почервонівшим від випитого, оком. – Ви , тут, у справах? Чи як?**

**Дівчата не зрозуміли, що в них питають. Ні Мілена, ні Тума не були в подібних місцях, і не знали як себе поводити. Добре, що господар вчасно помітив це, і швидко відпровадив настирних залицяльників. Невдовзі прийшов і Стах. Розрахувавшись з шинкарем, повів дівчат у будинок навпроти, це був готель з недорогими кімнатами.**

**-- Ми, дочко, поживемо тут з тобою кілька днів. Поки нам не трапиться підходяще судно. — промовив до Туми, батько. —А, за тебе, дівчино, я домовився з капітаном одного з кораблів, що відпливає у ваші краї. Він погодився тебе забрати.**

**У Мілени, від радості, аж дихання перехопило, а на очах виступили сльози. Вона кинулась до чоловіка, і з вдячністю припала до його руки. Стахові стало ніяково, він з силою вирвав кінцівку, і пробубнів:**

**-- Не треба подяки. Я зробив, що зміг. Пішли, я, тебе, відведу.**

**-- А, можна, і я, проведу Мілину. — спитала у батька, Тума.**

**-- Не треба. Попрощайтеся тут. — строго присік, її порив, батько. — Чим менше тебе бачитимуть, тим краще.**

**Дівчина не сперечалась, татко знає, що робить. Вона ніжно обняла Мілину, і побажала подрузі, всього найкращого.**

**Дорога до порту була не стільки довгою, як не зручною. Такої кількості повозок і людей, Мілена ніколи не бачила. Старий, швидко ішов попереду, не обертаючись, дівчина ледь встигала за ним. Мілена боялась відстати, і заблукати, в цьому натовпі, і коли, нарешті, гамірлива вулиця залишилась позаду, зітхнула з полегшенням. Ось і корабель, з великими, білими, готовими до подорожі, вітрилами. Батько Туми, піднявся трапом нагору. Назустріч йому, вийшов капітан судна:**

**-- Це і є, та дівчина?— спитав він, роздивляючись Мілину, що стояла позаду старого.**

**Стах кивнув головою.**

**-- Гей, матросе!— гукнув капітан, до свого підлеглого. — Одведи, нашу гостю, до інших.**

**Моряк підійшов до дівчини, і мило посміхаючись взяв під лікоть, щоб вона не спіткнулась, і не впала на палубі, повів до каюти. Все так само посміхаючись, відчинив перед нею двері, і коли Мілена пройшла до середини, хутко їх зачинив, і закрив на засув. Дівчина, розгублено, обвела очима приміщення. Крім неї, тут, вже було кілька жінок і молодих дівчат.**

**-- Ви, теж, пливете до Махтерії?— спитала, в них, Мілена.**

**-- Куди?—з сарказмом, в голосі, перепитала одна з жінок. — Дівчино, ти хоч розумієш, куди потрапила? Тут ніхто не пливе по своїй волі, бо хазяїн цього судна, торговиць рабами, а ми, його товар.**

**Мілена зойкнула, і повільно опустилась додолу. Вона не кричала, не плакала, не гуркала у двері, бо розуміла, це даремно. Так вона просиділа деякий час, наче в напівсні, не помічаючи нічого навколо себе. Вона не чула голосів рабинь, що озивались до неї, не реагувала на їхні стусани, якими, жінки, намагались привести її до тями, і лише кухоль крижаної води, і сильний ляпас, повернули її до дійсності. Мілена знов обвела напівтемну каюту, сумним поглядом, наче остаточно усвідомлюючи весь жах свого становища, потім закрила долонями обличчя, і заридала. Степовичка рідко плакала, та відчай, що огорнув її душу, був настільки сильним, що стримати сльози, не було можливості.**

**-- Нехай плаче. — озвалась найстаріша рабиня. — Швидше прийде до тями. Їй тепер довіку жити з цим тягарем.**

**-- Ні. — несподівано, твердим голосом, проказала Мілена. — Карол обов’язково знайде, і порятує мене.**

**-- Карол? Він що, всесильний?— насмішкувато спитала, старша рабиня.**

**-- Так, всесильний. Він чарівник і мій наречений. – гордовито відповіла дівчина.**

**На її вустах заграла посмішка: « Яка ж вона була дурепа, що забула про чарівну силу, якою володіє Карол. Ця сила і палке кохання, допоможуть знайти йому, її, де б вона не була!»-- від цієї думки, на душі, одразу стало легко-прилегко. Мілена підвелась, і наче ні в чому не бувало, лягла на тапчан, і одвернулась до стіни. Одна з рабинь, уважно подивилась на неї, і покрутила пальцем коло скроні — «збожеволіла дівка», потім махнула рукою, і відійшла геть. Більше, Мілені, ніхто не докучав.**

 **Стах зайшов до кімнати, де напівлежачі, підперши голову рукою, відпочивала його дочка. Не кажучи ні слова, сів до столу, висипав з кошелика гору срібних монет, і почав діловито перераховувати їх, складаючи в охайні стовпчики. Тума зіскочила з ліжка, і підійшла до батька:**

**-- Тату, звідки стільки грошей?**

**Дівчина простягла руку, і кінчиками тендітних пальчиків доторкнулась білого круглячка. Гендляр не став приховувати від дочки правди.**

**-- Ці гроші, я отримав від работоргівця за Мілину. Уявляєш, ця дівка, обійшлася йому в сто п’ятдесят монет!— не помічаючи виразу доччиного обличчя, радісно повідомив старий. — Тепер ми зможемо подорожувати!**

**-- Ти продав Мілину?— не вірячи власним вухам, перепитала Тума.**

**-- Так. А що, ти, хотіла? Щоб я її переховував, годував, тяг через гори за її блакитні оченята?**

**-- Як ти міг?— дівчина аж тремтіла від злості — Вона ж, вірила нам, вірила тобі, а ти так з нею вчинив!**

**-- Та я її сам купив у Готара, за двадцять п’ять монет!**

**-- Це не правда! Готар не торгує людьми!**

**-- То спитай у нього сама!**

**-- І спитаю!**

**Дівчина кинулась до дверей, та Стах встиг схопити її за руку:**

**-- Ти куди?**

**-- Назад, до Каурдану. Не потрібне мені щастя такою ціною!**

**Не тямлячи себе від люті, Стах ляснув дочку по щоці. Тума глянула на нього так, що гендляр відсахнувся. Дівчина, одним порухом, змела срібло зі столу, і вискочила з кімнати. Стах хотів було бігти слідом, та у самих дверей зупинився:**

**-- Перебіситься, і повернеться.**

**Старий став навколішки, і почав збирати монети. Та несподівано, сльози покотились зі старечих очей. Він міцно затис гроші в долоні, а потім з усієї сили жбурнув об стіну…**

**Дівчина бігла вулицею в бік гір, сльози затуманили їй погляд, нічого не бачачи перед собою, вона наштовхувалась на перехожих, а ті з подивом проводжали її поглядами. Тума не могла повірити, що її батько, найдорожча, і найрідніша людина, міг так вчинити. Як же їй, тепер жити? Кому вірити? Вона повернеться назад до Каурдану, нехай цариця забере її життя! Раптом, прямо перед собою, Тума побачила Готара. Лише на кілька годин, мандрівники, запізнились, і зараз, спускались вниз по вулиці, на зустріч горянці. Не володіючи собою, Тума накинулась на розбійника:**

**-- Мерзотник! Як, тебе, земля носить! Работоргівець проклятий!**

**З усієї своєї сили, дівчина, колотила рученятами, Готара в груди, а той стояв ошелешений, і навіть не намагався захищатись. Він все, одразу зрозумів. Та для його супутників, було нічого не зрозуміло. Першим оговтався Теймур, він обхопив дівча за плечі, і міцно, але обережно, щоб не завдати болю, притис до себе . Тума спочатку намагалась пручатись, а ослабнувши ткнулась вугляреві у груди, і голосно, наче дитина, заревла. Теймур, втішаючи, гладив її по чорному, блискучому волоссі, що м’якою хвилею, спадало аж до пояса. Решта стояли навколо, і розгублено мовчали. Нарешті, голосний плач, перейшов у схлипування, і стих. Теймур обережно, відсторонив дівчину від себе, і зазираючи в чорні, заплакані очі, спитав:**

**-- Хто, ти, така? З чого ти взяла, що наш товариш работоргівець, та й ще, проклятий?**

**Він посміхнувся такою посмішкою, що дівоче серденько стрепенулось, і забилось мов у зляканого ягняти. Та Тума, не була б горянкою, якби виказала свої почуття, перед незнайомцем. Вона сердито насупилась, і хотіла вже щось відповісти, та не вспіла, обізвався Готар:**

**-- Це Тума, дочка гендляра, у якого я залишив Мілину.**

**-- Що?— обурилась, такій брехні, Тума. — Ти ж, її продав за срібляки, мені щойно сказав батько.**

**-- Ти продав Мілину?— прошипів, Карол, повертаючись до горянина, і повільно витягаючи меча.**

**-- Кароле, заспокойся. — притримав його руку, Капер. — Треба у всьому розібратись. Нехай хлопець, сам все пояснить.**

**-- Розповідай!— наказав, Готарові, Теймур.**

**Хлопець важко зітхнув:**

**-- А що, розповідати? Тума каже правду, я справді взяв у її батька гроші за Мілину. Та я, не хотів її продавати, все вийшло само собою. Ви навіть уявити собі не можете, як я каюсь. І допомагати вам вирішив, через це. Ну щоб швидше повернути дівчину.**

**Готар говорив, а сам тремтів як листок на вітрі, чи то від страху, чи то від сорому.**

**-- Я, жодної монети не потратив, з тих грошей. Я поверну їх Стахові і заберу Мілину!**

**-- Пізно. — тихо промовила Тума.**

**-- Що?— не дочув її, Теймур. — Що, ти, сказала, дівчинко?**

**-- Кажу, пізно. — вже голосніше, озвалась горянка. — Батько продав її якомусь, работоргівцю, десь в порту. Я досі не можу повірити, що він, таке зробив.**

**Дівчина знову заплакала, але вже тихо, без ридань і істерики. Сльози горючими ручайками стікали до підборіддя, і капали на плаття. Вона терла долонями щоки, та спинити, ті потічки, не могла.**

**-- Ми потоваришували з Міленою, поки мандрували в горах. Вона така хороша дівчина. Що, з нею, тепер буде?— крізь сльози спитала, горянка.**

**-- Не хвилюйся, ми неодмінно знайдемо, і визволимо її. — втішив дівчину, Карол.**

**-- Ти, її наречений?— поцікавилась, Тума.**

**-- Так. Як, ти, здогадалась?— посміхнувся до дівчини, молодий чарівник.**

**-- Мілена, багато про тебе, розповідала. Мені здається, я, вас всіх, вже давно знаю. Ось ти. — горянка ткнула пальчиком в Івер. — Івер. Ви двоє, Брати-болотники, Плато і Капер. Тільки я не знаю, хто з вас, хто.**

**-- Я, Капер. — розплився в посмішці, здоровань.**

**-- А, я, Теймур. — зробив смішний реверанс, вугляр.**

**-- Так, я здогадалась. — Тума вже зовсім заспокоїлась, і відповіла привітною посмішкою.**

**Ця посмішка преобразила зарюмсане личко, і воно розквітло, як троянда, під ранішнім сонечком. У Теймура, аж дух перехопило: «Та, вона ж, красуня!»**

**-- Нам треба поспішати, бо можемо втратити сліди Мілени!— раптом схаменувся, Карол. — Хутчій, до причалу!**

**Друзі, ринули вниз по вуличці. Теймур ухопив Туму за руку, і потяг за собою, наче боявся загубити. Дівчина, ледь встигала перебирати ногами, та все ж, не втрималась, перечепилась, і впала. Їй було боляче, та плакати вона не стала, і так виплакала на рік вперед. Теймур, не питаючись, підхопив її наче ляльку, перекинув через плече, і побіг наздоганяти товаришів. Горянка відчувала під собою, міцне, мускулисте плече, дужу, зі сталевими м’язами руку, що обхопила її стан, і симпатія до цього, привабливого чоловіка, збільшувалась з кожною хвилиною. Вона не встигла, як слід, роздивитись його обличчя, пам’ятала, лише, білозубу, сліпучу посмішку. Його довге, до плечей, і чорне, як у неї волосся, розвивалось на вітру, і лоскотало її щоку. «Цікаво, якого кольору, у нього очі?»-- несподівано, для себе самої, подумала Тума, і раптом їй зробилось соромно, що в таку хвилину, вона думає, про казна що.**

**Увірвавшись до порту, важко дихаючи, Карол розгублено зупинився, друзі біля нього. Біля причалу стояло кілька торгових суден, і у всіх вітрила були спущені. Було видно, скоро відпливати, ніхто не збирався. Та на якому з них, Мілена? Молодий чарівник підійшов до вантажника, що задумливо смоктав люльку, сидячи на тюкові з шерстю.**

**-- Добродію, ви нам не підкажете, яке з цих суден, перевозе рабів?**

**Вантажник подивився на Карола, і хмикнувши одвернувся в інший бік. До них приблизився Готар. Він взяв важку, зашкарублу руку вантажника, і вклав в неї мішечок зі сріблом:**

**-- Шановний, нам, це, конче необхідно знати. Допоможи. Ви ж, вантажники, все бачите, і все знаєте. Тільки, не кожному, розповідаєте.**

**У робітника, очі зробились круглі, як ті монети, що йому щойно дали. Таких грошей, він за все своє життя, не бачив. Вантажник підманив пальцем Карола, і на саме вухо, тихенько прохрипів:**

**-- Корабель, який вам потрібен, називається « Золота Фана». Тільки в порту, ви його не знайдете, він уже відплив.**

**-- Як, відплив?— розгубився, чарівник.**

**-- Звичайно, як відпливають всі судна. Підняв вітрила, і поминай як звали. — грубо, відказав вантажник, та все ж, додав:-- «Золота Фана» возить свій товар в Далмарію.**

**Він сховав гроші за пазуху, і швидко, не озираючись, пішов геть. Карол звернувся до друзів:**

**-- Що будемо робити?**

**-- Треба найняти корабель, і догнати работоргівця!— не роздумуючи і миті, випалив Івер.**

**-- Хлопець, діло каже. — май же, вперше в житті, погодився з ним, Теймур.**

**-- То, чого стоїмо?**

**Мандрівники повільно ішли вздовж причалу, і намагались відшукати підходяще судно. Охочих найнятись, було немало, та почувши, куди потрібно пливти, всі капітани, на відріз, відмовлялись. Навіть сума, яку Карол пропонував за їхні послуги, не мала, для них, ніякого значення.**

**-- Ось тепер, твій крилатий кінь, не завадив би. —з досадою, сказав Івер, дивлячись на Карола, той кивнув головою.**

**-- Не треба відчаю, друзі. — спробував підбадьорити товаришів, Теймур. — Вихід обов’язково знайдеться. Ми і не з таких ситуацій виходили.**

**-- Кароле, а може ти телепортуєшся?— несміливо спитав Готар.**

**Всі очікували, мабуть і сам Готар, що чарівник знову на нього накричить, чи почне дорікати, та на диво, почули спокійну відповідь.**

**-- Куди, на дно моря? Я навіть не уявляю, як виглядає «Золота Фана».**

**Чарівник зморено опустився, на сувій товстої вірьовки, що лежав поруч, і затис голову руками. Не знано звідки, поруч, з’явився миршавий старичок, і смикнув Карола за рукав.**

**-- Чого тобі, діду?**

**-- За невеличку винагороду, я можу дещо вам підказати. — хитрим голосом, заявив старий. — Ніхто з власників цих суден, не попливе до Далмарії.**

**-- Це ж, чому?**

**-- Бо там володіння піратів. Щось на кшталт, їхньої держави. Пливти туди звичайним торговцям, або мандрівникам, що потворі в пащу.**

**-- Зрозуміло. Ну, і що ти, нам, порадиш?**

**Старий, мовчки, простяг суху долоню. Карол хмикнув, і витяг золотого. Монета миттєво зникла в руці дідка.**

**-- Он там, за мисом…-- старий, показав в бік виступаючих в море скель. —Є старий причал. Там швартується лише одне судно «Зірка трьох морів». Її капітан, настільки божевільний, що за добру винагороду, піде куди завгодно. Його всі називають «божевільний Пек».**

**-- А насправді як його ім’я?— поцікавився Карол.**

**-- Хто знає?— здвигнув плечима дідуган, і різко повернувшись, пішов геть.**

**-- Пішли, до того Пека. Вибір в нас, однаково, не великий. Та може пощастить. — вирішив за всіх, Капер.**

**Мандрівники проминули останні будівлі, і піднялись в гору. Дійсно, за скелями був ще один причал, старий не збрехав. Біля нього, в’яло похитуючись на хвилях, стояло суденце. Друзі розраховували побачити, щось величне, що відповідало б, назві корабля, а не це, старе корито, що скрипіло, і стогнало, всіма своїми снастями.**

**-- Оце так «зірка»!— першим виказав, своє розчарування, Капер.**

**-- Ти ж, сам казав, вибір у нас не великий. — відповів на те, чарівник. —Я б, зараз, поплив, і на гнилій дошці, аби лише наздогнати судно, на якому, Мілена.**

**-- Що ж, тоді пішли пошукаємо господаря цієї «красуні».**

**Мандрівники спустились до причалу. Крім плескоту хвиль, об каміння, не було чутно ні звуку. Трохи подалі, друзі побачили хібару, перекособочину, і таку ж стару, як і корабель.**

**-- Може господар, в хатині? Піду гляну. — визвався Теймур, і не чикаючи ні чиєї згоди, пішов.**

**Вугляр постукав, та у відповідь ні звука. Він штовхнув двері, вони виявились запертими з середини. Значить в хібарі, хтось є. Теймур з усієї сили затарабанив кулаком , а потім прислухався. Він почув шепіт, і стриманий смішок.**

**-- Гей, господарю, відчини. Маю до тебе справу. — голосно погукав, хлопець.**

**-- Зачекай хвилину!— почулося з середини. — Нетерплячий який!**

**Заторохтів засув. Двері розчинились, і з хатини випурхнула молодиця. Вона вся була розтріпана, від зачіски, до одягу. На щоках горів рум’янець, губи палали від ,недавнього, поцілунку. Жінка зиркнула на вугляра, хіхікнула, і побігла в бік порту. Лише потім з’явився господар.**

**Він став на порозі, і своєю фігурою, закрив весь дверний пройом. На вигляд йому було років п’ятдесят, та здоров’ям, він мабуть, не поступиться і молодому. На давно не голеному обличчі, сліди частих п’янок.**

**-- Чого тобі?— не вітаючись, спитав чолов’яга.**

**Теймур трохи позадкував, бо велетень, просто навис над ним, а вже потім, чемно привітавшись, спитав:**

**-- Це твій корабель?**

**-- Ну?!— не то, спитав, не то підтвердив чоловік.**

**-- Ми. — Теймур показав рукою, у бік своїх друзів-- Хочемо найняти його.**

**Господар хатини, голосно кашлянув, потім смачно висякався, і не кажучи більше ні слова Теймурові, пішов до гурту незнайомців, що чекали на нього, біля причалу. Вугляр, позаду, майже біг, бо не встигав за велетенськими кроками чолов’яги.**

**-- Я, капітан Пек. — представився, він мандрівникам.**

**-- Раді вітати вас, капітане. — привітався за всіх, Карол.**

**-- Що привело, вас, до мого причалу? Сюди рідко приходять подорожуючі.**

**-- Я, вам, скажу лише одне слово, Далмарія.**

**-- Зрозуміло! Ніхто не схотів туди пливти?**

**-- Так. Ви вгадали. То що, на те, відповісте?**

**-- Я, теж, задам лише одне питання. Скільки?**

**Капітан Пек стояв навпроти Карола, і насмішкувато примружуючи червоні, від випитого вина, очі, дивився на дивака, який не побоявся найняти його посудину. Та ще й, намірився пливти на ній, у лігво піратів. Цікаво, скільки він, за цю подорож, запропонує? Пекові кортіло трохи по насміхатися з цього, як йому здалося, дурника і його товаришів. Та коли чарівник простяг йому важкого кошелика з золотом, лукава посмішка зникла з обличчя.**

**-- Ви, я бачу, не скупі люди. І якщо, ви дійсно вирішили пливти зі мною, то я, повинен знати, що спонукало вас на цю подорож.**

**-- Великої таємниці в цьому немає. Треба наздогнати «Золоту Фану». На її борту моя наречена.**

**-- Дівчина, справді, потрапила в халепу. Допоможу чим зможу.**

**Хоч зовні капітан виглядав не дуже привабливо, навіть трохи відштовхуючи, в душі він був чуйною і романтичною людиною. Якби Карол просто попрохав у нього допомоги, не обіцяючи за те, ніякої винагороди, то Пек, однаково б погодився допомогти. Та все ж, він забрав запропоновану плату. Гроші йому були потрібні, хоча б, на ремонт судна. Та по своїй натурі, він не був до них жадібним, тому і не жив в достатку, як власники інших кораблів.**

**-- Коли зможемо вирушити в дорогу?— спитав у капітана, Карол.**

**Молодому чарівнику нестерпна була лише думка, що його кохана страждає в неволі. Він дуже нервував. Пек це бачив, і не випробовував його нерви.**

**-- Вирушимо одразу, як завантажимо харчі і воду. Шлях не близький, а в цю пору року, часті шторми. Негода може нас затримати. Треба бути готовим до всього.**

**-- Ми не стоятимемо осторонь. Якщо потрібна допомога, наші руки, до ваших послуг.**

**Карол озирнувся до друзів, чекаючи підтримки. Вони, всі як один, закивали в знак згоди, головами. Навіть Тума, яка ще недавно заливалась слізьми, сіяла від щастя. Вона плескала в долоні , і аж підстрибувала від радості, що знайшлась хоч одна добра людина, яка згодилась прийти їм на допомогу, в пошуках бідолашній Мілені. Теймур потай спостерігав за нею. Він ще ніколи не бачив такої відвертої радості. Здавалося в серці цієї маленької горянки міг поміститись весь світ, і весь до останку, він, буде зігрітий її турботою і любов’ю. Цікаво, чи вистачить тієї любові і на нього? Чи можливо, те місце, вже кимось, зайняте?**

**-- Ну, що ж, тоді до роботи. — перервав Теймурові роздуми, хриплий голос капітана.**

 **Пек піднявся по хиткому трапу на палубу. Мандрівники теж рушили слідом. Та не вспів перший з них поставити ногу на протрухлі дошки, як пролунав страшний, як рик дикого звіра, крик. Це капітан гукав свою команду!**

**-- Гей, п’яниці і ледарі, негайно вилазьте на світ білий, є гарна робота!**

**У відповідь могильна тиша. Пек вхопив палицю, що валялась під ногами, і став що сили гатити по палубі, не перестаючи лаятись:**

**-- Ах ви ж трюмові пацюки! Виходьте негайно, бо якщо я спущусь в низ, ви вже з відти самостійно не вийдете!**

**-- Добрий початок!— трохи злякано, прошепотів Івер на вухо Плато.**

**Чолов’яга лише посміхнувся у відповідь. Він був добре знайомий з таким типом людей, як капітан. Вони намагаються поводити себе брутально, щоб співпадати, по характеру, зі своїм виглядом. Та насправді, більшість з них, добряки. Він і сам був, в цьому, схожий, з «морським вовком». Крик і погрози капітана подіяли на його «відпочиваючу» команду. І поки друзі піднімалися на борт, з трюму вилізло п’ятеро моряків. Вони видавались братами близнюками, всі в однаковому, брудному одязі, неголені з підпухлими, від постійної п’янки обличчями. Моряки похитувались на непевних ногах, мружачись від яскравого полуденного сонця.**

**-- Пробач, капітане. — ледве повертаючи язика, промимрив один з моряків. — Ти ж казав, що можна відпочивати…**

**Не доказавши фрази, чоловік гикнув, від того поточився, і якби не поручні, то впав би за борт. Пек, не тямлячись від злості і сорому, за свою команду, вхопив бідолаху на бирки і добряче струснув. Та це мало помогло, моряк знову гикнув, і промимрив:**

**-- Не треба мене трусити, бо я зараз виблюю.**

**На підтвердження своїх слів, він перехилився через поручні, і почав векати. Капітан сплюнув, з пересердя, і відійшов. Карол, як і решта його друзів спостерігав за цією сценою, ледь втримуючись від сміху. Нарешті, переборовши бажання розреготатись, він підійшов до розлюченого капітана:**

**-- Не треба, так, хвилюватись. Я маю чим, їх, по хмелити. За кілька хвилин, будуть тверезі як скельця.**

**-- Тоді, чого чекаєш, мого низького уклону?— буркнув, на те, Пек.**

**Молодий чарівник дістав пляшечку з рожевою рідиною. Це була та сама протиотрута, що пробудила від чарівного сну Юку. Алкоголь теж був отрутою, що поступово руйнував людський організм, тому зілля повинно було подіяти. Почувши про можливість похмелитися, команда збадьорилась, вони ж і гадки не мали, що їм хоче запропонувати хлопець. Карол підійшов до першого з моряків, і наказав відкрити рота. Чоловік з недовірою зиркнув на крихітну посудину:**

**-- Вважаєш цього вистачить на нас всіх?**

**-- Ще й, залишиться. — запевнив його, Карол.**

**-- Що, таке кріпуче?**

**-- Угу.**

**Моряк був довготелесим і тому трохи присів, щоб бува, хлопець, не хлюпнув по за ротом. Від очікування жаданої насолоди, він навіть очі заплющив, і виставив назовні язик. Чарівник, обережно, капнув, на той язик кілька крапель. Решта моряків з цікавістю спостерігали за тим, що відбувається. Вони навіть, мимо волі, повторювали рухи свого приятеля. І, з боку, це виглядало ще смішнішим, ніж недавня сцена з капітаном. Моряк, що отримав порцію зілля, швидко сховав язик до рота, і поплямкав. Всі чекали, що станеться. Несподівано, чоловік присів, і затрусив головою. Потім підскочив, і знову присів. Пройшовся по палубі в зад, вперед, і крякнув.**

**-- Ну що?— не терплячи почути про дію пійла, смикнув його за рукав товариш по пляшці.**

**-- Оце, так!— лише і зумів вимовити моряк.**

**Та цього було досить. Решта команди кинулась до Карола з виставленими на зовні язиками. Вони мало не збили з ніг, розгубленого хлопця.**

**-- Ану, шикуйсь в чергу!— прийшов на допомогу чарівнику, громовий оклик Пека.**

**Команда миттю вистроїлась в ряд, потилиця в потилицю, не насмілюючись перечити своєму капітанові. По черзі, вони отримали свою порцію зілля. І майже кожен, з подивом подивився, на свого товариша, а той від сміху, аж за живіт хапався.**

**-- Ну, як, я, вас… А. — та бачачи гнівний вираз, на обличчях своїх товаришів, позадкував, і сховався за спиною у капітана.**

**-- Все, годі дуріти. Немає часу.**

**Швидко протверезівши, команда уважно вислухала наказ.**

**-- Піднімайте вітрила, направляємось до великого причалу. Потрібно запастись провізією і водою. Шлях у нас далекий і небезпечний.**

**-- Куди йдемо?**

**-- До Далмарії.**

**-- Ух ти!— майже в один голос, вигукнула вся команда.**

**-- Отож бо. — посміхнувся куточками губ, капітан Пек.**

**Робота закипіла. Моряки працювали дуже злагоджено, і невдовзі невеличке, старе суденце, під назвою «Зірка трьох морів», увійшло до порту. Карол і Капітан пішли на тамтешній ринок, де можна було закупити все необхідне для подорожі. Члени команди Пека наводили лад на палубі. Вони терли старі палубні дошки, ремонтували і підтягували снасті. Мандрівники допомагали, чим могли, аби прискорити час відпливу. Тума спустилася до гостьової каюти, і почала прибирання. Тут, з усього видно, давно ніхто не брався за ганчірку, і дівчині довелось прикласти не мало зусиль, щоб навести в каюті лад. Вона вже майже закінчила свою роботу, коли до приміщення зайшов Карол. Він щойно повернувся з провізією, і судну вже було потрібно вирушати в дорогу, поки погодні умови дозволяли це зробити.**

**-- Ну що, красуне, дякую тобі за допомогу, та вже прийшов час прощатися.**

**Тума, навіть не встигла обернутися до нього, так і завмерла. Карол помітив, як напряглось все її тіло. Маленькі долоні стислись в кулачки. Чарівник підійшов до дівчини, і поклав долоні їй на плечі.**

**-- Що, з тобою?**

**Дівчина повільно обернулась. Здавалось, що від слів, які вона почула, у неї заніміло все тіло, а горло здавила залізна рука.**

**-- А куди ж, я, піду?— ледь чутно, прошепотіла вона.**

**Карол розгубився. Він навіть і думки не мав брати цю дівчинку з собою у подорож.**

**-- Невже, тобі, зовсім немає куди податися?**

**-- До батька я, нізащо, не повернусь. Хіба що, назад до Каурдану! Нехай володарка вип’є з мене життя!**

**Дівчина знесилено сіла на лежак. Вона не плакала, лише зажуреними очима дивилась, кудись, повз Карола, наче в своє, жахливе, майбутнє. У чоловіка на вистачило сили, заставити бідолашну, зійти з корабля. Вин піднявся на палубу. Команда, і його друзі чекали що він вийде разом з дівчиною. Дехто навіть приготував прощальну промову. Теймур стояв обпершись об перила, і зажурено споглядав, як хвилі, повільно накачуючись, били в борт, і похитували корабель. Уперше, за весь час подорожі, він почувався таким роздавленим, і пригніченим. Він не хотів визнавати, та ця тендітна горяночка, розбила йому серце. Вугляреві зовсім не хотілось з нею прощатись.**

**-- Тума залишиться з нами. – повідомив, Карол, присутніх.**

**Дівчина в каюті, почула ті слова, і немов метелик, випурхнула на гору. Вона хотіла подякувати чарівнику, за його розуміння і доброту. Та замість Карола наштовхнулась на Теймура. Він обхопив її стан міцними руками і закрутив навколо себе. Тума аж охнула, від несподіванки і захвату. Та все ж знайшла в собі сили, і стукнула чоловіка по плечові, це його привело до тями. Він розгублено опустив дівча, і відчуваючи на собі її суровий погляд, відійшов у бік, та радості в душі вугляра, від того, не поменшало.**

**-- Кароле, ти пам’ятаєш, куди ми, направляємось?— несподівано, пролунав голос Плато. — Жінці не легко буде, в цій подорожі. Згадай про Юку! Жінка, навіть, отримала нервовий зрив, від напруги.**

**-- Коли я зрозумів, що дівчині нікуди податися, то в першу чергу згадав про Юку. Ви бажаєте, для бідолашної, тієї ж долі?**

**У відповідь, повна тиша.**

**-- І я, про те ж, кажу. — правильно зрозумів, мовчанку, Карол.**

**-- Ви не пошкодуєте, що взяли мене, з собою. — несміливо, за себе, подала голос, Тума. —Я багато чого вмію. Вмію готувати, прибирати, лагодити і прати одяг. Та і труднощів, я, не боюся. Ви не жалкуватимете, що взяли мене!**

**Дівча, що сили, намагалось умовити мандрівників, не залишати її в порту. Тумі було страшно залишатися на одинці з самотністю і злиднями. Та після слів Карола, ніхто і не став би її покидати в Туламі. Та не лише Тума була на роздоріжжі власних почуттів. Готарові, в цей час, теж було не легко. Хоч ніхто з мандрівників не докоряв йому за скоєне, та все ж, він відчував деяку напруженість, у відносинах, до себе. І якраз зараз, був підходящій момент з’ясувати все, раз і назавжди. Він несміливо виступив у перед, чим одразу привернув до себе увагу.**

**-- Ти щось хочеш сказати, Готаре?— поцікавився у хлопця, Перус.**

**-- Я, хотів попрохати вибачення, за те, що накоїв. — тихо промовив, хлопчина.**

**-- Пам’ятаєш нашу розмову, в горі Матарам?— спитав, у нього, болотник.**

**І сам відповів на своє запитання:**

**-- Ти хотів знати, чи можеш стати, для нас, другом. Мені, як і кожному з нас, важко зараз відповісти ствердно, дружбу не можна починати з брехні, а ти нам збрехав.**

**-- Я не брехав. Просто не насмілився сказати, як все було насправді. Та я намагався допомогти вам, чим міг.**

**-- Це так. Ми дуже вдячні тобі за це. Та факт, залишається фактом. Ти продав Мілину, і не сказав про це. — суворий вираз Платового обличчя, позбавив горянина надії, на перебування у товаристві мандрівників. Хлопчина похилив голову, і вже намірився покинути корабель, як раптом, пролунав голос Карола:**

**-- Зачекай, Готаре! Друзі, я весь цей час, міркував над вчинком хлопця, і прийшов висновку, що його вени, у тому що сталось, немає. Я, почувши про продаж коханої, був розлючений до нестями, і не втримай ви мене, міг би, зі злості, поранити горянина. Але поміркувавши, дійшов висновку, він врятував Мілину від Бахтара, ризикуючи власним життям. Не відведи, хлопець, її до Стаха, то можливо і в живих, ми б її ніколи не побачили. Тільки за це, я ладен, вибачити йому все, що він накоїв. Тому, я хочу, щоб горянин залишився з нами, він надійний хлопець. Всі ми, в цьому, не раз переконалися. Гадаю, до цієї теми, більше не варто повертатися.**

**Друзі слухали Карола, і їхні обличчя сяяли від радості. Вони повірити не могли, що Карол пробачив Готару. Адже чарівник завжди був дуже категоричний. Та зараз це було не важливо. Напруга одразу спала, всі наче заново вітали хлопчину у своїй команді, і висловлювали сподівання, що такого непорозуміння більше ніколи не трапиться.**

**-- Капітане, ми готові до подорожі?— спитав у Пека, Плато.**

**-- Так. Повністю!**

**-- Тоді вперед! Час не чикає.**

**Вітрила затріпотіли, наповнились вітром, і понесли старенький корабель, у синю далечінь, на зустріч новим пригодам.**

 **Цариця Таміла, з допомогою своїх нишпорок, на відставала від Бахтара а ні на крок. Він, по всяк час, відчував за своєю спиною її присутність. Бахтар давно зрозумів, що ті, надзвичайні, крилаті істоти над його головою, слугують володарці. Та ніяк не міг виробити більш-менш дієвого плану, щоб позбутися переслідування. Та сама природа надала йому таку можливість. Бахтар зайшов в ущелину, що двома прямовисними стінами здіймалась над ним, її вигляд одразу навів чаклуна на потрібну думку, в його голові, визрів підступний план. Минувши ущелину, чаклун звів голову до гори. Він не сумнівався, що побачить в небі дивних літунів. Мить, і вогняний клубок вдарив по дивних створіннях. Один з ніктусів, як палаючий смолоскип, полетів до землі, а другий, з одним пораненим крилом, повільно планеруючи, зник десь за горами. Злорадна посмішка понівечила і без того спаскуджене обличчя Бахтара, зробивши його, ще більш відразним, ніж воно було.**

 **-- Тепер, моя володарко, залишилося дочекатися лише тебе. — прошипів чаклун.**

**Цариця різко сіпнула віжки свого коня, тварина від болю стала на диби, і зупинилась. Зупинився і весь загін.**

**-- Що, трапилось, Володарко?— поцікавився головний охоронець.**

 **Таміла мовчала, вона відчувала попереду небезпеку. Цариця розуміла, ніктуси загинули, і тепер вона повинна, шукати дорогу сама. Потрібно пройти крізь ущелину, що недавно проминув карлик. Та, чи не приготував він, їй, якогось неприємного сюрпризу? Без допомоги ніктусів, приймати рішення стало досить складно. Та нічого не залишалось робити, як іти вперед. Цариця владо махнула рукою, щоб охорона рушила перед нею, потім і сама заїхала до кам’яного капкану. Спочатку, все було спокійно, та коли загін дістався середини небезпечного шляху, скелі навколо задвигтіли, як при землетрусі. Велетенські брили полетіли на голови солдатів, ламаючи їм кістки, розбиваючи голови. Та жоден з каменів не влучив у Володарку Каурдану. Мабуть, таки, Темхус справді охороняв її. Жінка злякано і розгублено роззиралась навколо. Вона нічим не могла допомогти своїм воїнам, а каміння все падало і падало. Нарешті, це страхіття скінчилось. Від великого загону залишилось лише кілька вояків. Та і ті були заюшені кров’ю. Страх, що знедавна переповнював серце жінки, зник. Натомість, прийшла сліпа лють. Тамілу аж трусило від злості. Вона зиркнула на залишки своєї охорони. Вид того погляду, у бувалих вояк, мороз пішов по за шкірою, і вони, мимо волі, позадкували.**

**-- Володарко, допоможи. — почувся, майже поряд, стогін.**

**Це прохав про допомогу молодий воїн. Велика брила придавила йому ноги, та він був при свідомості, і сподівався, що цариця-чаклунка, порятує його. Таміла нагнулась до нього, подивилась просто у очі, і посміхнулась. Поранений, переборюючи нестерпний біль, посміхнувся у відповідь. Та несподівано для всіх, жінка вихопила свого кинджала, і увігнала його, в груди бідоласі, по самісіньку рукоять. Чоловік помер з посмішкою на вустах, так і не встигши зрозуміти, що відбулося. А Таміла, наче нічого і не відбулося, знову всілась верхи.**

**-- Рушаємо. Для Бахтара, ми вже мертві. Він більше не перешкоджатиме моїй подорожі. — промовила, до решти охорони, цариця. — Він сам, того не розуміючи, ввів себе в оману.**

**Володарка Каурдану була права. Бахтар дійсно вважав її знищеною. Тепер його ніхто не турбував, і він міг спокійно продовжувати свою подорож.**

 **Останок дня, і всю ніч «Зірка трьох морів», наче великий, сірий птах, пливла по безкрайому морю, в напрямок Далмарії. На судні, все, якось одразу, заладилось. Чи то, спільна справа згуртувала подорожуючих, чи то вони так добре одне одного розуміли, та все, що не робилося, було до ладу. Кожен знайшов собі потрібну справу, а хто не знав чим зайнятись самому, допомагав іншим. Ще ніколи, Пек, не ходив у плавання з такою дружньою командою. Він звик постійно горланити, когось, за щось лаяти, і почувався, зараз, якось ніяково. Та ще, від похмілля розболілася голова. Та на борту не було і краплі спиртного. Він сам, давно, установив такий закон, що п’янка, лише на березі, в морі, ані краплі. Якби не ідилія на судні, йому, можливо, і ніколи було б звертати увагу на свою мігрень. Та зараз, він сидів в своїй каюті, обхопивши голову руками, і тихенько лаявся, на все і на всіх, але це мало допомагало. Несподівано, в двері каюти тихенько постукали. Та для капітана, ті звуки, як удари молота по голові, він лише застогнав, і сильніше стис скроні долонями. Не дочекавшись відповіді, відвідувач відкрив двері, і заглянув до середини. Це був Карол. Він прийшов з’ясувати, як довго ще триватиме плавання. Побачивши капітана, в такому жалюгідному стані, чарівник одразу все зрозумів.**

**-- Може моє зілля допоможе і тобі, капітане?— поцікавився, він, у бідолахи.**

**Карол чикав, що Пек закричить на нього, і приготувався до оборони. Та капітан простяг руку в його напрямку, і ледь чутно прошепотів:**

**-- Давай.**

**Карол витрусив до рота, старого моряка, кілька крапель, і обидва стали очікувати результату. Нарешті Пек полегшено зітхнув.**

**-- Ти, дійсно, вправний чаклун. – похвалив він, свого рятівника.**

**Пек хотів ще щось добавити, та несподівано, із зовні, пролунали крики:**

**-- Бачу, попереду, корабель.**

**Всі, хто був на «Зірці», висипали на палубу. Світанок, лише трохи освітив обрій, та всі чітко побачили обриси великого корабля.**

**-- Дивний, якийсь, у цього човна хід. — дивлячись на незнайоме судно, висловив свою думку, один з моряків.**

**-- Це «Золота Фана»! Я впізнаю позолочену фігуру жінки, на його носі. І таке відчуття, що ним, ніхто не керує.**

**-- Як це?— здивувався, Івер.**

**-- На морі, можливо все. — якось загадково, відповів капітан.**

**« Зірка трьох морів» швидко наздогнала корабель. Та наближатися до нього, Пек не поспішав.**

**-- Чого ми очікуємо?— спитав у нього, Карол. — На тому судні, Мілена! Вона чекає моєї допомоги!**

**-- Це можуть бути хитрощі піратів. Потрібно бути в край обережними. Далмарія хоч і далеко з відси. Хоч капітан «Фани» і товаришує з піратами, навряд чи, це, їх могло зупинити. — відповів старий моряк.**

**-- Тоді, я сходжу на розвідку. Не можу, тут, чикати.**

**-- Тобто? Як?— здивувався, сказаному, Пек.**

**-- Зараз побачиш.**

**-- Він, це, може!— підтримав чарівника, Капер.**

**Карол зосередився на незнайомому судні, мить, і вив вже на його палубі.**

**-- Оце так!— вигукнув капітан. — Ніколи не думав, що побачу таке!**

**Потім, перекрикуючи плескіт хвиль, крикнув Каролу:**

**-- Ти, там, обережніше!**

**Чарівник махнув у відповідь рукою, даючи знати, що все зрозумів, і повільно пішов вздовж борту в бік капітанської рубки. Поки що, все було тихо. Команда судна наче вимерла, а може так воно і було. Карол помітив кілька плям крові, що виднілась то тут, то там. « Напевно, на корабель напали пірати.»-- підтвердив, для себе, здогад капітана. Він продовжував обстежувати посудину далі, і спустився в низ, до кают. Жодна з дверей, не була замкнена. В кімнатах панував безлад. Карол спустився ще нижче, до трюму. Там було тихо, і темно. Знайшовши світильника, Карол підпалив його, і піднявши над головою, освітив все навколо себе. Десь, у нього за спиною, почувся тихий шурхіт. Чарівник повільно повернув голову, краєм ока намагаючись щось помітити. То був невеличкий пацюк, чоловік зрозумів це одразу. І знову запанувала тиша. Було лише чутно, як назовні, плещуться хвилі. Відчай, важкою хмарою, огорнув Каролові думки. Де ж, тепер, шукати Мілину? Те , що дівчина жива, чарівник не сумнівався. Та в руках у піратів, з нею, могло трапитись що завгодно, і це, його, лякало. Чоловік піднявся на зовні, і помахав своїм товаришам, вони, як один, спостерігали за тим, що відбувається. Капітан Пек підійшов на своєму кораблі, як можна ближче , і взяв «Фану» на абордаж. Перекинули трап, і всі, хто того схотів, перейшли до Карола.**

**-- «Золота Фана» порожня. – промовив чарівник, як тільки друзі зібрались навколо нього. —з живих істот, я найшов лише пацюка. Та на палубі, я помітив кілька плям з крові.**

 **-- Немає, ні мертвих, ні живих?— уточнив розповідь Карола, Пек.**

**-- Саме, так.**

**-- Це, дивно.**

**--Чому?**

**-- Пірати жорстокі і цинічні. Вони ніколи не прибирають після себе трупів. Не в їхніх, це правилах. – пояснив, старий моряк.**

**-- І, який, з цього, висновок?**

**-- Це, були не пірати.**

**-- А, хто?--Пек знизав плечима. — Не маю жодного уявлення.**

**-- Що будемо робити?— стурбовано спитав, Плато. — Де шукатимемо Мілену?**

**Карол затулив обличчя долонями, і з зусиллям потер його. Наче намагався вичавити з голови важкі думки.**

**-- Друзі, залиште мене, тут, самого. Я спробую, за допомогою чар, довідатись, що тут відбулось.**

**-- Це вірне рішення, мій друже. — підтримав чарівника, Капер. — Ти рідко використовуєш свої здібності, зберігаючи сили для головної мети нашої подорожі, але ж, і Мілена не другорядне. Роби, що задумав, а ми почекаємо, тебе, на «Зірці».**

**Ніхто більше не проронив ні слова. Друзі мовчки повернулись на свій корабель, і стали очікувати Карола.**

**Молодий чарівник повернувся до каюти, в якій найбільше відчував присутність Мілени. Сам того не відаючи, він сів на тапчан, на якому, ще зовсім недавно, відпочивала його кохана. Чоловік вдихнув, на повні груди, повітря приміщення. Закрив очі, а потім повільно почав видихати, настроюючи себе, і свою силу, на потрібну хвилю. Спочатку, він почув якісь дивні звуки, вони були нерозбірливі, і долинали відкілясь з далеку. Та ось, чіткий звук, від удару меча об меч. Десь на горі, на палубі, іде бій. Та скоро, звуки бою стихли. Хтось біжить вниз, лунко вдаряючи по сходах підборами, двері в каюту широко розчиняються, і Карол бачить, дивовижної краси, жінку. Чарівник намагався розгледіти її, як найкраще. Незнайомка була вдягнена в чоловічий, шкіряний костюм. Статна, висока красуня володіла чи малою силою, бо меча в руках, тримала як іграшку. В неї на шиї, Карол побачив медальйона, у вигляді сонця, і низку перлів. Вона посміхалась широкою, привітною посмішкою, і зверталась до тих, кого бачила перед собою:**

**-- Ну, що, красуні. Ви тепер вільні. Поки жива я, Хета, ніхто, з цих покидьків чоловічої статі, не образить жінку. Тому прошу всіх, на мій корабель.**

**Хета пішла на гору, Карол, подумки за нею. Крім цієї жінки, він не бачив нікого, а це означало, що вона головна дійова особа, у всьому, що сталось. Корабель жінки-воїна, нагадував білокрилу чайку. У нього були вітрила, геть іншої форми, ніж ті, які Карол бачив раніше. Він хутко віддалявся, на захід сонця, та чарівник встиг розгледіти назву: « Лагура».**

**-- Хлопчику, мій. – несподівано почувся голос Орнагула, і перервав ведіння. —Я давно намагаюсь зв’язатись з тобою. Та чомусь безуспішно.**

**-- Учителю?— розгублено, пробурмотів чоловік. —Я чую, тебе, учителю.**

**-- Це добре. Я звірив твою долю, з чарівним, срібним пилом.**

**-- І, що ж, ти бачив?**

**-- Бачив два амулети. Один твій, другий у вигляді сонця, вони переплелись між собою.**

**-- Що це означає?**

**-- Сонячний амулет належить Богині Краси, захисниці жінок. Це може бути і поміччю для тебе, і навпаки, небезпекою. Тому прошу, тебе будь обережним, і розсудливим.**

**-- Дякую за пораду, учителю…-- Карол хотів ще, щось добавити, та слова не ішли на думку.**

**-- Я, вірю в тебе. — знов почувся старечий голос. — Прощавай!**

**Все стихло. Карол повернувся в реальність. Лише тепер, він, відчув, що корабель неймовірно розхитує, і кидає з боку на бік. Поки він заглядав у минуле, і розмовляв з учителем, невідомо звідки, налетів ураган. Буревій ревів, і рвав на шмаття вітрила і снасті. Судно, то підкидало до самих хмар, то кидало у безодню. Чарівник намагався розгледіти «Зірку трьох морів», та марно, навколо лише оскаженілі хвилі, і дике ревіння втру. Страх паралізував його волю. Він , ще жодного разу, не потрапляв, на морі, в шторм. Карол навіть гадки не мав, як це небезпечно. Не даремно, старий Орнагул, казав: «Інколи, природа сильніша, за будь яку, магію.» Молодий чарівник розгубився, не знаючи що робити. Попереду він побачив високі, берегові скелі. Просто на них і несло «Золоту Фану».**

**Тим часом, старенька «Зірка», теж боролася зі стихією. Шторм налетів так миттєво, що навіть «морський вовк» не зразу отямився. Абордажні гаки не втримали корабель і «Золоту Фану», просто в них на очах, підхопила велетенська хвиля і понесла геть. Потім море перетворилось на киплячий котел. Стихія наче очікувала на мандрівників саме в цьому місці. Капітан, і його команда, що сили, намагалися утримати судно проти вітру, щоб хвилі не перевернули його. Все далі і далі відносило їх від посудини работоргівця, скоро вони загубили його з поля зору. Друзі були налякані не на жарт. По перше, вони загубили Карола, єдиного, хто міг, хоч чимось допомогти, в цій ситуації. По друге, розбурхане море, з легкістю, могло забрати їхні життя, бо старий корабель, навряд чи, витримає довго таку негоду.**

**-- Що будемо робити?— намагаючись перекричати шум вітру, спитав у капітана Капер.**

**Чоловіки удвох тримали рульове висло, повертаючи неслухняний корабель в потрібному напрямку.**

**-- Те, що і робимо. А ще, прохати Богів Світла, утихомирити негоду. — спокійно, відповів Пек.**

**Не встиг він, це, проказати, як раптом все вщухло, як і почалось. Море зробилось спокійним, хмари, що затуляли сонце зникли, і промені небесного світила, радісно освітили все навколо.**

**-- Боги, тебе, почули. Мабуть, старі моряки, у них, на особливому рахунку. — посміхнувся до капітана, Капер.**

**-- Не знаю. --- здвигнув плечима Пек. --- Щось страхітливе і дивне відбувається. Я з дитинства ходжу на кораблях, а такого не бачив.**

**-- Ти про що?**

**-- Про бурю. Про те як вона почалась, і як скінчилась.**

**Мандрівники зібрались на палубі, і почали вирішувати, що робити далі. Та ніхто, нічого путнього не міг запропонувати. Тума стояла трохи осторонь. Її , ще і досі, трохи нудило, і трусило від пережитого страху. Та дівчина намагалась цього не показувати. Вона уважно спостерігала за тим що відбувалось на кораблі. Несподівано, дівчина зойкнула, і опустилась на коліна. Теймур кинувся до неї, та її великі, чорні очі дивились кудись крізь нього, і не помічали, що діється навколо.**

**-- Тумо! Тумо, що з тобою?— Теймур, що сили, струснув дівчину.**

**Горянка одразу прийшла до тями.**

**-- Що, з тобою, сталося?— з турботою в голосі, запитав вугляр.**

**-- Сама не розумію. Я, нібито, щойно, кружляла високо в небі, і бачила під собою острів.**

**-- Як виглядав той острів. — запитав у дівчини Пек.**

**-- Він був великий, зелений, правильної, круглої форми, а посередині величезний храм і озеро.**

**-- Хіба важливо, як той острів виглядає?— здивувався запитанню старого моряка, Плато. — Це ж було, лише, марення.**

**-- Я, так, не думаю. Острів, який змалювала Тума, насправді існує. — не погодився капітан. — Він є на моїй мапі. Пішли зі мною, я покажу.**

**Друзі спустились до капітанської каюти, і Пек розгорнув на столі свиток паперу. Це була морська мапа, на якій було зображено побережжя Каурдану, і прилеглі до нього острови.**

**-- Ось острів Далмарія, до якого, ми направлялись. – показав, капітан. —А ось, трохи в стороні від інших, острів, схожий на той, який бачила, в своєму ведінні, Тума. На ньому, і справді, є величезний храм Богині Краси захисниці скривджених жінок. Там проживає плем’я острів’янок , що ненавидять чоловіків. Ватажком у них, Хета, жриця храму Богині Краси. Лихо, тому чоловіку, що ненароком потрапить туди.**

**-- Як, ви, гадаєте, друзі, чому Тума побачила той острів?— запитав у присутніх, Готар.**

**-- Може, це Карол послав звістку про себе?— ні то спитав, ні то відповів на поставлене запитання, Івер.**

**-- Можливо, ти маєш рацію. — погодився з ним, Теймур.**

**-- Негода могла занести чарівника на той острів, і саме так, він подає нам знак. — підтримав друзів, Плато.**

**-- Треба звіритись, де ми знаходимось, щоб вирахувати напрямок. — взявся за роботу, Пек.**

**Теймур, з цікавістю, спостерігав за ним. Він давно мріяв про море. Негода зовсім не налякала його, він лише хвилювався за друзів. З кожною годиною, їхньої морської мандрівки, він переконувався, що це, саме те, чого він хотів отримати від життя, а саме, власний корабель, і знання справжнього моряка.**

**Нарешті, капітан, закінчив підрахунки, і тицьнув, своїм величезним, зашкарублим пальцем у мапу:**

**-- Ось, де ми.**

**-- Це ж, зовсім недалеко від острова. — радо вигукнув, Капер.**

**-- Коли, ми, там будемо?— поцікавився, у старого моряка, Плато.**

**-- Якщо нічого не завадить, то підвечір.**

 **Хета, склавши на грудях руки, стояла навпроти старої чаклунки, і спостерігала за її діями. Магія, завжди, була невід’ємною часткою в храмі Богині Краси. Як верховна жриця, Хета постійно була присутня на магічних ритуалах. Та сьогодні, вона сама попрохала Амману, (так звали чаклунку), перевірити слова однієї з рабинь, що Хета, зі своїми соплеменницями, звільнила з неволі. Білявка-степовичка не хотіла залишати корабель, разом з іншими невільницями. Її довелося тягти силою. Дівчина чіплялась руками, за що тільки могла, плакала і казала, що невдовзі за нею прийде її коханий, і якщо її заберуть, то йому, знову, доведеться її довго шукати. Подруги, бідолашної, розповіли, що дівчина не сповна розуму, і на її слова не треба зважати. Спочатку, жінка-воїн, повірила їм, і зробила те, що вважала за потрібне. Та час минав, а дівчина не заспокоювалась, вона постійно плакала, і прохала про допомогу, і ватажка острів’янок взяв сумнів. Вона вирішила на одинці поговорити з дівчиною. Хета відвела степовичку в окрему кімнату, на останньому поверсі храму.**

**-- Як тебе звуть?**

**-- Мілена.**

**-- Розкажи, мені, про свого коханого, і про те, як ти потрапила на корабель до работоргівця. Якщо твоя розповідь буде переконливою, я тобі допоможу. Ми, на своєму острові, не тримаємо нікого силоміць.**

**Розповідь Мілени, була довгою, але такою захоплюючою, що Хета не помічала плин часу. Слухаючи про пригоди дівчини, вона, мимоволі, перейнялась її відчаєм і болем. Тепер, вже, Мілена не здалася їй божевільною. Верховна жриця, і сама, багато пережила у своєму житті, що і привело її, на цей острів. Вона зневірилась в чоловіках, і в коханні, і не могла повірити, що Карол, про якого розповідала степовичка, насправді, такий відданий цій дівчині. Та все ж, дослухавши до кінця, сказала:**

**-- Я підкажу твоєму хлопцеві, де тебе шукати. Дай, мені, якусь річ, що він, може впізнати, але я не вірю, що твій наречений, настільки ж кохає тебе, як ти його. Та якщо, це, насправді так, і він не пошкодує власного життя, щоб повернути свою наречену, я відпущу тебе з ним.**

**Очі дівчини засяяли. По всьому було видно, що вона, а ні на мить, не сумнівається в Каролові. Вона зняла з руки браслета, яким була заручена, і простягла жінці. Коли Хета потяглась, щоб узяти прикрасу, Мілена з вдячністю, припала до її ніг . Від такої поведінки степовички, жриці стало трохи ніяково. Вона, рвучко, відштовхнула дівчину, і пішла до виходу. Вже, на порозі, озирнулась і сказала:**

**-- Я зачиню тебе, тут, саму. Побачимо, на що здатний, твій коханий. Та якщо, він, не виправдає твоїх сподівань, не ображайся. Ти, його, більше не побачиш.**

**Хета закрила за собою двері, останнє, що вона побачила, була щаслива посмішка на Мілененому обличчі.**

**І ось, зараз, жриця чикала, що скаже їй Аммана, і в неї, вже кінчалось терпіння.**

**-- Ти скоро?— нарешті не витерпівши, спитала Хета.**

**-- Вже майже готово. — відповіла стара. — Коханий, цієї дівчини, насправді сильний чародій, та ще, його охороняє оберіг Вартохара. Я не зможу позбавити його чарівної сили, але зробила так, що на нашому острові, вона не діятиме. Буревій, що я наслала, приведе, цього чоловіка, до нас.**

**-- А, як бути, з його друзями?**

**-- Вони, теж, отримали повідомлення. Та доберуться сюди, набагато пізніше, і ні чим не зможуть допомогти , своєму товаришу.**

**-- Це добре. Я б не хотіла, що б мої плани, були зруйновані якоюсь несподіванкою. Зі слів Мілени, всі її друзі, гарні люди. Та ти знаєш наші закони: « Чоловікам, на острові, місця немає!».**

**-- Непотрібні, ці закони!—з болем у голосі, відповіла чаклунка. — Я, ще маю сподівання, переконати тебе у тому, що кохання існує. Жінка створена для продовження роду. Вона не повинна бути самотньою. Це неправильно! Не всі особини чоловічої статі, покидьки.**

**-- Ну от, нехай Карол, і переконає, мене, в цьому! Якщо, він упорається з випробуваннями, що ми приготували, я зміню свою думку. Та я, мало в це вірю!**

 **Карол, повільно, приходив до тями. Все його тіло боліло, як одна суцільна рана. Він добре пам’ятав, як корабель, на якому він перебував, стрімко наближався до берегових скель. Пам’ятав удар, неймовірної сили, який викинув його за борт, у оскаженілі хвилі. Чарівник намагався, бодай за щось вчепитись, та важкий, намоклий одяг, тяг на дно. Потім настав суцільний морок. Чоловік, зовсім не пригадував, як вибрався на уламок борту, на якому зараз і лежав. Та , можливо, це зробив оберіг? Карол мимоволі потягся рукою до шиї, намацавши на ній шнурок і медальйон, з полегшенням зітхнув. Кинджал, теж був на місці. Це прибавило, йому впевненості. Трохи підвівшись на лікоть, він роззирнувся. Берег був зовсім поряд, якихось кілька метрів. Пересилюючи слабкість і головокружіння, він почав гребти руками. Чим ближче був суходіл, тим сильніше Карол відчував присутність, на цій землі, Мілени. Та лише, він, став ногами на пісок, відчуття, близькості коханої, зникло. В середині, утворилась порожнеча, наче зникла якась частка душі. Чарівникові стало якось не пособі. Він злякався, що з нареченою трапилось страшне лихо. Її серце перестало битися, і тому, зв'язок між ними зник. Від такої думки, йому стало моторошно. Ноги, мимо волі, підігнулись, і чарівник знесилено опустився на коліна. Неподалік, на пласкому камені, щось виблискувало на сонці. Карол підійшов ближче і побачив браслет який він подарував Мілені. Він обережно, тремтячими руками, взяв його. По обличчю потекли сльози радості. Він пестив пальцями дорогу серцю річ, наче торкався дівочих рук. Припадав вустами до перлів як до вуст коханої. І знову гостро відчув її присутність, десь поблизу. Він сховав браслета в торбинку прикріплену до пояса, в ній він зберігав і свого весільного паска.**

**-- Де б, ти, не була, квітка моя, я відшукаю тебе!— закричав, що сили, Карол.**

**Луна покотилась між скелями, і затихла, десь, в глибинах густого, майже первісного лісу, що вкривав острів. Той крик почули не лише плахи і звірі, що населяли той ліс.**

**-- Чую, ти вже прибув, Кароле. — з втомленою посмішкою, на чарівних губках, промовила Хета.**

**Вона вслухалась у відголосок луни, що котилась над островом, потім підняла руку в гору, даючи своїм воїнам знак, і махнувши, наказала рухатись за нею. Без жодного звуку, невеликий загін острів’янок, непомітною стежкою, направився в бік, з якого пролунав голос новоприбулого. Та коли вони вийшли на берег, чоловіка, там вже, не було. Він дерся навмання, крізь густі зарослі, підкорюючись поклику свого серця. Його куртка і штани подерлися об колючки, на обличчі і руках кровоточили глибокі подряпини, але Карол, на те, не зважав. Його непокоїло, де що, інше. Він намагався, кілька разів, застосувати свої чарівні сили, та йому це, не вдалося. Можливо втрата, цих сил, і викликала ті дивні відчуття, там, на березі? Чарівник пригадав слова Орнагула, що почув, коли був на кораблі. Він згадав попередження, про ймовірну небезпеку. Виходить старий учитель, не даремно, хвилювався. Карол розумів, без чар, йому буде складніше відшукати Мілину, та він, і без них, не слабак. Лише потрібно знайти місце, де тримають його кохану, а там, він доведе, хто є хто! Довго, чи ні, чоловік пробивав собі шлях крізь ліс, він не міг сказати, та нарешті рослинність зникла, натомість, прямо перед Кароловим обличчям, виросла височезна стіна, викладена з грубих валунів. Спочатку він хотів її обійти. Та пройшовши кілька метрів, зрозумів, що це буде важко зробити. В’юнкі рослини, міцно з’єднали ліс з муром, і щоб рухатись понад стіною, потрібно було весь час їх віддирати від каміння. Ця праця забирала досить багато сил, а чоловікові, вони, були ще потрібні. « Де ж, ти, мій друже, Теймур?»-- подумки, звернувся до друга, Карол. — « Твоя спритність, стала б у пригоді. З твоєю допомогою, ми б, швидко впорались, з цією стіною.» Чарівник звик, що поруч, завжди хтось з товаришів, і те, що вони йому допомагали, він приймав як належне. Тільки зараз, сам на сам з труднощами, він усвідомив, як йому, їх, не вистачає. Та журитись, не було часу, і Карол поліз у гору. Перехід через зарослі, вкрай його виснажив, він відчув, це, коли піднявся вже досить високо, і зупинитись, для відпочинку, не було можливості. Потрібно було здолати, цю перепону, на одному диханні, інакше поразка. Чарівник продовжував дертись все вище і вище, пересилюючи не людську втому. Він карав себе за самовпевненість, за те, що не затримався на відпочинок. Якщо він, зараз, зірветься в низ, хто порятує Мілину? І дівчина, навіть не знатиме, що він намагався її визволити! Злість на самого себе, наче, додала сил, і Карол, нарешті опинився на самому верху, величезного муру. Та саме там, сили остаточно полишили його, і вин на деякий час, втратив свідомість.**

**Хета зрозуміла, що наречений степовички, пішов в глиб острова, і скоро буде біля зовнішньої стіни. Загін швидко повернувся. Потрібно було посилити охорону в селищі, і навколо храму. Верховна жриця, не могла допустити, щоб хтось, ошукав її. Будь за що, вона хотіла довести, що чоловіки не варті жіночої поваги і любові. Навіть, якщо їй доведеться вбити Карола. Жриця наказала, негайно подвоїти охорону, і побачивши, будь що підозріле, негайно вживати рішучих заходів. Її воїнам, не потрібно було пояснювати, що і до чого, всі накази виконувались негайно. У війську острів’янок, була сувора дисципліна.**

**Мілена, всього цього, не чула і не бачила. Дівчина сиділа в маленькій затишній кімнатці, на самій горі храму, і замріяно дивилась на небо крізь вузенькій віконний пройом. Її душа наповнювалась солодким передчуттям зустрічі з коханою людиною. Від хвилювання, шалено калатало серденько, і тремтіли руки. Перед очима, одна за одною, пропливали миті, зустрічей з Каролом, всі, як одна, сповнені любові і ніжності.**

**--Де ж ти, серденько моє? Коли я тебе побачу і обійму? --- шепотіли дівочі вуста.**

**Молоде, Каролове тіло, відпочивало не довго. Різкий біль в зап’ясті, привів чоловіка до тями. Це орел стерв’ятник, вирішив провірити, чи можна тут, чимось підкріпитися. Коли Карол смикнув рукою, птах злякано відскочив, але не полетів, сподіваючись, що здобич, все ж, буде його.**

**--І не сподівайся. — наче прочитав думку птаха, Карол. – Лети звідси, і не видавай моєї присутності.**

**Чоловік, обережно, звівся на лікоть, і подивився в низ, за стіну, на якій зараз лежав. Побачивши його рухи, стерв’ятник ще трохи відскочив, але так і не полетів. З усього було видно, він звик до такої здобичі. Можливо, пташка, не один раз, живилась людськими тілами. Тільки зараз, йому, було цікаво, чого це воно, ще ворушиться. Карол не звертав на птаха, вже жодної уваги, він уважно роздивлявся селище, що бачив у низу. Поселення острів’ян розташувалось на березі озера. Чоловік не знав, чи там, зараз, знаходиться Мілена, чи можливо у величезному храмі, що розташувався на іншому боці водойми. Кілька десятків невеликих, охайних будиночків, охопили озеро півколом. І підхід до води, був можливий, лише крізь селище. Та була ще одна перепона, на шляху у чарівника, яку він не міг не брати до уваги. Перш ніж потрапити до селища, потрібно спуститися зі стіни. Він спробував ще раз застосувати магію, але знову нічого не вийшло. Чарівник остаточно переконався, острів блокує його чари, а це було на користь місцевих мешканців. Тепер, Каролові, залишалось розраховувати лише на власні сили. Він не вважав себе слабаком, та недавні пригоди зовсім вимотали його, і самотужки, без сторонньої допомоги, йому важко було обійтись. Хоча б, якась мотузка була! Та несподівано, йому в голову прийшла ідея: «А що, як замість мотузки, використати в’юнкі рослини, що покрили майже всю стіну, з боку лісу?» Довгі, гнучкі ліани, в деяких місцях, спромоглись, навіть, перелізти на інший бік рукотворної скелі. Карол відірвав кілька гнучких пагонів, і зв’язавши їх до купи, зробив довгу і міцну линву. Залишилось , лише непомітно для охоронців селища, злізти вниз. Місцеві воїтельки, уважно стежили за тим, що діється навкруги. Птах у небі, і той не пролетить непоміченим. Та Карол, вирішив ризикнути. Він обвішав себе листям, що насмикав з ліан, і став схожим на зелений кущ. Повільно рухаючись, чоловік поступово, метр за метром, почав спускатися. Дякуючи Богам Світла і Добра, йому вдалось це зробити непомітно. Перебігаючи від однієї кам’яної глиби до іншої, Карол впритул наблизився до селища. Залишилось розвідати, де перебуває Мілена. Повзучи на пузі, Карол дістався першої, на його шляху, будівлі. Біля неї, кілька жінок, куховарили, і стиха перемовлялися між собою.**

**--- Веро, скільки порцій, наказано доставити до храму?— спитала, одна з них, свою подругу.**

**--- Як завжди. — відповіла Вера, і раптом схаменулась:--- Стривай, здається Хета казала, що відвела туди дівчину – степовичку. Так що, добавимо ще порцію, на всяк випадок.**

**Карол, в душі, не знав як віддячити, цим балакучим жіночкам. Він тепер точно знав, де знаходиться Мілена. Тепер залишилося знайти шлях до храму. Поки він спостерігав за селищем, то зрозумів, що в ньому немає чоловіків. Навколо були лише жінки, навіть воїни. Тому, якщо його побачать, то йому будуть непереливки. Треба було якось приховати свою зовнішність. Поки стряпчині мудрували над своїм варивом, чарівник непомітно прошмигнув у приміщення. Оселя була гарною, затишною і дуже охайною. По всьому було видно, мешканці гарні, дбайливі господарі. Всі речі лежали на своїх місцях, ніде не було навіть натяку на бруд чи пил. Карол відшукав кілька спідниць. Він вибрав найдовшу, щоб приховати свої ноги. Потім підійшов до люстерка, і розв’язав стрічку, що на потилиці скріплювала його волосся. Чорні прядки розсипались навколо обличчя. Якби не вуса і борода, то він міг би вже зійти за жінку. Чоловік роззирнувся і надибав велику, шовкову хустину. Він намотав її на голову так, щоб видно було лише очі.**

**--- Що ж, спробуємо одурити пильних охоронців. --- посміхнувся Карол сам до себе, дивлячись у люстерко, і направився до виходу.**

**Та лише він підійшов до дверей, почув із зовні кроки, хтось заходив до будинку. Карол присів за скриню, що стояла поряд, і зачаївся. До кімнати зайшла молода жінка, років двадцяти п’яти. На ній був яскравий балахон і багато прикрас. Вона щось весело наспівувала, і при цьому клацала пальцями у такт мелодії. Карол не бачив її обличчя, лише довге, русяве, трохи схоже на Міленине волосся. Жінка пройшла на середину приміщення і схилилась над маленьким столиком, що там стояв. Карол, не звиклий до свого нового вбрання, необережним порухом, зачепив подолом спідниці якогось горщика, і той з брязкотом покотився по підлозі. Хазяйка оселі рвучко розвернулась, і можливо б закричала, побачивши в будинку незнайомку. Та чарівник випередив її, закривши господині рота долонею. Очі жінки наповнились невимовним страхом.**

**--- Прошу тебе, не кричи. Я не заподію тобі жодної шкоди. Мені лише був потрібен сховок.**

 **Карол намагався говорити як можна приязніше і спокійніше. Це подіяло. Господиня будинку перестала пручатися. Карол відняв свою руку від її рота.**

**--- Хто ти?**

**Карол зняв хустку, і показав обличчя.**

**--- Що ти чоловік, я одразу зрозуміла. На нашому острові твою стать розпізнають в будь якому вбранні. Краще скажи, що тебе привело сюди. Навіщо ризикуєш власним життям?**

**Чарівник відповів не одразу. Він з захопленням споглядав на жіночку. Звісно, його Мілена була наймилішою, та все ж не помітити цієї дивовижної вроди, Карол не міг. Важко було описати те, що він бачив перед собою, як неможливо описати весняний ранок, чи вечірню зорю, або спів пташки. Це просто красиво, і додати було нічого. Виразні, зелені очі, дивились на нього уважно, і трішки насмішкувато.**

**--- Мене звуть Карол. Привело мене, на ваш острів кохання.**

**--- Невже? І хто ж та щасливиця?**

**--- Її нещодавно привезли сюди. Ім’я її, Мілена. Вона степовичка, її продали в рабство, а ваша ватажок звільнила її.**

**--- Так от чому, її, відрядили до храму! Хета здогадувалась що ти прийдеш по неї.**

**--- То, ти, про неї щось знаєш?**

**--- Про неї знають всі. Спочатку, жінки що були на кораблі разом з нею, казали що дівчина божевільна. Вигадала собі жениха-чарівника, що прийде її визволяти. Хета їм вірила, і не звертала на благання дівчини уваги. Та потім видно щось запідозрила, і забрала її до храму.**

**--- Чому на вашому острові чоловіки в такій непошані?**

**--- Це довга історія. Хета доволі натерпілась від вашого брата. От і зненавиділа всіх чоловіків без винятку. Зібрала навколо себе жінок, що теж постраждали від сильної статі, і утворила власну державу.**

**--- І що, тут всі жінки вважають чоловіків своїми ворогами?**

**--- Ну чому ж, не всі.**

**Жінка кокетливо посміхнулась, і підморгнула Каролові.**

**--- Я наприклад, зовсім тобі не ворог. Мене, як і багатьох інших, змусили тут посилитися обставини. Хоча Хета і каже, що нікого тут не тримає. Та вибратись звідси важко. І вдалося це, зовсім не багатьом жінкам.**

**--- То ти б, хотіла поїхати звідси?**

**--- Так.**

**--- Як твоє ім’я?**

**--- Пєрла.**

**--- Допоможи мені, Пєрла, відшукати Мілену, а я допоможу тобі залишити цей «притулок скривджених жінок».**

**--- Обіцяєш?**

**--- Життям присягаю.**

**--- Тоді дочекаємося ночі. В день вирушати до храму дуже небезпечно. Охоронці скрізь нишпорять. Хоча і ніч…**

**Перла задумливо подивилась кудись в далечінь, наче крізь стіни свого будиночку вдивлялась у неприступні стіни храму.**

**--- А, що, в ночі?**

**Карола дуже стурбував її задумливий вираз.**

**--- Розумієш, озеро навколо храму, це і є найбільший охоронець. Вночі там діється щось таємниче і страшне.**

**--- Ти, це, на власні очі бачила?**

**--- Ні. Та мені розповідали подруги.**

**--- Вони щось бачили?**

**--- Не знаю. Можливо.**

**--- Знаєш, інколи чутки виявляються страшніші за дійсність. Нетреба вірити всьому що тобі розповідають.**

**--- Ти і правий, Кароле. Посидь тут, а я принесу тобі поїсти. В моєму будинку охоронці тебе не знайдуть. Відпочивай спокійно.**

**--- Дякую тобі Пєрло.**

**--- Віддячиш тим, що забереш мене з відси.**

**Жінка вийшла, а Карол залишився в будинку. Його гризли сумніви. Він довірився зовсім незнайомій людині. Таке траплялося з ним рідко. Звісно в нього не було вибору. Та все ж, це було необачно. Від нервової напруги у нього тремтіли руки. Він не знав куди себе подіти. Чоловік то сідав, то ходив туди-сюди по кімнаті. Час плив дуже повільно. Нарешті заскрипіли вхідні двері. На всяк випадок Карол сховався за ширмою. До будинку зайшла Пєрла.**

**--- Ти де?**

**Жінка обвела кімнату поглядом.**

**--- Тут.**

**Обізвався зі свого сховку, її гість і з’явився на очі.**

**--- Я ж казала, що тобі нічого тут не загрожує.**

**--- Зайва обережність не зашкодить.**

**Господиня приязно посміхнулась.**

**--- Я приготувала човен. Тільки варта пройде вздовж берега, я спробую переправити тебе до храму.**

**--- Може я, краще, попливу сам? Не хотілося б тебе наражати на небезпеку.**

**--- А, як ти, повернешся по мене? Чи ти вже забув про свою обіцянку?**

**--- Про це, я не подумав.**

**--- Ото ж бо!**

**Пєрла визирнула у вікно. По над озером пливли маленькі вогники. Це варта, освітлювала собі шлях смолоскипами. Вогники віддалялись, нарешті зовсім зникли за береговими заростями.**

**--- Час! Треба поспішати. Невдовзі вони ітимуть назад.**

**Жінка і чарівник, тихо наче примари дісталися до берега, де на них чикав невеличкий човен.**

**--- Сідай за весла. А я тобою керуватиму.**

**Це пролунало як наказ і трохи розсмішило Карола. Та він не перечив. Все сказане було правильно. Чарівник веслував обережно, щоб не плюхкати водою. В нічній тиші, це одразу б привернуло увагу. Вони допливли майже до середини, коли це раптом, Карол відчув, що човен пливе сам собою.**

**--- Що це?**

**--- Я ж казала, що озеро охороняє підступи до храму.**

**--- А що відбувається?**

**--- Опівночі, на озері утворюється сильний вир, який затягує в себе все що знаходиться на поверхні. Випливти з нього ще не вдавалось нікому.**

**--- Ти знала про нього, і нічого не сказала!**

**Тільки зараз Карол зрозумів причину свого неспокою. Він відчував, що щось негаразд. Та не довірився власним почуттям. Тепер за це розплачується!**

**--- Навіщо ти це зробила?**

**--- Не хвилюйся. Мене попросила це зробити Аммана, наша чаклунка. Вона мешкає у храмі.**

**--- Ти розповіла їй про мене! Навіщо?**

**--- Я не могла цього не зробити. Вона врятувала моє життя!**

**--- Тоді чому, ти, попливла зі мною? Вир затягне і тебе.**

**--- Моє прохання, про допомогу вибратись з відси, не було брехнею. Я справді цього прагну. Якби ти поплив сам, то неодмінно загинув би.**

**--- А так, загинемо разом!**

**--- Ні.**

 **Човен плив все швидше і швидше. Карол навіть не намагався вирватись з цієї страхітливої круговерті, бо це було даремно. Жінка була дуже спокійною, і цей спокій поступово передався і Каролові.**

**--- Що робитимемо?**

**--- Коли допливемо до горловини виру, не будемо чикати коли нас затягне. Наберемо побільше повітря в легені і стрибнемо самі. Ти тільки нізащо не відпускай моєї руки.**

**--- А далі, що?**

**--- Побачиш. Приготуйся, вже скоро.**

**Перла підвелась на ноги. Тримати рівновагу було важко, та це їй вдавалось. Карол став поруч, і міцно стис її руку. Кожної миті, човен все ближче підпливав до водяної прірви, що утворилась в наслідок круговерті.**

**--- Давай! --- крикнула Перла, і потягла за собою чарівника.**

**Спочатку їх вертіло як в млинові, потім кудись тягла стрімка підводна течія. Від мулу, що піднявся з дна, майже нічого не було видно. Та Карол міцно тримався за руку жінки, а вона весь час була трохи попереду. Несподівано їх, як корок, підкинуло в гору і вони опинились в підземному тунелі, що його, мабуть і утворила вода. Вона текла кудись в темінь, тягнучи плавців за собою. Мільярди повітряних бульбашок підіймались на поверхню, і від цього здавалось що вода, навколо, кипить. Ці бульбашки допомагали жінці і чарівнику триматись на поверхні без зусиль, і це дало змогу, їм, швидко прийти до тями.**

**--- Де ми?--- відкашлюючись і випльовуючи воду, спитав Карол.**

**--- Саме зараз ми пропливаємо під храмом.**

**--- Тобі відомий цей шлях?**

**--- Так.**

**--- Тому ти і не боялася виру. А комусь ще, про це, відомо?**

**--- Так. Цей тунель показала мені Аммана. --- пояснила жінка.**

**Чарівник не вспів відреагувати на її слова, вода виштовхнула їх з тунелю у підземне озеро. Вони наче опинились на дні величезного колодязя. Щоб вибратись з відси, потрібно було дертися по прямовисній скелі. Каролові вдалося вилізти на невеликий виступ над водою, а потім витяг і Пєрлу.**

**--- Нам, без сторонньої допомоги, на гору не піднятися. --- сумно похитав головою, Карол, роздивляючись навколо.**

**--- Нічого, виберемось! Ось тільки трішки підсохну. --- відповіла жінка.**

**Вона скинула балахон, і чарівник побачив великі крила. Вони наче у казкового птаха розправились у жінки за спиною, і переливалися всіма барвами веселки. Чарівник аж рота відкрив від подиву.**

**--- Ну, як я, тобі. --- лукаво всміхаючись, спитала крилата красуня.**

**--- Дивовижно! Я навіть не здогадувався, що такі, як ти, взагалі існують. Хто ти така?**

**--- Моє плем’я жило на Планеті Білих троянд, нас називали синіми птахами, або птахами щастя. Та насправді ми крілокси. Але серед інших народів існує повір’я: «Той хто володіє крілоксом, матиме у всьому талан і ніяке лихо не увійде в його дім.» Коли нашу планету захопила Магра, мені і кільком моїм соплеменникам вдалося втекти, поки прохід був ще відкритим. Та в цих мандрах по системі Алагір, я їх загубила. І ось опинилась на Планеті Людей. Мене захопили в полон, і тримали на цепу, щоб не втекла, надіючись на щастя. Аммана мене визволила, вилікувала і забрала на цей острів.**

**--- Тепер я розумію, чому ти їй довіряєш. Але ж, захват твоєї планети стався дуже давно. Скільки ж тобі років?**

**--- Чесно кажучи, я вже і не пам’ятаю. Ми крілокси, живемо довго.**

**--- Ти чудово виглядаєш на свої роки! --- спробував пожартувати Карол.**

**Та Пєрла лише сумно всміхнулась. Крила за її спиною ворухнулись, потім відкрились у весь розмах. Жінка-крілокс змахнула ними раз, потім ще, і повільно відірвавшись від каменю, піднялась у повітря.**

**--- Я не зможу тебе підняти разом з собою. Коли опинюсь на горі, то скину мотузку. --- сказала вона, і полетіла.**

**Карол спостерігав за тим польотом, задерши голову, і не міг намилуватись. Він вже колись бачив крилатих істот, то були морфіни. Та ті більше нагадували комах переростків, хоч і були гарними. А Пєрла, дійсно була схожою на великого синього птаха. Вона підіймалась все вище і вище, і ось зовсім зникла від Каролового погляду. Чарівник залишився сам. Він чекав і чекав, та крілокс не поверталась. Поступово його знову огорнув неспокій.. Адже Пєрла сама сказала, що виконує наказ чаклунки. А хіба вгадаєш що у тієї на умі. Можливо це знову пастка. Якось все незрозуміло. То штовхає його у вир, потім рятує з нього. Тепер ця моторошна печера. Що ж йому робити? Карол огледів стіни, що його оточували, вони не були зовсім рівними. Якісь виступи і западини все ж вимальовувались. Якщо постаратися, можливо і вийде видертись на гору. Чарівник ще трохи почекав, потім таки зважився на підйом. Він проліз метра зо два, коли раптом за спиною щось зашурхотіло.**

**--- Бачу, Кароле, ти мені недовіряєш.**

**Це була Пєрла.**

**--- Чому так довго. На моєму місці, хто завгодно б засумнівався. --- Карол хотів озирнутись, та боявся впасти, тому, наче зі скелею розмовляв. Пєрлу, його безпорадність, розвеселила. Вона голосно засміялась, і стоголоса луна покотилась по печері.**

**--- А ти гадаєш, що для нас нагорі вже хтось приготував мотузку? Мені довелося її шукати. А нишпорити по храму, не дуже безпечно. Звісно, Хеті немає в чому мене звинуватити, та скоро повернутися до тебе, я б не змогла.**

**--- То де мотузка?**

**--- Трохи правіше і вище. Я спробую тебе до неї піднести. Тільки не пручайся, а то упущу.**

**Пєрла міцно обхопила Карола під пахвами, і понесла вздовж стіни. Крила у неї були сильними, а от руки як у тендітної жінки. Чоловікові було трохи не пособі, пересилюючи страх він промовив:**

**--- Це вперше, коли мене несе на руках жінка.**

**--- Все буде добре, ми майже долетіли. --- зрозуміла його неспокій крілокс.**

**Мотузка була міцною, по всій довжині, щоб було краще лізти, нав’язані вузли. Карол хутко виліз на гору, і лише тут зміг перевести подих. Пєрла знову вдягла свого балахона, і вони рушили до храму. Споруда була величезною. Нижні поверхи розташовані під землею, а башти, здавалось, пронизували небо. Зала, в яку зайшли Пєрла і Карол, призначалась для жертвоприношень. Під стіною стояв олтар, на якому, у всю свою кам’яну велич, возсідала сама Богиня Краси. Десять широких сходинок вели до її підніжжя, і на кожній стояла чаша по вінця наповнена ароматичною рідиною, в якій плавали квіти. Пахощі наповнювали залу, і від них паморочилось у голові. По всій залі стояли, сиділи , лежали чоловіки. На вигляд вони були ніби живі. Та все ж від кожного з них віяло смертю.**

**--- Намагайся дихати не дуже глибоко, або взагалі не дихай, поки тут не пройдемо. --- попередила чарівника, крілокс. — Бо станеш таким як вони.**

**Карол не сперечався, йому чим далі ставало все гірше. Перед очима пливли різнокольорові кола, а в скронях гупало наче по барабану. Вони ледь дісталися середини, а в чоловіка вже підкошувалися ноги, і він ледве на них тримався. Пєрла підхопила його під руку, і потягла до виходу. Несподівано, на його грудях засвітився оберіг. Це сили добра прийшли чарівникові на допомогу. Блакитна аура огорнула його тіло, і йому відразу покращало. Сили повернулися, і він, разом зі своєю супутницею, благополучно перейшли приміщення, і опинилися на сходах, що вели на горішні поверхи.**

**--- Цей медальйон, у тебе на грудях, це якісь чари? --- спитала Пєрла, зазираючи Каролові у очі, наче вона намагалася, в них, прочитати відповідь на своє запитання, перш, ніж чоловік відповість.**

**--- Так. Це мій талісман. Його створив Вартохар, для захисту «обраного». Що сталось з цими людьми?**

**--- Обраного для чого?--- відповіла питанням на питання Перла.**

**--- Захистити, і врятувати систему Алагір від Магри. Але ти не відповіла на моє питання.**

**--- Пробач. Пахощі що наповнюють це приміщення паралізують тіло і розум. Людина наче помирає. Але насправді жива. Та в такому стані вона може перебувати роками. Це Хетина кара.**

**--- Матроси з « Золотої Фани» теж тут?**

**--- Так. А тепер скажи мені, ти справді зможеш врятувати мою планету?**

**--- Так, він зможе. Але навіть обраному потрібна допомога.--- почувся з гори владний, жіночий голос.**

**--- Аммана, ти мене злякала. --- обернувшись на той голос, промовила Пєрла. --- Ти так тихо підійшла.**

**--- Це ваша необачність. А якби на моєму місті була Хета?**

**З гори спускалась не молода, але статна жінка. Вона була одягнена в червону, довгу сукню, шлейф від якої волочився позаду як велика змія. Гордо підняту голову прикрашала тіара всипана дорогоцінним камінням. Довге сиве волосся вільно лежало на плечах. Вона зовсім не виглядала як проста чаклунка, швидше, це була владна повелителька. Аммана підійшла до Карола майже в притул.**

**--- Дай , я подивлюсь на тебе. Ти і насправді красень. Виходить не даремно по тобі сохне те дівча. --- трішки насмішкувато проказала чаклунка.**

**--- Ти про Мілену? Де вона? Що з нею? --- в голосі чоловіка чулося благання.**

**--- З нею все добре. Вона чикає на тебе в центральній башті, це на самім верху споруди.**

**Аммана простягла Каролові паперовий згорток.**

**--- Це план храму, без нього ти заблукаєш.--- відповіла вона, на німе Каролове запитання.**

**--- А що, це за позначки?--- розглядаючи схему, спитав чарівник.**

**--- Це я позначила пастки. Тобі прийдеться через них проходити, перш ніж ти дістанешся до своєї коханої. Це все, чим я зможу тобі допомогти. Так захотіла Хета.**

**--- Навіщо їй це?**

**--- Її доля склалась так, що вона втратила віру в чоловіків, і в справжнє кохання. Я намагаюся повернути їй цю віру. Поки що, мені не вдається. Можливо ти мені допоможеш в цьому.**

**--- Яким чином?**

**--- Якщо ти не здасися, і врятуєш дівчину, то Хеті доведеться визнати свою неправоту. Вона замислиться над існуванням вірності і любові, і поступово стане такою як колись.**

**--- Вона хоче мене вбити ?**

**--- Не знаю чи хоче, але намагатиметься це зробити. Вона не бажає твоєї перемоги. Її душа скам’яніла від болю. Розігрій її серце.**

**--- Боротися з чудовиськом, це одне, а от рятувати людську душу, зовсім інше. Чи вистачить в мене сили?**

**--- Тобі для цього не потрібні спеціальні знання. Просто не звертай зі свого шляху, будь мужнім і впевненим в собі. Твій розум підкаже що і коли робити, а сила і спритність допоможуть.**

**--- Я б, теж хотіла йому допомогти. --- обізвалась Пєрла.**

**--- Ні. Ти вже йому і так допомогла. Хай іде сам.**

**Аммана показала Каролові рукою на гору. Чоловік вклонився обом жінкам і пішов. Він зробив тільки кілька кроків, та коли озирнувся, позаду вже нікого не було.**

**--- Ну от, маю ще один клопіт, прийшов сюди рятувати Мілену, а повинен ще й свого ворога до тями приводити. --- бубнів собі під носа Карол піднімаючись в гору по східцях…**

 **«Зірку трьох морів» стиха погойдували хвилі. Пек уважно вдивлявся у берегову смугу острова.**

**--- Тебе щось турбує, капітане? --- спитав у нього Теймур.**

**--- Як гадаєш, на тому кораблі, що відніс Карола, по морю ходили слабкодухі хирляки? --- спитав у вугляра, замісто відповіді, Пек.**

**--- Не думаю. Морська справа, як я переконався, не для маминих синків.**

**--- От і я про те. Але їх перебили як тарганів. А моряків на «Золотій Фані» було набагато більше ніж нас.**

**--- Що ж, нам робити?**

**--- Он, бачиш, попереду невелика купа скель, неподалік від острова. --- показав зашкарублим пальцем, капітан. --- Ми сховаємо «Зірку» там, і почекаємо поки зовсім стемніє. Потім на човні доберемось до берега, і спробуємо відшукати чарівника.**

**--- Звісно, я не розуміюсь на морській справі, та на мій погляд, ти вірно мислиш, капітане. --- погодився з Пеком, вугляр.**

**У двох вони повернулися до каюти, де зібралося усе товариство, крім матросів що стояли на вахті. Теймур розповів друзям про наміри капітана. Решта мандрівників теж з ним погодились. Якір кинули в невеликій бухті. Її розташування було досить вдалим. Корабель був захищений від шторму, якщо той раптово розпочнеться, і схований від стороннього ока.**

**--- Друзі, нам треба спостерігати за тим, що робиться на острові. --- звернувся до товаришів Плато.**

**--- Вірно. --- вискочив у перед, Івер. --- Я буду першим. Вилізу он на ту скелю, і якщо побачу якусь небезпеку, попереджу вас.**

**--- Добре. Лізь. --- посміхнувся до нього, Капер.**

**Капер знав Івера з народження, і ніколи не ставився до нього серйозно. Бо Івер і в свої двадцять років, в душі залишався дитиною. Та все ж, Капер знав і те, що в важку хвилину, на хлопця можна було покластися.**

**Спритно мов кішка, Івер поліз на гору, і вже скоро зручно вмостився за одним з каменів. Йому добре було видно берегову смугу, і так само «Зірку трьох морів». Сонце було майже над обрієм, та все одно добре припікало. Камені розігріті за ден, віддавали своє тепло, зігріваючи виснажене хитавицею тіло. Хвилі повільно накочувались на білий пісок, і так само повільно відступали назад. Івер слідкував за їхньою грою, мружачись від сонячних відблисків. Йому почало здаватись, що він знову, кудись пливе. Хвилі розхитували його човен. Він пристав до берега, і на зустріч до нього вийшла вродлива білявка. Тиха музика наповнила довкілля. Незнайомка почала танцювати. Рухи дівчини були повільні і витончені. Вона все ближче і ближче наближалась до Івера. Її палкі вуста були зовсім поруч. Від передчуття насолоди, у хлопця залоскотало під ложечкою.**

**--- Ти добре пригрівся, Івере. --- голосом Плато, несподівано, промовила дівчина, і штовхнула хлопця в плече.**

**Івер вскочив на ноги, не розуміючи що з ним, і де він знаходиться. Та за мить прийшов до тями. Поряд стояв старший товариш, і підпершись під боки, голосно сміявся.**

**--- Оце так вартовий! Добре що я, вирішив перевірити як ти тут. А то б, все нас віті проспав!**

**Хлопцеві було соромно. Він мовчав нахиливши голову, і покусував нижню губу. Як він міг так підвести друзів. Заснути на варті. Ганьба! А якби раптом щось сталося! На нього понадіялися, а він спав!**

**--- Ти, той, Плато, не кажи нікому. Добре? --- благаючим голосом попрохав Івер.**

**--- Добре. Не скажу. --- пожалів хлопчину, болотник. --- Вертайся на корабель, а я зостанусь тут, замість тебе.**

**Івер вже намірився зробити перший крок, як раптом помітив два човни, що повільно пливли вздовж берега.**

**--- Плато, присядь. --- шепотом попрохав він болотника, присідаючи сам, і тягнучи товариша за руку до низу.**

**--- Ти чого? Що сталося? --- не зрозумів Плато, та не пручався, і сховався за каменем.**

**--- Подивись туди. --- показав пальцем, хлопчина.**

**Тепер і Плато помітив ті човни. На кожному з них, знаходилось по чотири людини. Двоє веслувало, а двоє стояли на носі і кормі, і роздивлялись навкруги. З усього було видно, що це воїни. Вони були підперезані мечами, а в руках тримали списи.**

**--- Це, мабуть, якась варта. --- прошепотів, болотник. Хоча човни були ще далеченько, і їх не могли почути.**

**--- Біжи погукай капітана і Теймура.**

**Івера як вітром здуло. Переплигуючи с каменю на камінь, він хутко дістався до корабля, і одразу наштовхнувся на вугляра.**

**--- Теймуре, там якісь човни. Плато просить тебе і Пека, піднятись на гору.**

**--- Добре. Я пішов, а ти нагукай капітана. Він десь в своїй каюті.**

**--- Як будемо діяти? --- спитав Плато, коли Теймур і Пек, підійшли до нього.**

**--- Хто знає? --- зітнув плечима вугляр.**

**--- Нехай підпливуть поближче. Треба їх уважніше роздивитися. Бо щось фігури тих вояк, мені видаються вкрай привабливими. --- розплився в посмішці капітан.**

**--- Ай справді, це ж жінки! --- підтримав його, Теймур. --- Оце вояки! Я б, з такими, поборюкався.**

**--- Та у вас, з рота, слина вже капає. --- осмикнув друзів, Плато. --- Хтось, ще недавно, нагадував про те, що сталося на «Фані». Чи вже забулось?Про мене, то нехай би то були чоловіки.**

**Пек і Теймур, від тих слів, одразу прийшли до тями.**

**--- Це добре, що вони тут, зараз, пропливають. --- сказав Теймур.**

**--- Ти, знову, за своє! --- аж розсердився Плато.**

**--- Та ні. Я не в тому сенсі. Якщо вони пройдуть, і не помітять нас, то буде час, висадитись на берег, поки вони не повернулися, або не прийшли наступні.**

**--- Хлопець каже діло! --- погодився Пек.**

**Коли човни з охороною зникли з очей, від скель відчалив інший, на якому пливли мандрівники. Їх було шестеро: Капер, Плато, Пек, Теймур, Готар і один з матросів. Решту залишили на кораблі. Івер спочатку запротестував, та йому наказали стерегти човен, і охороняти Туму. І він, хоча і знехотя, змушений був погодитись. Друзі швидко подолали відстань між скелями і берегом, і невдовзі стояли на піску.**

**--- Човен не можна тут лишати, охоронці помітять, і здіймуть тривогу. --- сказав Готар.**

**З ним погодились. Всі гуртом підняли, і однесли човна за кущі. А горянин, ще й їхні сліди позамітав, знявши з себе куртку. Тепер зовсім було непомітно що на берег хтось вийшов.**

**--- Ти диви, який тямущій хлопець. Щоб ми без тебе робили? --- з захопленням, промовив до горянина, Капер.**

**--- Ви забули чий я син! Батько казав: «Якщо полюєш на здобич, роби так, щоб вона не помітила тебе першою, і ти сам не став здобиччю.»**

**--- Мудрі слова. Та краще їх не застосовувати на інших людей, а лише на тварин. --- відповів хлопцеві, Плато.**

**--- Та я згоден. --- зніяковів Готар. --- Але ж, мій батько не завжди був розбійником. Так склалась його доля.**

**--- Хлопче, людина сама робить свою долю. Якби всі солдати царської армії, що лишились свого заробітку стали розбійниками? Ти уявляєш що б було?**

**--- Так. Але минулого не змінити.**

**--- Плато, я не розумію, ти хвалиш хлопця, чи лаєш, за його навички? --- став на бік Готара, Капер.**

**--- Взагалі то, хвалю. Та йому не варто дуже ними пишатися. Навички розбійника, не привід для гордощів.**

**--- Він вже це зрозумів. Не доставай людину!**

**--- Годі вам! --- цикнув на братів, Теймур. --- А то охорона нас, якщо не побачить, то почує.**

**Всі одразу притихли.**

**--- Підемо вздовж берега, у тому напрямку звідки пливла варта. --- промовив Пек.**

**З ним погодились, і тихо, ховаючись за рослинністю, пішли на пошуки Карола. Та вони не пройшли і десятка метрів, як несподівано, з усіх боків їх оточив загін острів’янок. Гострі списи, не давали змоги до спротиву, і мандрівники змушені були здатися.**

**--- Такого, зі мною, ще не траплялось. --- тихо, крізь зуби процідив слова, Теймур. --- Мене полонили жінки!**

**--- А ти що, не радий? Ще недавно облизувався, дивлячись на них.--- відповів на те, Плато.**

**--- Мовчати! --- наказала одна з воїнів, і сильніше притисла списа, Теймурові під бік.**

**--- Обережніше, панночко. Ви ж, мене, наскрізь проштрикнете. --- трохи винуватим голосом, попрохав вугляр.**

**--- Ідіть у перед. --- не звертаючи на його прохання, наказала войовнича острів’янка. Друзям нічого не залишалось як підкоритися її наказу.**

**А чарівник, тим часом підіймався величезними сходами, все вище і вище, і нарешті опинився на горішньому поверху. За планом, який йому дала Аммана, йому ще було потрібно, перейти кілька зал, спуститись на поверх нижче, і лише потім маленькими крученими східцями піднятися на башту, де на нього чикала Мілена. За планом, начебто, було все просто, та на ньому було помічено кілька пасток. Що то за пастки, невідомо, та пройти по біля них прийдеться. Карол уважно роздивлявся на всі боки, чикаючи якогось підступу. Несподівано, його нога натиснула схований у підлозі важіль. Десь над головою, щось зашелестіло, це відкрились клітки, і на чоловіка, пискаючи і хлопаючи крилами, вилетіло незчисленна кількість великих кажанів. Кожна з тварин, намагалася вкусити, або бодай вдарити крилом бідолашного чарівника. Меч, якого Карол вихопив, не допомагав. Він махав ним навсібіч, та користі від того було мало. І поки він, дістався виходу, все його тіло було в подряпинах і саднах. Лише коли, Карол залишив приміщення, крилаті миші залишили його в спокої. Він ледь встиг відсапатись, як нова напасть не заставила себе довго чикати. Запах чарівникової крові, що сочилася зі свіжих ран, привабив іншу, більш небезпечну тварину. Вона, досі, спокійно дрімала у своєму сховку. Та приємні, для її нюху, пахощі привели її до тями. Повільно, наче насолоджуючись кожним своїм кроком, від якого здригалась уся зала, чудовисько з’явилось перед Каролові очі. Чоловікові було чого злякатися. Волохате створіння, яке зараз стояло перед ним на задніх лапах, трохи нагадувало ведмедя, але було у двічі більше. З пащі у чудовиська тирчали довгі, гострі ікла. На лапах, металевим блиском відсвічувались міцні пазурі, кожен з яких, міг проштрикнути Карола наскрізь. Налиті кров’ю і неймовірною люттю очі, бачили перед собою легку поживу. Чоловік розумів, вступати у двобій з цим чудовиськом, порівняно з самогубством, і нічого не діяти,теж було неможливо. А тварина все наближалась і наближалась. Між ними залишилось з десяток кроків. Карол запанікував. Та раптом, в парі метрах від себе, він помітив мотузку, що звисала відкілясь з гори. Довго розмірковувати не було коли. Чарівник стрибнув у бік, вхопився за ту мотузку, і подерся в гору. Такої наглості, від своєї жертви, тварюка не очікувала, і на якусь мить, розгублено зупинилась. Це дало Каролові додатковий час, щоб видертись як можна вище. Чудовисько швидко прийшло до тями, і кинулось слідом. Воно махнуло лапою, намагаючись збити чоловіка. Гострі пазурі просвистіли майже поряд, та все ж не зачепили Карола. Він вже був досить високо, і тварина до нього не дістала. Тоді, зі скаженою люттю, чудовисько почало шарпати за мотузку, намагаючись струсити втікача додолу, і та почала повільно розриватися. Врахувавши неповороткість тварини, Карол стрибнув їй на хребта, і відштовхнувшись від неї, перекотився через голову. Він опинився якраз біля виходу з цієї кімнати, та двері виявились замкнутими. Він вдарив у них плечем. Стара деревина затріщала, але з першого разу не піддалась. Карол наліг дужче, і майже в останню мить, коли чудовисько вже роззяпило свою пащу над його головою, вивалився на зовні разом з дверима, і кинувся навтьоки. Та відбіг недалеко, бо в кімнаті якій він опинився, через кілька метрів підлоги не виявилось. Замість неї було провалля, з глибини якого підіймались колони, вони хаотично тирчали до гори і були різної висоти і товщини. У чарівника не було вибору. Якщо він не стрибне на одну з цих колон, то стане обідом для чудовиська, і він стрибнув. Не маючи змоги дістати свою жертву, тварина заревіла видихаючи з пащі страшенний сморід. Карола аж знудило. Він прикрив носа подолом куртки і присів, очікуючи поки йому стане краще. Трохи віддихавшись, Карол роздивився навколо. Треба було розрахувати свій маршрут. Вихід, з цієї кімнати, був дуже далеко, і дістатися до нього непросто. Він міг сподіватись лише на свою силу і спритність. Він перестрибнув з колони на колону, вона захиталась під його ногами наче висіла в повітрі, а може насправді так і було. У Карола похололо все в середині. Та все ж він не запанікував. Дочекавшись поки колона перестане хитатись, знову стрибнув. Він втратив відчуття часу, здавалось що він стрибає вже цілу вічність, а до виходу ще дуже далеко. Несподівано над його головою зашурхотіли крила. Чарівник подивився в гору. Над ним пролітала Пєрла. Не кажучи ні слова,вона підхопила його під пахви і обережно стала переносити до виходу, час від часу відпочиваючи на котрійсь з колон. Донісши його до дверей, крілокс так само мовчки полишила його і зникла з очей. Карол навіть не встиг подякувати. Нарешті він міг трохи відпочити. На планові храму, далі, не було позначок. Це означало, що він спокійно може підійматись на башту, і забирати звідти Мілену. Карол присів на сходинку, і обпершись головою об поручні, прикрив очі. Він навіть трохи задрімав, бо не почув кроків людини, що наближалася.**

**--- Невже ти гадаєш, що все скінчилося, і ти можеш забрати свою наречену? --- пролунав зненацька голос у нього над головою.**

**Карол вскочив на ноги, і побачив жінку що являлась йому у ведінні. На шиї в неї висів амулет у вигляді сонця, а рука тримала меча.**

**--- В тих приміщеннях, що ти перейшов, ти рятував не дівчину, а власне життя. А що ти скажеш тепер? Ти битимешся зі мою, чи здасися?**

**--- Я розгублений. --- непевно промовив чоловік. --- Ніколи раніше я не підіймав руки на жінку, не те що меча.**

**--- То знай, якщо ти мене не переможеш, то не побачиш своєї коханої!**

**--- В такому разі, я битимусь!**

**Карол дістав свого меча, і приготувався до бою. Хета виявилась сильним супротивником. Мечі висікали іскри, з чола капав піт, та жоден з них не здавався. Хета відстоювала свою правоту, і мстилась за всіх скривджених жінок. А чарівник намагався відвоювати Мілену. Жоден з них не думав здаватися. Сили були рівні, і поступово, і Хета, і Карол почали їх втрачати. Вони вже, майже, не стояли на ногах. Важко дихаючи, з останніх сил, махали зброєю, і нарешті, знесилені, попадали. Те, що відбулось далі. Важко навіть описати. Обидва амулети, що висіли в них на шиях, засяяли яскравим світлом. Промені, від них, полинули один до одного і сплелися в один. Сила цього сяйва підняла жрицю і чарівника в повітря, і повільно закружляла по кімнаті. Потім несподівано розірвавшись мільярдами іскор, промінь відірвався від амулетів і зник. Приміщення залило приємне рожеве світло. На порозі з’явилась Аммана.**

**--- Як довго я чикала цієї миті. --- промовила чаклунка.**

**--- Про що ти говориш? --- важко дихаючи, спитала Хета.**

**Та відповіді не прослідувало, її, і Хета і Карол побачили на власні очі. Стара жінка почала змінюватись. Вона молодшала і гарнішала. Сиве волосся зробилось смоляним, зморшки розрівнялись, тіло стало струнким. Стара чаклунка Аммана перетворилась на красуню.**

**--- Я вже десь бачив це обличчя.--- розгублено проказав Карол.**

**А жриця впала ниць і шепочучи молитву подяки, просила милості у Богині Краси.**

**--- Так! --- нарешті здогадався чарівник.--- Ти Богиня Краси! Я бачив твою скульптуру в кімнаті для жертвоприношень!**

**Потім раптом схаменувся, і так само як і Хета впав ниць.**

**--- Досить поклонів. --- владно наказала Богиня. --- Я тут не для того, щоб дивитись на ваші зади!**

**Чарівник і жриця підвелись.**

**--- Я сама повинна вам дякувати. --- продовжила Богиня.**

**--- За що? --- спитала Хета.**

**--- Ваша зустріч і ваш двобій, спонукав активуватись амулетам. Їхня сила розбила чари, що наслала на мене Магра. Я більше не стара чаклунка. Я та, ким і була вічно! За те і дякую.**

**Богиня підійшла, і поцілувала Хету в чоло.**

**--- Дитино моя, я створила цей острів і цей храм, і подарувала тобі. Я знала, що колись прийде мить, що звільнить мене від злих чар. Твоя душа оживе, і світло її з’єднається зі світлом люблячого серця «обраного».**

**--- Але я, як і раніше, не вірю в кохання, і не вірю чоловікам. --- не хотіла визнати очевидного, Хета.**

**--- Неправда! Лише те, що Карол з’явився на цьому острові, вже довело твою неправоту. В житті не всім щастить. Твоє було жахливе, і сповнене образ. Та це не привід розчаровуватись у ньому. Жіноча доля ніколи не була легкою, в будь які часи. Навіть владні жінки зазнавали приниження і неповагу. Та це лише на вигляд ми слабі і тендітні. Наша сила в наших серцях, в наших всепрощаючих душах і безмірній любові. Та жінка яка знищує в собі все це, перестає нею бути. Та дівчинка, що зараз чекає на свого коханого в башті, теж пережила і страждання і приниження і обман, але вона зберегла в своєму серці любов і віру. Вона заслуговує на повагу і захват. Подумай ще раз над моїми словами Хето!**

**За спиною у Богині Краси з’явилась Пєрла і кілька жінок-охоронців. Аммана дала їм наказ привести Мілену. Нарешті Карол побачив перед собою свою кохану. Хета дивилась на їхню зустріч, і бачила з якою ніжністю чоловік виціловував дівоче обличчя, руки. Як він пригортав її до своїх грудей. Мимо волі в неї скривились і затремтіли губи, а по щокам потекли гарячі струмочки. Хета сіла на сходинку і закрила обличчя руками. Біля неї присіла крілокс. Ватажок зиркнула на неї з під лоба, і ображено відсторонилась.**

**--- Не чіпай мене, зраднице.**

**--- Я ніколи тебе не зраджувала.**

**--- Я ж наказувала вбити чарівника, натомість, ти, йому допомогла!**

**--- Не гнівайся на Пєрлу. --- втрутилась в їхню розмову Богиня Краси. --- Вона насправді віддана тобі. Та все ж, виконала мій наказ. Все це, робилося за ради твого ж блага.**

**Ватажок більше не сперечалась. Вона похилила голову Пєрлі на плече, і долонею витирала заплакане обличчя. Карол і Мілена стояли обнявшись. Не було в цю мить, у світі людей щасливіших за них. Зараз вони прощали всім, всі образи. Були в минулому всі труднощі і негаразди. Алагір знову їм посміхався. Посміхалась і Аммана дивлячись на закоханих. Навіть Хета, несподівано для самої себе, розцвіла в посмішці.**

 **Озброєні жінки привели мандрівників на храмовий двір. У чоловіків були зв’язані руки. Вони, зараз, очікували найгіршого. Відчинились двері, і їх завели до зали жертвоприношень. Те що вони там побачили вжахнуло їх. Вони зрозуміли, це кінець. Тепер лише диво могло їм допомогти. Де ж Карол? Як їм зараз потрібна його допомога! П’янкий аромат огорнув мандрівників. В головах почало паморочитись.**

**--- Ніколи не думав, що у смерті, такий приємний аромат. --- порушив мовчанку Пек.**

**Капітан, що сили, намагався розірвати пута, та в нього це не виходило. Першим втратив свідомість Готар. Горянин, як підкошений, впав на кам’яну підлогу.**

**--- Гей, малий! --- долаючи головокружіння, погукав хлопчину, Перус.**

**Відповіді не по слідувало. Зала повільно кружляла і розпливалась перед очима. Ось вже і Теймур опустився навколінки, намагаючись не впасти. Капер притисся плечем до брата, підтримуючи його, хоч і сам ледве тримався на ногах.**

**--- Припинити! --- несподівано почувся владний голос. --- Виведіть їх з відси! Негайно!**

**Це наказувала, своїм воїнам, Хета. Вона, разом з Амманою, Пєрлою з’явились на вході до зали. Полонених хутко звільнили, а Готара привели до тями, напоївши якимось зіллям.**

**--- Що, тут, відбувається? --- знизав плечима, Плато.**

**--- Як мені здалося, нас намагалися стратити. --- відповів йому Теймур. --- Та чомусь передумали.**

**--- Друзі! Який я радий вас бачити! --- почувся голос Карола.**

**Він, тримаючи за руку Мілену, наближався до мандрівників.**

**--- Кароле! Шалапаю! А які ми всі раді тебе бачити!**

**Мандрівники обступили закоханих. Кожен прагнув їх обійняти і поручкатись.**

**--- Міленко, дитинко, ти стала ще гарнішою, з того часу, як я бачив тебе в останнє. --- улесливо проказав, Теймур.**

**Степовичка зашарілась і засоромлено опустила очі.**

**--- То через цю красуню ми відправилися у мандрівку. --- уважно роздивляючись дівчину, проричав Пек.**

**Мілена злякано зиркнула на нього і притулилась до Карола.**

**--- Не бійся, його, кохана. Він лише зовні такий страшний. У капітана, добра душа і щире серце. --- промовив чарівник, дивлячись просто в очі морському вовку.**

**--- Дякую на доброму слові. --- посміхнувся той, і взявши Мілену за руку, обережно поцілував у пальчики.**

**Нарешті страсті трішки вляглись і чарівник, звертаючись до мандрівників, мовив.**

**--- Дозвольте, друзі мої, познайомити вас з господинею цього острова. Це Богиня Краси Аммана.--- представив, красиву, владну жінку, Карол.**

**Мандрівники, всі як один, схилили перед Богинею голови. Віддаючи її, свою пошану.**

**--- Дивлюсь я на вас, і розумію, що ніхто інший не здатен врятувати наш світ, якщо цього не зможете ви, сильні, дружні і щирі в своїх почуттях, люди. Я хочу вам допомогти. --- промовила Аммана.**

**--- Будь яку допомогу, ми приймемо з вдячністю. --- відповів на її слова, Карол.**

**--- Ви знайдете скіпетра, я в цьому не сумніваюсь! Та без « Першоджерела», він вам не допоможе.**

**--- Що таке «Першоджерело»?**

**--- Це рукопис з кількома, дуже важливими заклинаннями. Ці заклинання здатні збільшувати та зменшувати світи. З’єднувати кілька світів в один. Або відкривати між ними проходи. Скіпетр лише підсилює їх.**

**--- Я, коли ми мандрували в пошуках інгредієнтів до зілля часу, я вже чув про щось подібне. Найм, старий морфін, казав що цариця Ная, має книгу, з допомогою якої хотіла збільшити свої володіння, та натомість, стала примарою, як і всі її піддані.**

**--- Так. Ти, чарівнику, вірно мислиш. Саме про цю книгу, я тобі і розповідаю. Ная не мала скіпетра тому і зазнала поразки. Я, своєю владою, легко перенесу тебе в Містерію, аби було на те, твоє бажання.**

**--- А як же, Бахтар? Чи не здобуде він скіпетра раніше за нас?--- розхвилювався Карол.**

**--- Ти чарівник, і був в Печері мудрості, до якої тобі показав шлях сам Вартохар, то порозмисли. --- мило всміхаючись мовила Богиня Краси.**

**Карол замислився. Всі уважно за ним спостерігали, і чикали на його рішення.**

**--- Шлях до скіпетра далекий і не легкий. Малий чаклун ще довго мандруватиме. Якщо навіть і прийде першим, то скіпетра взяти не зможе. --- в голос розмірковував чарівник. --- В нас вдосталь часу щоб завітати до Містерії і провідати старих знайомих.**

**--- Так! Я знав, що ти вирішиш, саме так! --- аж підстрибнув Теймур.**

**--- Ти, я бачу, любиш мандрувати. --- спостерігаючи за ним, сказав Пек.**

**--- Мало хто, мене, може зрозуміти. Я завжди мріяв про мандрівки. Немає значення як. Чи морем, чи суходолом, чи між світами. --- наче видихнув з себе свою мрію вугляр.**

**--- Я бачив як тебе захоплювали мої підрахунки напрямку.**

**--- Справді? Я прийшов до Карола, в замок Орнагула, для того, щоб він познайомив мене з місцевим мореплавцем, а я б став його учнем. Та події склались по іншому. ---- трохи сумно сказав Теймур, та одразу схаменувся.--- Я ні про що не жалкую. Я радий, що знаходжусь поряд з другом, і допомагаю йому!**

**--- Нічого, коли ці пригоди скінчаться, я сам стану твоїм вчителем. Мені подобаються молоді люди, які знають чого хочуть від життя.**

**--- Не жартуєш?**

**Щастю Теймура не було меж. Та слова Плато привели його до тями.**

**--- Ми, тут, обговорюємо щось зовсім інше. Я радий за тебе Теймуре, що ти знайшов собі вчителя з мореплавства, та нас чекає зовсім інша мандрівка.**

**--- Вибачте друзі, я захопився. --- зніяковів вугляр.**

**--- От і добре, тепер ми зможемо далі вести обговорення. --- наче поставив крапку у невеличкому відступленні Плато.**

**--- Якщо не заперечуєте, то в цю подорож, і я піду разом з вами. --- почувся тихий, приємний голос.**

**--- Вибач Пєрло, я не встиг тебе познайомити зі своїми друзями. --- винувато посміхнувся Карол.**

**Потім звертаючись до друзів сказав:**

**--- Познайомтесь, це мешканка Планети Білих Троянд. Вона крілокс.**

**--- Це ж як?--- поставив питання, що виникло в головах у всіх мандрівників, Капер.**

**Нічого не кажучи, Пєрла скинула свій балахон. Спочатку запанувала мертва тиша. Потім почулися вигуки захоплення і подиву.**

**--- Вона ж, синій птах!**

**--- Неймовірна краса!—**

**--- Я обіцяв Пєрлі допомогти знайти своє плем’я. Гадаю Хета не буде проти?**

**Карол глянув на ватажка острів’янок. Жінка стояла осторонь, і уважно спостерігала за всім що відбувається. Почувши звернення до неї Карола, вона гордовито підняла голову, і повільно наче видавлюючи з себе кожне слово, сказала.**

**--- Я не буду проти, якщо ми в цю подорож підемо разом. Я не бажаю розлучатися з Пєрлою. Вона мій талісман удачі.**

**Пек незадоволено крекнув.**

**--- Ти проти, капітане? --- звертаючись вже до нього, спитала Хета.**

**--- В нас на борту «Зірки трьох морів», вже чикає одна дамочка. Така ж уперта, як і ви. Тепер з острова приведемо ще трьох. А якщо якесь лихо, нам доведеться відповідати за вас і захищати. Ніколи і справами займатися.**

**--- Не хвилюйся моряче. За себе я сама можу постояти, а вразі потреби і тебе захищу.**

**Капітан хмикнув, та сперечатись більше не став, зрозумів, нема сенсу.**

**--- Ти залишаєш нас, жрице? --- спитала одна з воїнів. --- Що ж, ми, без тебе робитимемо?**

**--- Виберете собі нового ватажка і жрицю. А для мене прийшов час змінити свою долю. Я цього шансу не впущу.**

**--- Це правильне рішення, дитино моя. --- похвалила Хету, Аммана, потім звернулась і до інших.--- Готуйтесь до мандрівки, завтра в ранці я відкрию вам прохід до Містерії.**

**-- А як ті нещасні, що залишились в храмі? --- спитав Карол .**

**--- Не хвилюйся я подбаю про них. --- запевнила Богиня Краси. --- Та звільняти всіх зараз було б не розумно. Між ними багато неприємних типів. Ти вже мені повір.**

**--- Я вірю. --- посміхнувся чарівник.**

**Ніч видалась теплою і тихою. На березі палало багаття, навколо нього сиділи мандрівники і їхні нові друзі. На вертелах смажилось дві дикі кози, по бокалах розливалось солодке вино. Мандрівники вже зібрались у подорож зібравши все необхідне. Вони знали що на них може чикати в Містерії і добре підготувалися. Тепер вони відпочивали. Та все ж нервова напруга не спадала, тому спати нікому не хотілось. Тиха бесіда пливла по колу. Кожен намагався розповісти про своє наболіле. Згадували рідних, що залишились далеко. Згадували пригоди, що трапились з ними в цій мандрівці. Мілена сиділа поруч з Каролом і міцно тримала його за руку, наче боялась що хтось знову захоче їх розлучити. Біля неї з іншого боку, сиділа Тума. Спочатку, коли дівчата зустрілись на кораблі, Міла повела себе вороже. Вона гадала, що в тому що сталося з нею, винна і горянка. Та швидко все з’ясувалось, і дівчата знову потоваришували. Лише Хета, єдина в цьому дружньому колі, не вступала ні з ким в бесіду. Плато уважно спостерігав за нею. В її задумливих, чорних очах відбивалися язики полум’я, здавалося що то в її душі палає вогонь. Струнке тіло вдягнене в чоловіче вбрання, було дуже звабливим. Погляд болотника перехопив брат.**

**--- Що, подобається? --- спитав, у нього, Капер.**

**Плато мовчки хитнув головою, але нічого не відповів. Йому наче ком в горлі застряг, і він не зміг видавити з себе жодного звуку. Капер штовхнув під бік Теймура, що сидів поруч:**

**--- Як ти гадаєш, у Плато є шанс?**

**Теймур не зрозумів. Капер кивком голови вказав на острів’янку.**

**--- Не знаю. Якась вона занадто гордовита. Щоб розпалити таке серце, треба постаратися. --- з нотками знавця, в голосі, проказав Теймур.**

**Тума, чула їхню розмову і сердито зиркнула на вугляра, той у відповідь тільки посміхнувся. Для нього, зараз, ця маленька горяночка була наймилішою в світі. Тільки чи здогадувалася вона про це? Мабуть, що, так! Бо коли Теймур зустрічався з нею поглядом, в її очах спалахували лукаві іскорки, а щічки заливав рум’янець. Чоловіка це дуже тішило. Навіть якби дівчина одразу проявила до нього свої почуття, це не було б, на стільки , приємно і спокусливо. Теймур пригадав, як розгнівались Тума і Міла, коли їх вирішили не брати в мандрівку до Містерії, а залишити на кораблі під наглядом капітана. Ніякі аргументи не могли подіяти на дівчат, і чоловіки здалися. В душі вугляр був щасливий, від того, що не доведеться розлучатися з дівчиною, та намагався цього не показати. Навпаки, виглядав дуже стурбованим, та це була лише гра…**

 **Гори залишились позаду. Перед Бахтаром відкрилась мальовнича долина, до якої вів пологий схил. Далі невисокі зарослі повільно переростали в молодий лісок. Приємний, прохолодний вітерець, обвівав чаклунові обличчя. Мабуть в долині була річка чи озеро. Бахтарові дуже хотілося освіжитися після виснажливої мандрівки по горах. Нестерпно боліли ноги, і добрий відпочинок їм не завадить. І ось, викупавшись в прохолодній воді, і підкріпившись дичиною, Бахтар вже відпочивав під кроною розлогого дерева. Він мріяв про те, яким він стане всесильним, коли здобуде скіпетра. Чаклун уявляв як весь світ підкорятиметься йому. Поступово, вії прикрили очі, і він провалися в дрімоту. Це вперше, за весь час мандрівки, він так спокійно заснув. Його вже не хвилював молодий чарівник, адже в пошуках нареченої він далеко відстав від нього. Та і цариця Таміла, напевне, була мертвою. З цього солодкого стану, сулерійця вивів тихій гомін. Він вскочив на ноги, і криючись за деревами, пішов на голоси. За рідкою зарістю виднілось кілька людських постатей, вони поспішали до рятівної прохолоди лісу, і втратили пильність. Бахтарової люті не було меж, його наче кип'ятком облили, бо він впізнав у подорожніх Тамілу і її охоронців. Цариця, за цей короткий час, дуже змінилась. Втративши своїх крилатих шпигунів, вона вже не могла слідкувати за чаклуном. Його сліди доводилось знаходити за допомогою магії, а це її дуже виснажило і зістаріло. Поновити життєві сили вона не могла, бо дівчата, яких вона брала в дорогу, загинули від каменепаду. Якби не одяг і охоронці, Бахтар навряд чи зміг її упізнати. Чаклун вийшов їм на зустріч. Він дивився на свою переслідувачку з під лоба, губи розтяглись в злостивій посмішці.**

**--- Гадаю, правителько Каурдану, прийшов кінець твоїй подорожі. Мені набридло твоє переслідування. --- прошипів, наче змія, Бахтар.**

**Таміла зупинилась, жінка спокійно вислухала промову чаклуна. Вона розуміла, що їхні сили не рівні. Просити милості не було сенсу, і тому покірно чикала вироку. Охоронці не розуміли що відбувається, і теж чикали стоячи трохи позаду Володарки. Бахтар підняв руки до гори між долонями почали спалахувати блискавки. Поволі вони перетворювались на вогняний клубок що збільшувався кожної наступної миті. Цариця позадкувала. Неймовірний жах охопив її, і як вона не старалась не могла його опанувати. Вона ще сподівалась на порятунок від Темхуса, та мабуть марно. Чаклун жбурнув вогняний клубок просто в неї і за мить , і вона і її воїни перетворились на порох. Бахтар зареготав. Та несподівано небо потемніло, знявся сильний вітер. Він закружляв навколо чаклуна, згинаючи дерева до самої землі. На місті, де щойно згоріла цариця, почав утворюватись вихор. Він підняв в повітря прах загиблих і поніс геть. За мить все скінчилось. Чаклун навіть злякатись не встиг. Він стояв розгублений і здивований. Потроху оговтавшись Бахтар знизав плечима. Що б то не було, то вже немає значення. Цариця мертва і йому більше не допікатиме, а це головне! Задоволений собою він продовжив подорож. Шлях через долину був набагато простішим і приємнішим ніж горами. Чаклун бадьоро крокував вузькою стежиною, не звертаючи уваги на те що діялось навколо. Він не помічав дивних тіней що з’являлись то з одного боку від нього, то з іншого. Несподівано з під його ніг зникла земля, він провалився в якусь яму. Сильно вдарився об щось головою і знепритомнів. Прийшовши через деякий час до тями, зрозумів що висить на дереві догори ногами, обмотаний якимись сітками. Бахтар спробував звільнитись. Він вигинався як гусениця у коконі, намагаючись вивільнити руки. Та його зусилля були марними. Чаклун намагався згадати якесь закляття але думки плутались і нічого не приходило на пам'ять. Від злості хотілося вити. Як можна було так по дурному потрапити в пастку? Почулися кроки. Перед Бахтаром предстало кілька дивних людей. Вони були майже голі, тільки невеликі шматки хутра прикривали їхні стегна. Наголо вибриті голови прикрашали кольорові візерунки. Такі ж самі візерунки вкривали їхні обличчя і тіла аж до колін. Ці дивні люди уважно роздивлялись чаклуна. Він не розумів вороги вони йому, чи можливо рятівники, та все ж вирішив спробувати з ними поспілкуватись.**

**--- Шановні, чи не могли б ви, опустити мене на землю і розв’язати.--- попрохав він незнайомців.**

**Чоловіки перезирнулись між собою, і щось загомоніли на не зрозумілій для Бахтара мові. Потім зняли чаклуна з дерева і поклали на землю. Та замість того щоб розв’язати, прикрутили його наче здобич до міцної палиці і кудись понесли. Нещасний теліпався як лантух, бо носії йшли не в ногу. Йому від тієї хитавиці зробилося зле і він знову втратив свідомість. Коли опритомнів зрозумів що на ньому вже немає пут. Обережно піднявся на ноги. Навколо було темно як в могилі. Бахтар простяг руки вперед і зробив крок, потім ще один і наткнувся на стіну. Він обмацав її і зрозумів, що стіна земляна. Він обійшов все приміщення, дверей не було. Отже це яма. Тому тут так темно. Чаклун задрав голову і став вдивлятись. Очі поступово звикали до темряви і вона вже не здавалась такою непроглядною. Вгорі він помітив дрібне, тремтяче світло. То були зорі. Поволі Бахтар заспокоювався. Голова вже не паморочилась і він починав тверезо мислити. Було зрозуміло, що він потрапив в полон до якихось дикунів. Малорозвинені істоти можуть стати йому в пригоді, адже по переду ще довгий і важкий шлях. Він потер від задоволення руки. Вранці він покаже цим бовдурам хто є хто. Чаклун загорнувся в подертий балахон і солодко заснув. На ранок його розбудив гуркіт барабанів і якісь співи, швидше схожі на виття голодних вовків. До його в’язниці опустилась драбина. Дикуни рухами показували що чаклунові потрібно вилазити на гору. Бахтар виліз і опинився на майдані посеред селища. Майдан оточувало з два десятки убогих помешкань збудованих з деревини і сухої трави. Мешканці поселення стояли навколо і роздивлялись маленького чоловічка. Вони нічого подібного раніше не бачили. Та це мало хвилювало Бахтара в його голові визрів чіткий план дій, і він не зволікаючи привів його у дію. Він умисно, кинув на землю пляшечку з зіллям, яке постійно використовував останнім часом, а саме з тим, що створювало чудовиськ покірних лише йому. Його розрахунок був вірним. Пляшечка привернула увагу кількох дикунів. Один з них підібрав її і відкоркувавши понюхав. Потім передав іншому. Його одноплемінник теж понюхав трунок і не відчувши неприємного запаху спробував його на смак. Він йому сподобався. Ще кілька дикунів зробили те ж саме. За якусь мить всі вони перетворились на велетенських монстрів, з неймовірною силою. Решта мешканців селища кинулись врізнобіч з криками і вереском, рятуючи свої життя.**

**--- Знищіти селище! --- наказав Бахтар.**

**І його нові слуги кинулись виконувати наказ повелителя. Вони ламали примітивні будівлі як іграшкові, розкидаючи навсібіч уламки деревини і шматки покрівель. А повелитель реготав і підбадьорював своїх служок.**

**--- Молодці, гарна робота! Як я раніше не домислив утнути подібне, ще з бандою розбійників. Я б тепер давно б був біля скіпетра! --- чаклун сплюнув з досади.**

**Та все ж, його втішало теперішнє положення.**

**--- Досить! – гаркнув він.**

**Чудовиська зупинились і стали покірно чикати іншого наказу. Бахтар знайшов гарні ноші,( мабуть на ньому носили вождя племені) він всівся на них по зручніше.**

**--- Несіть мене! Та обережніше. Ступайте нога в ногу.**

**Слуги виконали всі накази, і Бахтар з комфортом продовжив подорож.**

 **На острові Богині Краси Аммани закінчувались останні приготування перед подорожу. Зібралися всі проводжаючі щоб попрощатися з мандрівниками. Першим до своїх нових друзів підійшов капітан.**

**--- Це в перше в моєму житті, коли я так прощаюсь зі своїми пасажирами. Моя душа сповнена вдячністю за можливість поспілкуватися з вами, і болем що потрібно прощатися. Та я маю надію ще побачитися з вами знову.**

**Пек простяг Каролові руку. Чарівник міцно потис її і не відпускаючи мовив:**

**--- Навіть не сумнівайся! Наша наступна зустріч не за горами. Ми скоро повернемось, і твої послуги нам ще будуть потрібні, якщо ти не заперечуватимеш нашої подальшої співпраці.**

**--- Не заперечуватиму. --- розплився в посмішці «морський вовк».**

**Друзі обнялись на прощання. На березі з’явилась Аммана. Богиня обвила очима всіх присутніх. Затримала погляд на Хеті.**

**--- Підійди до мене, люба моя.**

**Жінка підійшла. Її погляд був сповнений смутку і невимовної тривога. Аммана розуміла почуття Хети. Вона провела долонею по її голові, зазирнула в очі.**

**--- Не треба боятися жити, любити, відчувати біль. Відкрий своє серце всьому світові. Пропусти крізь свою душу радість і смуток інших людей. І рівних тобі не буде в цілому світі. Ти народжена для величних справ, і ця подорож лише початок твого справжнього призначення.**

**Хета опустилась на коліно і припала губами до руки Аммани.**

**--- Дякую, що не зневірилась в мені, моя Богине. Благослови нашу подорож.**

**--- Так, дитино моя. --- Посміхнулась Аммана. Потім звернулась до решти мандрівників:**

**--- Всі вже готові?**

**--- Так. --- відповів за всіх, Карол.**

**--- Тоді щасливого вам шляху.**

**У Богині Краси в руці з'явилась сфера переходу. Вона простягла її чарівнику.**

**--- Впевнена, ти знаєш як цим користуватися.**

**--- Так.**

**Аммана зникла разом з усіма проводжаючими. Карол попрохав своїх друзів стати навколо нього і взятись за руки. Коли його прохання було виконане він вдарив сферою об землю. Яскраве світло засліпило мандрівників. Коли до них повернулась здатність бачити. Вони вже були в Містерії. І раніше не зовсім привітний світ наче перетворився на царство зла. Небо, що колись світилось ніжно-рожевим сяйвом, палало кривавими спалахами. Уламки планети , які були вкриті м'якою, жовтою травою, тепер були сірими, наче обгорілими і летіли з великою швидкістю в одному напрямку. Вони лише дивом не зачепили друзів. Та мандрівників теж несло слідом за брилами. Вони навіть не могли пручатися.**

**--- Кароле, що відбувається? --- перелякано спитав Плато.**

**--- Я сам не розумію. Можливо цей світ гине остаточно. Тримайтесь міцніше один за одного, щоб не розгубитись. Сподіваюсь, скоро ми все з’ясуємо.**

**Попереду почувся якийсь гуркіт. Мандрівники побачили перед собою страшну картину. Кам'яні брили що летіли поряд з ними, на великій швидкості врізались в уламок планети де Карол зустрічався з царицею примар, розлітались в різні боки градом дрібних сколків.**

**--- Здається ми у великій халепі, друзі. --- прокричав Карол.**

**За гуркотом і вибухами було майже нечутно його голосу.**

**--- Поки не пізно, треба звернути з цієї траєкторії. --- подав свій голос Теймур.**

**--- Це навіть оцим брилам зрозуміло. Та як це зробити? Нас тягне наче у вир. --- гаркнув Теймурові в самісіньке вухо Капер.**

**--- Може я спробую. --- несміливо запропонувала свою допомогу, перла. --- У мене сильні крила. Лише тримайтеся за мене міцніше.**

**--- Всіх одразу тобі не витягти. --- не погодився з нею Карол. --- Забирай жінок і лети, потім, якщо зможеш, повернешся за нами.**

**--- Кароле, я тебе не полишу! --- запротестувала Міла.**

**--- Немає часу на роздуми! Якщо хочеш щоб твій милий остався живий, не зволікай. --- Закричала просто їй в обличчя Хета. Вона міцно стисла руку степовички в своїй, іншою вхопилась за Перлину ногу. Те саме зробила і Тума. Чоловіки з силою відштовхнули подруг, щоб надати Перлі можливість вирватись з повітряного потоку. Крілокс розпрямила свої могутні крила і наче розірвавши перед собою простір, рвонула вперед. Їй це вдалося! Відлетівши на безпечну відстань, вона опустилась на тверду поверхню залишку планети. І хоч брила постійно здригалась все ж тут було відносно безпечно. Перла була знесилена. Лише раз в житті їй доводилось так напружуватись, коли вона і кілька її одноплемінників виривались з полону Магри. Згадавши давнішні події, перла відчула як схвильовано закалатало її серце, а до горла підступив ком.**

**--- Що з тобою, подруго? Тобі зле? --- розхвилювалась Хета. --- Ти зможеш повернутись за чоловіками?**

**--- Я спробую. --- на силу видавила з себе крілокс.**

**Її райдужні крила здригнулись за спиною, вона без зусиль злетіла, і не кажучи не слова полетіла назад до кам’яного потоку. Ще здалека вона помітила своїх друзів, що вже майже впритул наблизились до небезпечної зони. Ще трохи ї буде пізно! Вона ринулась на допомогу, та у поспіху не розрахувала траєкторію. Її почало зносити зовсім у іншому напрямку. Як Перла не намагалась, не була в змозі наблизитись до чоловіків. Раптом вона всім тілом відчула поряд з собою чиюсь присутність. Крілокс озирнулась і побачила поряд з собою крілокса чоловічої статі. Його крила, майже в половину більші за її, були темно-блакитного кольору, і з легкістю тримали сильне натреноване тіло. Крілокс-чоловік посміхнувся:**

**--- Потрібна допомога?**

**Перла не розмірковуючи кивнула головою і показала рукою у бік купки людей. У двох вони легко здолали відстань до потерпаючих, і вирвали їх з лещат смерті. Коли чоловіки опинились поряд зі своїми подругами, Перла дала волю своїм почуттям. Вона не відривала погляду від незнайомця, а з її очей текли сльози радості. Решта мандрівників теж були і здивовані, і раді цій зустрічі, хоча б тому, що завдячуючи їй вони залишились живими.**

**--- Хто ти, незнайомцю? --- спитав Плато, першим прийшовши до тями.**

**--- Фавст. Колись давно, разом з Перлою ми полишили рідну домівку. Та бачу вона мене забула.**

**--- Я завжди пам’ятала свій рід. Але пройшло так багато часу, обличчя і імена стерлися з моєї пам’яті. Пробач мені Фавсте. Я так рада тебе бачити, і знати що тепер в цьому жорстокому світі я не єдиний крілокс.**

**Перла підійшла до крилатого красеня і обійняла, поклавши голову на його могутні груди. Мандрівники оживились і теж наблизились до нового товариша вітаючи його, і знайомлячись. Аж раптом, новий потужний поштовх повернув їх до реалій, а вони були невтішними.**

**--- Фавсте, може ти нам поясниш що відбувається в Містерії. Останнього разу коли ми тут перебували. Все було відносно спокійно. Що привело до такої катастрофи?--- спитав Карол.**

**--- Ну, якщо ви вже тут були, то повинні знати з чого все почалось.**

**--- Так. Ная спробувала збільшити свої володіння, і цім призвела до знищення світу і власного народу.**

**--- Вірно. Довгий час, цариця і декілька її підданих перебували у вигляді примар. Вона за будь яку ціну намагалась все виправити. Одного разу до неї з’явився посланець Магри і запропонував угоду.**

**--- Це був Темхус?**

**--- Саме так.**

**--- І що то була за угода? Повне, беззаперечне служіння Магрі?**

**--- Ти вгадав. Темхус повернув Наї тіло і владу. Зі Старого Світу пригнав рабів на будівництво храму. Серед них опинився і я. Почалося будівництво. Та тут в Містерії проживали ще одні її мешканці, це морфіни. Вони не прийняли підданства Магри, і намагалися перешкодити планам Темхуса.**

**--- Такий маленький, і такий сміливий народ. --- прошепотів Карол.**

**Він згадав свою зустріч з морфінами і серце здавила туга.**

**--- Що зробили морфіни щоб захистити свій світ? --- вже в голос спитав чарівник.**

**--- Вони почали викрадати рабів і потай повертати до Старого Світу, через прохід в Чорному озері.**

**--- Ми пам’ятаємо цей прохід. Вірно, друзі.**

**--- Так, пам’ятаємо! --- погодились Теймур, Плато і Капер. Міла теж захитала головою.**

**--- Ну от, а Ная довідалась про це. Вона давно мала зуб на морфінів, а тут якраз нагода помститись. Заручившись підтримкою Темхуса, цариця об'явила їм війну до повного знищення. Морфіни ніколи не воювали, вони навіть зброю тримати не вміли. Єдиною їхньою перевагою, хоч і незначною, було те, що вони мали крила, і вміли швидко літати.**

**--- Зачекай, Фавсте. Чому ти розповідаєш про морфінів у минулому часі? --- відчувши недобре, спитав чарівник.**

**Крілокс похилив голову і потер обличчя долонями, наче намагався стерти з пам’яті страшні події.**

**--- Ная знайшла їхній сховок. Її воїни застали морфінів зненацька. Знищіти такі тендітні створіння не складало труднощів.**

**--- О, боги!--- сплеснула в долоні Мілена і гірко заридала.**

**Карол обійняв її за плечі і притис до себе.**

**--- Продовжуй. --- попрохав він крілокса. --- Адже це не останні події.**

**--- Не останні. --- погодився Фавст. --- Коли Ная знищіла морфінів, то вирішила зруйнувати і перехід до Старого Світу, щоб більше ніхто не зміг звідси втекти, та не знала як це зробити. Вона звернулась по допомогу до Темхуса, і той, вочевидь, погодився допомогти. Та ні цариця, ні Володар Світу мертвих не здогадувались, що той перехід є найголовнішою складовою Містерії, що саме завдяки йому він ще тримається купи. Темхус дав цариці якесь зілля і та вилила його в Чорне озеро. Перехід закрився, а Містерія здригнулась від страшного вибуху. Запанував хаос. Руйнувалось все що було збудовано. Гинули мешканці цього світу і раби яких прислав Темхус. Я врятувався лише завдяки своїм крилам. Майже добу мені довелося провести в повітрі, бо на землі на мене чикала погибель. Я майже втрачав від утоми свідомість. Несподівано поряд зі мною, замерехтів прозорими крильцями молодий морфін. Він був тяжко поранений, та все ж найшов в собі сили долетіти до мене. Він вказав мені безпечне місце, де я міг би перечекати це страхіття. Взявши його на руки, я полетів туди. Це був крихітний уламок планети, та він знаходився осторонь від повітряного потоку в якому ви щойно були, і йому не загрожувала руйнація.**

**--- Цей уламок і досі існує?**

**--- Так. Вам краще, разом зі мною, негайно, відправитись туди. Бо тут не дуже безпечно.**

**Мандрівники погодились без сперечань. Перла і Фавст допомогли їм відірватись від тверді, бо вона міцно тримала їх на своїй поверхні не даючи змоги самостійно злетіти. Подорож зайняла небагато часу. Уламок справді був не дуже великим, та на ньому все ж збереглись залишки рослинності. Між грудою каміння зіяла печера, до неї і повів своїх гостей Фавст. Він засвітив світильника. Печера була непогано обжитою. Тут було кілька лежаків, бочки з водою і корзини з харчами.**

**--- Це все, ти зробив?--- спитала у крілокса Хета.**

**Той заперечно покрутив головою.**

**--- Це один із сховів морфінів.**

**--- Зрозуміло. А той поранений, де він? --- з надією в голосі спитав Карол.**

**--- Він невдовзі помер. Та перед тим як піти в інший світ, морфін приклав свої руки до моїх скронь і я побачив майбутнє. Я не випадково опинився поряд, я чекав на вас. Я навіть знаю навіщо ви прибули.**

**--- Ти зможеш нам допомогти?**

**--- Зможу. Та ви повинні мені дещо пообіцяти…**

**--- Забрати тебе з собою? --- перервав промову крілокса, Плато.**

**--- Я знаю, що ви і так мене не залишите. Мова про інше.**

**--- Про що саме?**

**--- Ходіть за мною, я дещо вам покажу.**

 **Фавст пішов в глиб печери, мандрівники за ним. Запаливши ще одного світильника крілокс освітив темний закуток. Там до кам’яної стіни були причеплені якісь шкіряні мішечки.**

**--- Що це? --- спитала Мілена, і не чикаючи відповіді доторкнулась до одного з них.**

**В середині щось ворухнулось. Дівчина зойкнула і відсмикнула руку. Фавст посміхнувся. Він теж обережно провів рукою по мішечку. В його погляді було стільки тепла і ніжності наче він пестив власну дитину.**

**--- Це майбутнє цього світу, і його потрібно зберегти.**

 **Карол здогадався, що мав на увазі крілокс.**

**--- Це кокони з майбутніми морфінами?**

**--- Вони скоро повинні з’явитися на світ. Тепер лише від нас залежить яким він буде, коли вони народяться. Саме про це я і хотів вас попрохати. Я допоможу вам відшукати книгу, а ви мені, зупинити катастрофу.**

**--- Ти знаєш як це зробити? --- поцікавився Карол.**

**--- Знаю. Та самому мені це не під силу. Треба відновити перехід.**

**--- Мій крилатий друже, навіть якби ми і не хотіли тобі допомогти, на все одно довелося б це зробити. Той прохід наш єдиний шлях вороття.**

**--- То з чого почнемо?--- запитав Теймур.**

**--- З книги. Її треба шукати в руїнах храму. --- відповів Фавст.**

**--- Там залишився ще хтось живий? --- поцікавився чарівник.**

**--- Не думаю, та можливо все. У всякому випадку потрібно бути напоготові. Тому жінки нехай залишаються тут.**

**--- Ще чого.--- стала в позу Хета.**

**--- Вас, пані, я не мав на увазі. --- пробубнів ніяковіючи крілокс.**

**--- Так то краще! – гордовито промовила острів’янка і першою вийшла з печери.**

**--- Будьте обачні. --- наблизившись до вугляра прошепотіла Тума і легенько чмокнула його у щоку.**

**Побачивши це, решта чоловіків заулюлюкали ввівши тим самим бідолашну дівчину у краску. Теймур теж зашарівся і хутко вийшов.**

**--- Ну годі вже вам. --- присоромив товаришів Карол.**

**Він теж обійняв і поцілував на прощання Мілу.**

**--- Будьте, тут розумницями. Ми швидко повернемось.**

**Мілена від хвилювання не змогла вимовити ні слова, лише кивнула у відповідь головою. Вийшовши на зовні Карол підійшов до Хети.**

**--- Я не скільки не применшую твої здібності, як воїна. Бо відчув їх на власній шкурі. Та все ж прошу тебе залишитись. Наших подруг потрібно охороняти. Ні Готарові ні Іверу я не можу цього доручити. В них мало досвіду. А решта мені потрібні.**

**Він з надією зазирнув їй в очі. Острів’янка важко зітхнула, але врешті погодилась зостатись.**

**Шлях до храму не забрав багато часу. Що було гарного в Містерії, то це те, що пішки майже не доводилось ходити. Лише перелітати з однієї брили на іншу. А з допомогою крилатого товариша і того простіше, лише тримайся один за одного. Та на всяк випадок зупинились подалі, щоб не виказати своєї присутності. Можливо охоронці цариці живі , та і її саму ніхто мертвою не бачив. Просувались повільно, уважно обстежуючи все навколо.**

**--- Яка грандіозна споруда! --- висловив своє захоплення Івер, коли мандрівники підійшли до самого храму.**

**--- Так, високо дертися. --- погодився з ним Теймур, але захоплення у його голосі не було.**

**--- Зовні, здається, охорони немає. Треба обійти навколо. Може десь знайдемо прохід. Звернувся до друзів Плато. Мандрівники, так само обережно, пішли далі. Дійсно, з іншого боку стіна була наполовину зруйнована. Це полегшувало справу. Фавст злетів угору і обережно зазирнув за мур. Всередині, як і на зовні панувала тиша. Він закріпив мотузку і кинув вниз. Один за одним мандрівники піднялись на стіну, а потім спустились у двір храму. Навколо валялись уламки стін і колон, деякі зовсім перекривали прохід.**

**--- Як можна в цьому хаосі відшукати маленьку книгу. --- здвигнув плечима Капер.**

**--- Треба постаратися. --- поплескав по спині брата, Плато.**

**--- Може скористаєшся перснем, Кароле. --- порадив чарівникові вугляр.**

**--- Спробую. --- погодився той.**

**Карол підняв руку і повільно почав обертатися. Прикраса зблиснула. Карол завмер.**

**--- Невже показує?--- зрадів, як і всі навколо, Івер.**

**Мандрівники рушили в тому напрямку. Та несподівано пролунав вибух. Земля під ногами здригнулася. З гори полетіли уламки стіни і храму. Лише дивом нікого не зачепило. Та прохід куди щойно направились мандрівники, завалило.**

**--- Ну що ти робитимеш! --- ляснув себе по стегну Капер.**

**--- Так, ситуація! --- підтримав болотника Теймур.**

**--- Треба дертися по цим валунам угору, храм завалений не до самого верху. Між дахом і уламками повинен бути проміжок. --- порадив друзям Плато.**

**--- Я полізу першим, і якщо це так, кину вам линву. --- визвався Готар.**

**--- Давай хлопче, поки знову не трусонуло.**

**Горянин спритно подерся в гору. Невдовзі пролунав його голос.**

**--- Прохід є, але не широкий. Капер, Плато і Фавст тут не пролізуть. Їм немає сенсу і підійматись.**

**--- Добре вони чекатимуть нас зовні. Кидай мотузку. --- крикнув у відповідь чарівник.**

**Прохід дійсно був вузьким. З великими зусиллями друзям все ж вдалось влізти в храм. Вони опинились в круглій залі. Стелю підтримували десять колон. Та жодної цілої не було. Всі вони покрились глибокими тріщинами і могли будь якої миті впасти. В стінах чотири арочних проходи, що вели в інші приміщення. Посередині глибокий колодязь викладений мармуром.**

**--- Яка дивина. --- ледь чутно промовив Івер. --- Навіщо посередині храму цей колодязь?**

**--- Пам’ятаєш в Нікелії в палаці Володаря теж був колодязь, і з нього виривалось полум’я. Це Темхус приготував апартаменти для своєї мамаші. Щось подібне будували і тут. Магра живиться мертвими душами поселених в безсмертні тіла. Їх скидають в подібні колодязі.**

**--- Який жах. – Івера аж перетрусило, коли він це уявив.**

**--- Рушаємо сюди. Перстень указує на цей прохід.--- промовив Карол, і першим рушив в глиб храму, інші слідом за ним. Попереду мандрівники побачили тьмяне світло. Майнула якась тінь. Друзі зачаїлись і приготували зброю. Десь здалеку чулось якесь бурмотіння. Намагаючись не видати жодного звуку вони рушили вперед. Світло ставало яскравішим і ось перед їхніми очима невелике приміщення з кількома палаючими світильниками, які стояли навколо невисокого олтаря. На тому олтарі горілиць лежала людина. Схоже то була жінка. Її довге, біляве волосся хвилями спадало на підлогу. Напівпрозорий одяг ледве прикривав її принади. Чоловіки завмерли. Жінка їх не помічала вона продовжувала щось бубоніти, мабуть це було якесь закляття, розібрати було важко. Вона підняла в гору руки, в них блиснуло лезо ножа. Карол зрозумів що вона хоче себе вбити.**

**--- Зупинись. – крикнув він, і кинувся до самогубці.**

**Та було пізно. Лезо по самісіньку рукоять ввійшло в груди бідолашної. Руки безвольно опали. Жінка була мертвою. Несподівано десь у гору пролунав моторошний сміх. Та цей сміх почув лише Карол. Він підвів очі і побачив її, ту саму жінку яка зараз лежала з ножем у грудях на олтарі.**

**--- Вітаю тебе, Кароле. Ти не впізнаєш мене?**

**--- Цариця Ная.**

**--- Добре коли тебе пам’ятають.**

**--- Навіщо ти вбила себе, адже ти здійснила найзаповітнішу свою мрію, отримала тіло.**

**--- Що користі з нього, якщо не сьогодні, то завтра тебе розчавить грудою каміння.**

**--- Але ж ти сама в цьому винна.**

**--- Ні. Це кляті морфіни. Це вони завжди на моєму шляху. Це через них я потерпіла поразку. Ненавиджу їх, і тебе ненавиджу. Я чекала тисячу років і ще почекаю, але все одно помщусь.**

**--- Ти віддала свою душу Магрі. Вона не залишить тебе на свободі.**

**Друзі з подивом дивились на Карола. І Теймур, і Івер знали, що він може розмовляти з духами і бачити невидимих істот, та все одно зі сторони це виглядало дивно. Карол не звертав уваги на товаришів і продовжував розмову.**

**--- Всіх хто погодився на угоду, після смерті забирають у Світ мертвих, де володарює Темхус.**

**--- Він мені цього не сказав. --- голос цариці був зляканим, вираз примарного обличчя теж.**

**--- Мені жаль вас, царице. Та я , вже нічим вам не зможу допомогти. Хіба що… Карол замовк наче над чимось розмірковуючи.**

**--- Що ти хотів сказати? Ти можеш мені чимось допомогти? Чого ти мовчиш! Відповідай!**

**--- Не знаю. Якби у мене було «Першоджерело» я б прочитав з нього закляття, і розірвав зв'язок з темними силами.**

**--- Я скажу тобі де книга, якщо ти поклянешся виконати свою обіцянку. --- в голосі Наї вже не було погроз, а лише благання.**

**--- Клянусь найдорожчим що в мене є. Та часу обмаль. Любої миті можуть заявитися**

 **посланці Темхуса за твоєю душею. Не зволікай.**

**--- Треба здвинути олтар. Під ним колодязь, на його дні знаходиться скриня, в ній «Першоджерело».**

**Нарешті Карол озирнувся на товаришів.**

**--- Допоможіть, хутчіш. Треба здвинути олтар.**

**Друзі кинулись допомагати. Якби тут були Плато і Капер справи б пішли краще, але і самотужки хлопцям вдалось здвинути брилу. Під нею дійсно був колодязь. Взявши одного зі світильників, чарівник поліз в низ. Мечем збив зі скрині замок і відкрив віко. В середині лежала книга. З першого погляду в ній не було нічого особливого. Звичайна шкіряна палітурка, навіть без золотого тиснення. Та все ж з відчуттям внутрішнього трепету взяв Карол до рук «Першоджерело», притис до грудей і швидко подерся на гору, де на нього з нетерпінням чекали друзі. Та найбільш нетерплячою була Ная. Не вспіла з колодязя визирнути Каролова голова, як цариця закричала йому в самісіньке вухо.**

**--- Швидше читай, я вже відчуваю їх наближення.**

**Карол зрозумів кого мала на увазі цариця. Він розкрив книгу. Обережно перегортаючи сторінку за сторінкою, знайшов потрібне заклинання. З його вуст полинули дивні, але прекрасні звуки. Вони наповнили все приміщення, відбиваючись і перекачуючись від стіни до стіни. Навколо привиду Наї засвітилось дивне срібне сяйво. Воно проникало все глибше наче очищувало заблукалу душу. Дві чорних тіні виникли нізвідки. Та пройти крізь те сяйво вони не могли. Нарешті Наїна душа розтанула у просторі. Тіні, як чорні ворони кружляли під стелею, вишукуючи свою жертву, але не знайшовши розтанули. Карол замовк. Навколо запанувала тиша. Теймур схилився над чарівником.**

**--- Ти поясниш, що тут відбувалось?**

**Та не встиг Карол відкрити рота, як знову здригнулась земля. Пролунав страшний гуркіт. Клуби пилу разом з ударною хвилею увірвались до приміщення. Згасли світильники.**

**--- Друзі, ви всі цілі? --- почувся голос Карола.**

**--- Я живий. Стою біля тебе. --- промовив десь поряд, вугляр.**

**--- Зі мною теж все добре. --- обізвався Івер.**

**--- Готаре, агов. --- не дочекавшись відповіді горянина погукав чарівник.**

**Поодаль почулась якась вовтузіння, потім сильний кашель.**

**--- Я теж у нормі, тільки пилу нахапався. Ледве не задавився.**

**Намацавши світильника Карол його запалив. І ледь не розреготався побачивши своїх друзів. Та вчасно збагнув що сам виглядає не краще. Всі вони були з голови до ніг у сірому пилу, як гранітні статуї. Тільки очі і вологі губи видавали в них живих людей.**

**--- Ну що, спробуємо вибратися. --- ховаючи за пазуху дорогоцінну книгу, сказав Карол.**

**--- Спробуємо.**

**Рушили до виходу. На їхнє щастя, стеля впала повністю, поховавши під собою страшний колодязь. На горі уламків сидів крілокс. Він чикав на них опустивши вниз мотузку.**

**--- Рухайтесь хутчіш поки знову не трусонуло. --- ще здалека закричав він їм.**

**Та хлопці і так поспішали як могли.**

**--- Я так за вас злякався. --- не приховував своєї радості Фавст, витягуючи на купу уламків Івера.**

**--- Та що з нами станеться? --- здвигнув той плечима. --- Ми ж посланці добра. Боги з нами.**

**--- Ну ось. Одну справу зроблено. --- відійшовши на деяку відстань від вщерть зруйнованого храму, мовив Карол. --- Тепер треба дістатися до озера.**

**--- Це в той бік. --- показав рукою крілокс.**

**--- Треба поквапитись. Поки хоч щось тут вціліло.**

 **Озеро справді виправдовувало свою назву. Водойма була чорна, і не рухома, наче заповнена не водою а дьогтем. Плато нагнувся, щоб долонею зачерпнути води, та Карол вчасно його зупинив.**

**--- Ная вилила в цю воду, Темхусове зілля, а ти туди руку суєш.**

**--- Вибач, я не подумав.**

**--- Не вибачайся, а дякуй. Ти ж не мою руку туди пхав.**

**Карол присів на камінь і замислився. Товариші йому не заважали. Потім чарівник пройшовся берегом , наче щось шукаючи. Він підняв невеликого каменя, розміром з кулак, покрутив у ручі, і відкинув. Підібрав інший, набагато більший і важчий. Він ретельно роздивився його з усіх боків. Він був майже ідеально круглої форми. Нарешті чарівник звернувся до друзів.**

**--- Плато, ти зможеш цім каменем вцілити у саму середину озера?**

**Болтник підійшов, зважив каменя у руці.**

**--- Такого, я і на інший берег можу перекинути.**

**--- Мені не потрібно на інший берег, потрібно точно на середину.**

**--- Я спробую.**

**--- Буде лише одна спроба.**

**Здоровань знизав плечима.**

**--- Якщо це так важливо, це можу зробити я. --- обізвався Фавст.**

**--- Пробач друже. Я забув про твої крила. Втрапити якраз в середину дуже важливо.**

**--- Це ж чому? Що ти вигадав?---- поцікавився вугляр.**

**--- Мені на думку прийшло лише одне. Коли ми перетинаємо кордон між світами, то використовуємо або вже діючий прохід, або створюємо такий за допомогою сфери переміщення і закляття.**

**--- Але ж у нас немає сфери.**

**--- Оцей камінь нам її замінить. Я заставлю з допомогою нехитрих чар його засяяти.**

**--- Ну якщо це єдине що ми зможемо, то давай спробуємо.**

**--- Фавсте, візьми камінь в руки. Коли він почне сяяти лети на середину, але одразу не кидай, дочекайся коли я махну рукою. Тоді пускай і зразу відлітай.**

**Крілокс кивнув головою.**

**--- І не забудь, в нас одна, лише одна спроба.**

**--- Не хвилюйся я все зрозумів. Починай.**

**Фавст не підвів. Коли камін засвітився теплим, жовтим світлом, він злетів над озером і зупинився в очікуванні, лише час від часу змахував великими крилами. Чарівник шепотів закляття, і ось він махнув рукою, камін упав у воду. Його сяйво поступово зникло в глибині, а вода навіть не сколихнулась. Карол в розпачі сів на березі , обхопив голову руками і втупив свій погляд в нерухому гладь озера. Повільно перед його очима пропливла дерев’яна тріска. Спочатку чарівник не звернув на неї уваги. Та за мить вскочив на ноги і пішов за нею навздогін. Переслідуючи тріску він обійшов Чорне озеро навколо, а вона пливла все швидше і швидше.**

**--- Друзі мої, озеро зрушило, вода почала обертатися. Це означає що скоро повинен утворитися вир.**

**--- То значить у нас все вийшло. --- аж підскочив від радості Івер.**

**--- Треба трохи почекати.**

**Вода рухалась все швидше. В центрі озера утворилась воронка, вона засмоктувала в своє чорне нутро все що потрапляло у воду. Мандрівники не відривали від неї погляду. І ось стовп світла вирвався з неї і врізався у похмуре криваво – червоне небо, пробивши в ньому світлу пляму. Пляма збільшувалась на очах, осяюючи все навколо теплим, золотавим світлом. Невідома, могутня сила повертала Містерію в первісний стан. Розрізнені уламки злились в одне ціле. Зазеленіли трави, розквітли квіти. Звідкись з глибин землі, пробила собі шлях прозора, чиста вода, задзюркотіла веселими джерелами, і наповнила цей оновлений світ свіжістю і прохолодою.**

**--- Яка краса! Такого я не бачив, коли ми тут були вперше. --- у захваті видихнув з себе Теймур.**

**Карол відчув на собі по сторонній погляд, обернувся на нього, і побачив королеву Наю. Вона дивилась на нього з вдячністю, і посміхалась. Її образ був пронизаний срібним сяйвом.**

**--- Це мій світ. Ти повернув його мені. Дякую тобі, чарівнику.**

**--- Прошу. --- відповів їй Карол і теж посміхнувся.**

**Чоловіки відшукали печеру, де залишили своїх подруг. Хета чикала їх на зовні. В неї був такий схвильований і загадковий вигляд. Що чоловіків розібрала цікавість, що могло такого статися, щоб ця жіночка так змінилася. Одного відновлення Містерії було тут замало. Хета поманила їх в середину. Перла сиділа на лежаку і тримала в руках малесенький згорток. Посміхаючись вона простягла його Фавсту. Це був новонароджений морфін. Маля мружилось від світла кліпаючи оченятами і смішно кривлялось. За спиною в нього виблискували ще не розправлені, прозорі крильця. Морфін простяг вперед тоненькі рученята і вчепився ними у палиць, що йому простяг крілокс. Крильця за його спиною затріпотіли і розгорнулись. Маленька істота наче метелик спурхнула з Фавстової руки і закружляла по печері. Морфін облетів всіх присутніх, наче знайомлячись і опустився на коліна до Перли.**

**--- Здається він признає в тобі свою матусю. --- з ніжністю промовив крілокс.**

**--- Це чудово, що з відродженням Містерії, народилося і нове створіння. Цей світ не буде пусткою, це народилася його нова історія. --- сказав Карол. ---- Та нам потрібно повертатись. Бахтар нас не чикатиме, він вже скоро буде у цілі, його треба випередити.**

**--- Я лишаюсь тут. --- несподівано для всіх, висловилась Перла.**

 **Кілько пар очей дивились на неї в очікуванні пояснення.**

**--- Скоро на світ з’являться інші малюки, за ними потрібно комусь наглядати.**

**--- Перло, морфіни з самого народження можуть про себе подбати. Поглянь на цього. Карол ткнув пальцем у дитинча. Від народження малого на пройшло і кількох годин, а він сидячи на корзині уплітав за обидві щоки якийсь овоч.**

**--- Є ще дещо. Я багато років шукала місця, яке могла б назвати своєю домівкою, і здається нарешті знайшла. Я не хочу полишати цей світ, бо відчуваю з ним якесь єднання. Дякую вам, друзі мої, що привели мене сюди.**

**--- Ти не можеш так зі мною вчинити. --- обізвалась Хета. --- Ти моя подруга, мій синій птах.**

**--- Не будь егоїсткою. Все що про нас говорять, лише казка. Я не казкова істота, а справжня зі своїми почуттями і вадами. Я хочу жити власним життям, і обираю Містерію.**

**Слова Перли ні в кого не визвали заперечень. Хета обняла на прощання подругу:**

**--- Бажаю тобі щастя в твоєму новому домі.**

**--- Дякую.**

**--- Я теж залишаюсь. --- подав голос Фавст.**

**--- А я, чомусь в цьому і не сумнівався. --- посміхнувся Плато. --- Доля не даремно звела вас. Ви істоти одного племені і світу. Можливо останні в системі Алагір, і єдині продовжувачі свого роду. Будьте щасливі.**

**Мандрівники тепло попрощались з крілоксами і вирушили в зворотній путь. Вдало подолавши перехід вони опинились там, звідки і почався їхній шлях до Містерії, і одразу потрапили в обійми капітана Пека.**

**--- Який я радий вас бачити! Де ви вештались цілий тиждень?**

**--- Що ти говориш, капітане, ми пробули в мандрівці лише кілька годин. --- здивувався почутому, Капер.**

**--- Він каже правду. Просто час в нашому світі плине по іншому ніж в інших. Одних він опереджає, від інших відстає. Я це знаю, тому і поспішав. --- пояснив друзям Карол.**

**--- Що зараз відбувається на острові? --- поцікавилась Хета.**

**--- О! Тут багато що змінилось. --- почав свою розповідь «морський вовк».--- Аммана потроху звільнює бранців. Декого з них я взяв до себе матросом. Е такі що не бажають полишати острів. Вони знайшли собі тут пару, а на великій землі їм нема чого робити.**

**--- Вони вибрали нового ватажка?**

**--- Поки ще ні, всім керує Аммана. Та невдовзі це станеться, бо Богиня Краси повернеться у свою «обитель». Богам не місце серед смертних.**

**--- А, ви що робитимете далі? --- спитав у Карола Пек.**

**--- Нам треба повертатись на материк. Ти перевезеш нас до берегів Елінського моря?**

**--- Звісно! Тільки скажи коли. --- одразу погодився «морський вовк».**

**--- Твоє старе корито, туди, не дійде. --- висказала свою думку Хета. --- Воно розвалиться при першому штормі.**

**--- Звісно, посудина стара і їй потрібен капітальний ремонт. Але кілька штормів вона ще переживе. --- заперечив капітан.**

 **--- Все одно, вирушати на ній небезпечно!**

 **--- І що ж нам робити? --- спитав Карол. --- Ремонт займе багато часу, а у нас його немає.**

**--- Попливемо на «Лагурі». Приймеш цей корабель під своє командування, Пек?--- спитала Хета.**

**Капітан розгублено мовчав.**

**--- Послухай, «Зірка трьох морів» гарне судно. Ти зріднився з ним душею і тілом. Але у кожного свій вік. «Зірка» свій віджив. Відпусти його. Воно ще, звісно послужить, тут, на острові. Але в далеке плавання іти на твоєму кораблі неможна.**

**--- Ти права. --- погодився з острів’янкою старий моряк. --- Я згоден бути капітаном на «Лагурі».**

**--- Тоді в дорогу, друзі!**

 **Елінське море зустріло «Лагуру» попутним бризом. Корабель, здавалося не плив, а летів над хвилями, наче птах, підставивши вітру всі свої вітрила. Підчас триденного переходу від острова до берегів материка ніяких несподіванок не було. Мандрівники вперше просто відпочивали. Пек підібрав гарну команду, і допомога інших не знадобилася, лише Теймур постійно путався у капітана під ногами, і доставав питаннями. Та Пек не сердився, а терпляче все пояснював. Йому подобалась така вуглярева настирність.**

 **Плато стояв на кормі, і дивився як за в слід кораблеві піняться хвилі. До нього підійшов Капер.**

**--- Що з тобою? Невже і твоє серце поранили Боги кохання, братику? Я бачу як ти поглядаєш на Хету.**

**--- Тобі здається.**

**--- Ні. Я занадто добре тебе знаю. Не соромся своїх почуттів, ми не діти. Це повинно було статись з тобою, як і з будь ким іншим. Людина не повинна бути самотньою. Он навіть наш чарівник жениться, хоча йому, по законам магів неможна.**

**--- Вона на мене навіть уваги не звертає. --- сумно сказав Плато.**

**--- Зверне! Обов’язково зверне! Ти тільки руки не опускай передчасно. --- підбадьорюючи плеснув брата по спині Капер.**

**--- Земля! Бачу землю! --- закричав хтось з матросів.**

**Всі пасажири зібрались на палубі. До них приєднався і капітан.**

**--- Ну от, скоро будемо прощатися. --- вдивляючись у далекий суходіл, наче сам до себе, сказав Пек.**

**--- Не сумуй, ми ще зустрінемось. Ти обіцяв навчити мене морській справі. --- Теймур злегка штовхнув капітана плечем.**

**--- Я чикатиму на вас в Туламі. --- пообіцяв старий моряк. --- А ти, Хета, підеш з ними, чи залишишся на «Лагурі».**

**--- Як що мене візьмуть, то піду.**

**--- Ми не відмовимось від допомоги такого вправного воїна. Але ж ти сама бачила, мандрувати з нами не дуже безпечно. --- відповів їй Карол.**

**--- Мені не призвичаюватись до небезпеки і труднощів.**

**--- Орнагул сказав колись: « Якщо хтось хоче іти з вами в далеку і небезпечну мандрівку, значить він потрібен в цій подорожі.»**

**«Лагура» увійшла в найбільший порт, на всьому Елінійському узбережжі. Не вспіли друзі зійти на берег, як їх з усіх боків оточив різнобарвний натовп. Хтось пропонував кімнати для відпочинку, хтось свій нехитрий крам, а дехто прийшов просто подивитись на новоприбулих. Карол навмання вибрав з натовпу людину і попрохав , провести його і своїх друзів туди де формувалися каравани. Чоловік погодився, але за невелику платню. Чарівник не сперечався. Провідник відвів їх на інший кінець причалу, там на майдані збиралися мандрівники і купці шукаючи для себе попутчиків. Карол швидко знайшов караванника, який збирався вести караван у потрібному для мандрівників напрямку.**

**--- Шановний, чи не візьмете ви нас під совою опіку. --- спитав чарівник у вже не молодого,але досить жвавого провідника.**

**--- Чому ж не взяти, це вам коштуватиме, п’ять срібників за душу. Та зайвих тварин в мене немає. --- відповів караванник.**

**Мандрівники заплатили, і пішли шукати коней. Вони обійшли весь ринок, та як на лихо нічого для себе не знайшли. Лише один торговиць запропонував двох віслюків, та і ті були не найкращі зі свого роду. Діяти було нічого, купили, що змогли. У всякому разі, хоч жінки будуть їхати по черзі. Та навряд що ці тварини зайдуть дуже далеко. На світанку караван вирушив у путь. Пустеля починалася майже одразу, як тільки вийшли за місто. Перший день пройшов спокійно. Каролів перстень вказував, що вони йдуть у потрібному напрямку. Віслюки витримували подорож, навіть краще, чим мандрівники сподівались. Настала ніч. Караван заснув. Лише вартові уважно вдивлялись у морок пустелі, та зрідка перегукувались, щоб не заснути на ватрі. Карол як і всі його друзі, спокійно відпочивав, поки не відчув що його хтось штовхає під бік. Це була Мілена.**

**--- Кароле, коханий прокинься.**

**--- А, що? --- не відразу зрозумів що від нього хочуть, чарівник.**

**--- Милий, ти чуєш…**

**--- Що?**

**--- Дитина плаче. Вже давно, і її ніяк не можуть заспокоїти. Пішли туди, може ти зможеш чим допомогти.**

**Карол погодився. Вони, у двох, пішли вздовж сплячого каравану. Плач долинав з шатра, що стояв попереду.**

**--- Стій, куди розігналися? --- перегородив молодій парі дорогу вартовий.**

**--- Ми почули плач дитини, і подумали що вона можливо хвора. --- відповів стражу Карол. --- А я вмію зцілювати людей. От і вирішив спитати, чи не потрібна моя допомога.**

**Вартовий вислухав чарівника, і сказав:**

**--- Цей малий, спадкоємиць князя Тамана, сина царя Елініі. Він плаче вже п’яту ніч, придворні лікарі не можуть нічим зарадити. В день дитина спокійна, але як тільки зайде сонце, з ним ось таке робиться. Ви почекайте тут, а я, про вас доповім.**

**Воїн побіг до шатра, і невдовзі повернувся, а з ним якийсь чоловік. Незнайомець привітався, і спитав у Карола:**

**--- Ти дійсно лікар?**

**--- Не зовсім. Я володію Білою Магією. Мій учитель Орнагул з Махтерії. Мені, звісно, ще далеко до його вміння, але дещо я все ж таки вмію.**

**--- Добре, пішли зі мною. Мене звуть Майтан, я придворний цілитель. Принц ще зовсім маленький, йому лише три роки. Я не можу зрозуміти, що з ним. На вигляд він цілком здоровий, але весь час кричить від болю, та не може пояснити, де саме у нього болить.**

**Карол уважно слухав Майтана, і робив для себе висновки. Він одразу зрозумів, що тут щось відьомське. Лікар відкинув полог, і запросив Карола і Мілену у середину. Малий лежав на пухових подушках, і аж корчився від болю. Поряд сиділи його батько і мати. Обоє змучені безсонням, і стражданнями власної дитини. Князь повернув до прибулих голову. В його погляді була повна безнадія, він вже не вірив, що їм може хтось допомогти, а особливо ці молоді люди, у яких ще немає і власного досвіду життя.**

**--- Хто ви такі? --- спитав Таман.**

**Чарівник і його супутниця представились. Князь поманив Карола рукою, і звільнив для нього місце біля сина.**

**--- Якщо ти його вилікуєш, осиплю золотом. Якщо ні, уб’ю. --- спокійно, без будь яких емоцій сказав правитель.**

**Молодий чоловік опустився навколішки, і поклав руку хлопчикові на лоба. Шкіра у дитини була волога від поту, і холодна. Карола кинуло в дрож, наче біль дитини передався йому самому. Він відчував що щось лихе висотує з цього крихітного тільця життя, а коли він доторкнувся, до дитини, то те саме почало відбуватися і з ним. Чарівник почав шепотіти заклинання захисту від темних сил. Кожне слово давалося з великим зусиллям, наче чиїсь сильні руки стискали йому горло. Та Карол не здавався, і продовжував читати. Вгорі під зводом шатра почувся нелюдський стогін, приміщенням пролетів шквал вітру, піднімаючи в повітря покривала і дрібні речі. Присутні перелякано принишкли притиснувшись до підлоги. Карол прикрив своїм тілом малого, те саме зробили князь і княгиня. Всі в трьох вони побачили, як на грудях у принца застрибав і розколовся надвоє медальйон. Все одразу стихло. Чарівник зняв з шиї малого прикрасу. Дитина виснажена болем заснула мирним, спокійним сном.**

**--- Звідки, ця річ, у вашого сина? --- спитав Карол у князя Тамана.**

**--- Я не знаю, напевне, але здається малий знайшов цей медальйон. Він йому сподобався, а я не заперечував. На вигляд звичайна прикраса.**

**--- Ця прикраса, і була джерелом його страждань. --- пояснив Карол. --- Якби він ще трохи її поносив, вже ніхто не зміг би його врятувати.**

 **Знадвору почулися крики стражників.**

**--- Виясніть що там відбувається! --- наказав князь.**

**До шатра зайшов охоронець.**

**--- Ваша Високість, якісь темні постаті, відійшли від вашого шатра, і побігли в пустелю, ми хотіли їх зупинити, та мечі і стріли не завдали їм ніякої шкоди, то виявились примари.**

**--- Це відступили темні сили, що намагалися заволодіти принцом. --- пояснив чарівник. --- Хтось норовить зашкодити вашій родині.**

**--- У можновладців завжди є вороги, та я і подумати не міг, що вони захочуть нашкодити моєму синові. --- зітхнув Таман.**

**--- Наступного разу, добираючи прикраси, будьте пильнішими.**

**--- Я вже це зрозумів, Кароле. А тепер кажи свою ціну, за порятунок принца. Я тримаю своє слово!**

**--- Мені не потрібна нагорода. Як колись сказав один мій знайомий, я відчуваю потребу допомагати тим хто цього потрібує.**

**--- Тоді залишайся моїм гостем. Підемо через пустелю разом.**

**--- Щиро дякую за гостинність, та я іду спільно з друзями.**

**--- То нехай і вони до нас приєднуються!**

**--- Добре, в ранці ми підійдемо. --- пообіцяв Карол.**

**Коли він разом з Міленою повернулись до товаришів, ті не вже не спали.**

**--- Де вас носило? --- сердито запитав Плато. --- Ми хвилювалися за вас. Могли і попередити, що кудись ідете.**

**--- Вибачте, не здогадалися. Думали що повернемось швидко.**

**--- Що то був за ґвалт, там, попереду?--- поцікавився вугляр.**

**--- Темні сили намагалися вбити сина князя Тамана.**

**--- Ну а ти, мій друже, як завжди, став їм на перешкоді! --- в’їдливо прокоментував подію Капер.**

**--- Ти вгадав. --- не образився на нього чарівник. Після того як знайшли Мілену, він став спокійним, і привітним. Здавалось, що навіть пошуки скіпетра перестали для Карола бути проблемою. --- До речі, князь запрошує нас в гості, і пропонує разом продовжити мандрівку.**

**--- Я гадаю в нього знайдеться кілька зайвих коней. -- висловився Івер. --- Мені набридло іти пішки, та ще й тягти на собі клунки.**

**В ранці, як і обіцяв Карол, мандрівники приєднались до світи князя. Таман радо зустрів гостей. Побачивши що вони подорожують лише з двома віслюками, запропонував чоловікам коней, а жінкам приєднатись до його дружини яка їхала разом з сином на гарбі. Міла і Тума з радістю погодились, хоч як вони не намагались триматися та все ж ця подорож вимучила їх. А от Хета від такої пропозиції відмовилась і попрохала для себе коня. Князь здивувався такій поведінці, але як гостинний господар не відмовив цій дивно вбраній жінці в проханні, і острів’янці теж привели коня. За кілька днів караван благополучно дістався оази. Тут планувалось поповнити запаси питної води, а у місцевих жителів закупити провізії, на останок шляху. Та в оазі, подорожуючих, чикала неприємна звістка. З розповіді її мешканців, вони дізналися, що провізії у них майже немає, бо до оази внадились пустельні розбійники. Кожного місяця вини з’являються в поселенні і забирають всі запаси. Поселяни постійно терплять голод.**

**--- Нічого не поробиш. --- знизав плечима караванник. --- доведеться задовольнятися лише водою. Харчи будемо економити.**

**--- Бачу на обрії куряву! --- закричав охоронець.**

**--- Це розбійники! Це знову вони! --- забідкались мешканці оази. --- Вони не дадуть нам спокою, поки не обберуть до нитки.**

**--- Охорона, до зброї! --- наказав князь, і сам витяг меча. --- Я не дозволю купці грабіжників знущатись з моїх підданих.**

**--- Друзі, я гадаю ми теж не будемо у стороні? --- с посмішкою звернувся до товаришів Теймур.**

**--- Звісно, не будемо! --- підтакнув йому Івер, і теж приготував меча. Всі чоловіків з каравану, які могли тримати в руках зброю стали на оборону оази і її мешканців. Хета стала в ряд з ними. Плато не міг відірвати погляду від цієї сильної і вродливої жінки. Він намагався триматись поряд, острів’янка це помічала, але не подавала знаку. Головорізи наближалися, їх було багато, але й захисників не менше, та і позиція у них була вигіднішою. Нападники думали заволодіти оазою з наскоку. Та не так вийшло як гадалось. Задзвеніли мечі, розітнули повітря гострі стріли, заіржали вставши на диби коні. В одну мить все змішалось. Хета і Плато бились пліч о пліч, допомагаючи одне одному в бою. Відкілясь з боку налетів розбійник, на здоровенному коні. Хетин кінь, не витримавши шаленого напору, не встояв на ногах і впав придавивши дівчину. Болотник і миті не вагався, одним ударом вибив бандита з сідла. Тим самим давши можливість острів’янці підвестись. Але замісто подяки, вона лише кивнула йому головою, і знову ринулась в бій. Вона билась так невтомно, з такою злістю, наче хотіла вилити на розбійників свою образу на весь чоловічій рід. Та і інші захисники від неї не відставали. Бій був запеклий, проте недовгий. Нападники відступили. В оазі святкували перемогу. Та радість, була не довгою. Знову, на обрії курява застелили небо. Розбійники повернулись набагато численнішими. Всі зрозуміли, що цього бою не виграти.**

**--- Ми не повинні здаватися! Нам є що захищати! --- перекрикуючи тупіт сотні коней і брязкіт ворожої зброї, закричав князь, і пішов на зустріч ворогам. Та Карол перегородив йому дорогу.**

**--- Стійте. Досить кровопролиття. Я сам спробую їх зупинити.**

**Чарівник став на границі оази і простяг в бік пустелі руки. Слова заклинання з хрипом виривались з його горла. Він розумів що діяти повинен обережно, щоб нікому не зашкодити, а лише зупинити. Чари швидко почали діяти, і небо затягли важкі, чорні хмари. Сині блискавиці вдарили в пісок перед строєм нападників. Їхні коні шарахнулися врізнобіч турляючи і топчучи одна одну. Піднявся шалений буревій, здійнявши в повітря силу – силенну піску. Курява засипала очі нападникам, не давала їм дихати, і ті злякані і принижені, рятуючи свої нікчемні життя, зникли в пустелі. Карол ще деякий час дивився їм в слід. Підійшла Мілена, ніжно обняла його за плечі притулившись обличчям до спини, і тихо промовила:**

 **--- Вони вже не повернуться, Кароле. Те що ти зробив було страшно.**

**--- Ти не повинна мене боятися. Я ніколи тебе не скривджу. --- обернувся до коханої чарівник.**

**--- Я знаю. Ти врятував людям життя, але подивись на них, вони також злякані.**

**Карол глянув на мовчазний натовп. Він розумів, що повинен щось сказати, та не міг підібрати слова. Його виручив Теймур, у нього завжди був підвішений язик.**

**--- Друзі, не бійтесь нашого чарівника, він білий маг. І якщо своїми діями вас трохи спантеличив, я приношу за нього вибачення. Іншого виходу не було.**

**Люди загомоніли, а потім майже всі разом кинулись до чарівника, дякувати за порятунок. Тепер злякався Карол, що вони його у пориві радості, затопчуть. Та все обійшлось, бо охорона князя їх призупинила, розчищаючи шлях своєму володарю.**

**--- Я вражений твоїми здібностями. Ти вдруге допоміг мені і моїм підданим. Я хочу запропонувати тобі, поселитись в моєму палаці. Ти матимеш все що зажадаєш, ну а вразі потреби, ми проситимемо у тебе допомоги.**

**--- Дякую за пропозицію, і за довіру. Та ми не просто мандрівники. У нас своя місія, і нам треба виконати її до кінця.**

**--- Дуже шкода, що ви не залишитесь з нами. Все ж, бажаю вам успіху.**

**Ще деякий час провели Карол зі своїми друзями в каравані, але одного дня, чарівний перстень вказав інший напрямок. Чарівник сказав про це своїм друзям. Гуртом вони пішли попрощатися з князем Таманом і його дружиною Мріамою. Тут був присутній і лікар Майтан. Коли він почув в якому напрямку збираються іти молоді люди, він зблід, а очі злякано забігали.**

**--- Вам не можна іти туди! Це небезпечний шлях! --- замахав він руками.**

**--- Про що ти кажеш, Майтане, поясни?--- поцікавився Таман.**

**--- В тому напрямку страшна небезпека!**

**--- Ми не шукаємо легкого шляху. --- посміхнувся до лікаря, чарівник. --- Та як що ти нам поясниш в чому саме криється небезпека, ми будемо напоготові.**

**--- Сам я, не був в тих місцях. Розповім лише те, що чув від інших. Колись давно там, серед червоних пісків, процвітало місто Геная. Рівних йому, за добробутом і багатствами, мабуть не було в нашому світі. Та сталось якесь лихо, і водночас, те місто перетворилось на руїни. Там запанувало зло. Той хто потрапляв за його стіни, вже ніколи не повертався. А в ночі із за міського муру, чути стогін і нелюдські крики і виття. Здалеку, Генаю не видно, та сама пустеля намагається попередити мандрівників про небезпеку, заставляючи повернути назад. Так що будьте обачні.**

**--- Кароле, ти впевнений, що нам потрібно іти саме в цьому напрямку? --- вислухавши розповідь лікаря, спитав тремтячим голосом Івер.**

**--- Не бійся, друже. Разом ми здолаємо будь яку небезпеку. --- ляснув хлопця по спині Плато.**

**--- Я не боюсь. Я за інших хвилююся, ось за Мілену і Туму.**

**--- А ти, за них не хвилюйся. За них є кому хвилюватися. --- розплився в білозубій посмішці Теймур, і обнявши рукою горянку, притис до себе. Тума зашарілася але вириватися не стала.**

**--- Ну якщо після цієї розповіді, ви не передумали іти. То хай вам щастить. --- висказав своє побажання Таман. --- Коней на яких ви їхали я вам дарую, і ще двох для ваших милих супутниць. Також вам дадуть води і провізії, якщо ви в них потрібуєте. Це найменше чим я можу вам віддячити, за порятунок мого сина, і все інше…**

 **Караван пішов далі до столиці Елініі, а мандрівники напрямком, що їм показував чарівний перстень. Далі і далі заглиблювались друзі в пустелю. Піски дійсно почали змінювати свій колір з жовтого на жовто-червоний, а потім і на червоний.**

**--- Яке зловісне видовище. --- промовив Івер роззираючись навкруги.**

**--- Про що ти говориш? --- спитав його Готар.**

**--- Хіба пісок може бути червоним?**

**--- Якщо гори можуть бути червоними, напевно може і пісок.**

**--- Горянин каже правду. Пісок утворюється від руйнації різних порід ґрунту, тому може бути і білим, і чорним, і красним. --- підтвердив слова горянина, Карол.**

**--- Чорний! Скажеш же таке! --- хмикнув Івер, та більше сперечатися не став.**

**Несподівано кінь Плато, провалився у невидиму під піском яму. Болотник перелетів через голову коня, і гепнувся з усього розмаху .**

**--- Ох – ох – ох… --- застогнав він, поволі перевертаючись на спину. Пісок під ним заворушився, і щось довге і мохнате обвилось йому навколо поясниці. Чоловік намагався його відірвати від себе, та дивне створіння стискалось все сильніше, намагаючись затягти велетня в глиб піску. Ще подібна істота вилізла біля коня, і обвивши тварину за шию, потягла вниз. Тварина заіржала, і почала вириватися, та її передні ноги, провалювалися глибше і глибше. Спочатку мандрівники розгубилися. З такими тварями вони ще не зустрічалися. Першим прийшов до тями Капер, він зіскочив з коня, і перерізав ножем, істоту що тягла коня, навпіл. Істота запищала, і сховала обидві половини в пісок. Плато теж витяг ножа, і звільнився самостійно. Але не вспів він підвестись, як ще кілька мохнатих щупалець вилізло на зовні, і напало одразу, на кількох мандрівників.**

**--- Треба швидше з відси вшиватися! --- закричав Теймур, перерізаючи наступну тварюку.**

**--- Це мабуть і є те попередження, про яке нам казав Майтан. --- не перестаючи розмахувати ножем підтакнув Плато. --- Чим більше їх ріжеш, тим більше їх стає. Ми не зможемо їх здолати.**

**--- Якщо не можемо здолати, то треба тікати. --- погодився з ним, брат.**

**--- Аааа… --- заверещала Тума.**

**Страховисько почало обвиватися навколо її ноги. Поряд опинилась Хета перерубавши потвору вона сіпнула горянчиного коня за вуздечку і потягла вперед, всі по слідували її прикладу. Проскакавши певну відстань, мандрівники призупинили коней, і поїхали вже повільніше. Напад не повторився.**

**--- Дивіться, там по переду якась будівля! --- вказав пальцем Готар.**

**--- Це і є місто Геная.--- пояснив Карол.**

**--- Подивимось з близька? --- запитав Теймур.**

**Чарівник глянув на перстень, прикраса сяяла яскравим світлом, вказуючи на руїни.**

**--- Поїхали глянемо. --- погодився Карол.**

**Чим ближче вони під’їжджали тим величнішими видавались ці похмурі руїни. Ніде жодного звуку, лише вітер завивав і жбурляв в обличчя пригоршні піску. Щось зловісне відчувалось за цими стінами. Каролові аж мороз пішов по за шкірою. Та перстень вперто показував на ворота.**

**--- Треба іти в середину. Шлях до скіпетра лежить через це місто. --- в голосі чарівника відчувалось хвилювання. --- Я не можу примусити вас слідувати за мною. Я не ображусь, якщо ви схочете почекати на мене тут, але я повинен пройти через це.**

**--- Кароле, ми разом і не через таке проходили. Чи й не дивина зруйноване місто! Я піду з тобою. --- подав руку другові Теймур.**

**--- Ми теж не полохливого десятку. --- виступили вперед брати – болотники.**

**--- І я піду. --- голосом, не терплячим заперечень, сказала Хета.**

**--- Ми всі підемо. --- висловилась за решту друзів Міла. --- І в радості і в біді, треба триматися разом.**

**--- Дякую. Дякую вам, друзі. --- з полегшенням зітхнув Карол.**

**--- Ну що, ідемо вже чи ні? --- нетерпляче тупцював ся на місті Івер.**

**Гурт сміливців рушив за стіни страшного міста. Пройшовши крізь браму, мандрівники опинились на майдані. Навіть зараз, не зважаючи на велику руйнацію, було помітно, на скільки це місто, в минулому, було багате і процвітаюче. Повсякчас, друзі помічали залишки позолоти і фресок, уламки ажурного різьблення і мармурових колон. Поки що, нічого надзвичайного, на їхньому шляху не зустрілось.**

**--- Може, це лише людська фантазія породила страхіття, що живе за цими стінами. --- Трохи осмілівши, спитав Готар.**

**--- Не хочу вас даремно лякати, але я всім тілом відчуваю небезпеку. Поки що, я не можу зрозуміти чого нам треба остерігатися, та вона реальна. --- відповів йому чарівник.**

**Друзі зупинили коней перед сходами, що вели до колись величного палацу. Зараз це була обшарпана, як і решта будинків, будівля. Хоча найменше з усіх піддалася руйнуванню. Мандрівники спішились, і піднялись сходами на гору. Хитались від вітру, і скрипіли зірвані з кількох петель двері, прикриваючи вхід до палацу. Плато ударом ноги розкрив їх настіж, і першим зайшов у середину, за ним інші. Покрівля палацу була цілою і всередині мало що змінилося. Друзів здивувало те, що палац не був розграбованим. Меблі стояли так як їх колись поставили власники. На стінах висіли полотна художників, та час стер те, що на них було зображено. На усьому лежав товстий пласт пилу.**

**--- Тут цілком можна жити. --- роздивляючись навколо, мовив Теймур.**

**--- Жити ми тут не будемо, а ось заночувати зможемо. --- відповів на те, Плато.**

**--- Краще піднятися на горішній поверх. Там нам буде безпечніше. --- порадив друзям чарівник.**

**На другому поверсі, було багато невеликих кімнат, вони слугували спальнями, для придворних. Мандрівники вибрали ту, що була ближче до сходів. Міла підійшла до комоду, і сіпнула шухляду, та замість того щоб відкритись, комод похилився і розпався.**

**--- Ой! --- дівчина ніяково озирнулась. ---- Я не хотіла!**

**--- Не вибачайся. Тут всі меблі такі, дивно що вони досі не порозпадалися. --- всміхнувся, Капер.**

**--- Зате ми зможемо розпалити ними комина. --- розламавши одну з дощок, що залишились від комоду, мовив Теймур.**

**--- А це гарна ідея. Вогонь нам дасть і тепло і світло. --- погодився з ним Капер.**

**--- Так світло нам потрібне, на дворі вже темніє. --- визирнув у віконний пройом чарівник.**

**--- Що ти там видивляєшся? --- спитав у нього Івер.**

**--- Нам весь час потрібно бути на сторожі. Я чергуватиму першим.**

**--- Добре, тільки спочатку повечеряємо. --- згодився з його рішенням Плато.**

**Невдовзі в комині затанцював свій веселий танок вогонь, поїдаючи старі палацові меблі. Мілена і Тума лаштували вечерю. Хета вийшла з кімнати, та коли стіл був накритий, повернулась. Вона була трохи замислена, за вечерею ні з ким на балакала. Навіть коли Плато простяг їй шматок хліба, не одразу зреагувала.**

**--- Хето, візьми окраєць! --- голосніше ніж потрібно, окликнув її болотник.**

**--- Що?**

**--- Хліб візьми. Про що ти замислилась?**

**--- Можливо це здасться вам не важливим, але я зазирнула до кількох кімнат.**

 **--- Що с того?**

**--- Ніде немає дзеркал. І в цій кімнаті теж. Погляньте, над тим місцем де був комод, висить лише порожня рамка. Все кругом ціле, меблі, картини, навіть залишки килимів і посуд. Але немає жодного дзеркала.**

**--- Ну то й що! Он у Карола щит як дзеркало. Я завжди перед ним причепурююсь. --- знизала плечима Мілена.**

**--- І я. --- піддакнула подрузі Тума.**

**Острів’янка сумо всміхнулася. Вона трохи заздрила цім дівчатам. Тума і Мілена не мало пережили за свої ще зовсім не довгі життя, але не розгубили, ні юнацького оптимізму, ні віри в щастя і людську доброту. Саме завдячуючи цій, їхній вірі вона змогла переступити через свої образи, і знову вийти у великий світ, покинувши острів. Поки що вона про це не жалкує. Хета піднялась і взяла до рук щит, що подарував Володар Нікелії. Покрутила його в руках, прочитала дивний напис, і поклала на місце.**

**--- Не знаю, що саме, але це не даремно. --- знову почала Хета розмірковувати. --- Кому було потрібно їх знищувати?**

**--- Може їх покрали дзеркальні злодії! --- висказав своє припущення Івер.**

**Теймур аж пирснув зі сміху, і трохи не вдавився.**

**--- Ти обережніше з припущеннями. --- відкашлявшись засміявся вугляр.**

**--- Їх не покрали, а розбили. --- не звернувши увагу на Теймурів сарказм, сказала острів’янка. --- Ось погляньте.**

**Жінка нахилилась, розгорнула пил і набрала пригоршню дрібних скалок. Це дійсно були рештки дзеркала.**

**--- Дивно, що ж тут сталося? --- спитав сам у себе, Плато.**

**--- Тихо! Чуєте? --- перебив болотника чарівник, і обережно визирнув за вікно.**

**Ніч була така темна, хоч око вийми. Та Карол добре чув якесь шарудіння, наче хтось човгав ногами по дорозі. Він підійшов до комину, всунув у вогонь ніжку від стільця, почекав поки та розгориться, і як факел виставив у вікно. Факел випав у нього з рук, а Карол блідий як смерть притисся спиною до стіни. Не маючи сили вимовити ні слова. Від такого його вигляду, у мандрівників теж від страху перехопило подих.**

**--- Що ти там побачив? --- спитав пошепки Івер.**

**Та Карол не вспів відповісти. Знадвору пролунало душу роздираюче виття, шаркання стало чутнішим, повітря наповнилось страшними звуками. Теймур не втерпів і собі визирнув.**

**--- О, боги! --- зойкнув він. --- Живі мерці!**

**--- Що? --- не второпав Івер. --- хіба мерці можуть бути живими? Вони ж мертві.**

**--- Вони мертві, хлопче. --- погодився з ним чарівник. --- Та хтось підняв їх з могил, і вони ідуть до палацу. Навіть не знаю що робити.**

**--- Я знаю. Твій щит шлях до порятунку. На ньому написано : « Якщо мертвий подивиться собі в очі він пробудиться».**

**--- Так. Саме це там і написано. Ти гадаєш що ідеться про цих мерців. --- спитав Карол.**

**--- А навіщо, як ти гадаєш, твій перстень привів нас сюди?**

**--- Мабуть ти права.**

**Мерці поволі ішли навколишніми вулицями, до палацу. Якась невідома сила гнала їх до живих. В їхніх стогонах, чулась погроза і одночасно благання про порятунок. Із за хмари виплив місяць, і освітив все навколо холодним, блакитним світлом, давши змогу роздивитись мандрівникам, свого ворога. З вікна добре було видно висохлі тіла вдягнені в напівзгнилий одяг, вони сунули наче сіра, зловонна ріка, поступово наповнюючи перший поверх палацу.**

**--- Треба піднятись вище. Це допоможе виграти час. --- порадив Капер.**

**--- Так. Вони дуже повільні, і поки підніматимуться, ми може щось і придумаємо. --- погодився Карол.**

**Друзі похапали свої речі, і піднялись на останній поверх. Cюди вели вузькі закручені сходи. Далі іти було нікуди.**

**---- Принаймні, ми тут у зручному становищі. Ці потвори не нападуть на нас зненацька. Та і відбиватися легше. ---- констатував факт, Теймур.**

**--- Не знаю чи дійсно Хета права, може це безглуздя, але я спробую. --- пробурмотів Карол. Він витяг свій щит.**

**--- Якщо в тебе не вийде?--- з тривогою спитав Плато.**

**--- Тоді будемо битися, скільки зможемо. Треба протриматись до світанку, з першим промінням Алагіра, вони зникнуть. --- відповів Карол.**

**--- Як ти знаєш? --- поцікавився болотник.**

**--- Читав в одному з манускриптів. Та ніколи раніше не бачив їх, в такій кількості.**

 **Хиткі постаті з'явилися внизу сходів. Місячне світло що пробивалося крізь вікна, гарно їх освітлювало. Першим ішов мрець укутаний у діряву червону накидку, з золотим вінцем на лисому черепі. Його очні впадини світилися зеленкуватим світлом, хоча у інших такого сяйва не було.**

**--- Оцей, що іде попереду, здається їхній вожак. Лише він зможе подивитись на себе. --- зауважив Капер.**

**--- Пішли їм на зустріч. Бо якщо вони підійдуть, а у тебе нічого не вийде, у нас не буде простору, для захисту, і вони нас просто затопчуть.**

**Друзі рушили у перед. Потвори відчуваючи їхнє наближення, витягли вперед руки, наміряючись схопити свою здобич. Вони завили, за кавчали, заклацали зубами. Карол виставив вперед щит, і рішуче пішов вперед. Серце гулко калатало в грудях, від нервової напруги тремтіли руки. Крок, ще один, і ось кістляві руки, вже майже дотяглися до нього. Чарівник зібрав всю свою відважність, і роблячи останній крок тицьнув мерцеві щитом майже у фізіономію. На якусь мить все завмерло. Та потім душу роздираючий крик вирвався з гнилого нутра, і заповнив собою весь простір. Навіть стіни палацу задвигтіли. Карол упустив обладунок, і закрив руками вуха. Він позадкував, перечепився об сходинку і впав. Теймур і брати – болотники поспішили йому на допомогу, вони прикрили його виставивши в перед зброю. Та несподівано, всі до одного мерці рухнули на землю, і застигли.**

**--- У нас, що, вийшло? --- розгублено спитав у чарівника вугляр.**

**--- Мабуть. --- зітхнувши з полегшенням відповів той.**

**Раптом трупи знову зарухались, але підіймались вони, вже нормальними живими людьми. Разом з ними відроджувалось і місто. Палац засяяв всією своєю первозданною красою. На вулицях розквітли квіти і ожили фонтани. Радість повернення до життя заповнила все навколо. Мандрівники опинилися в центрі уваги. До них підійшов статний, високий чоловік з золотим вінцем на сивій голові. Його плечі покривала червона, шовкова накидка.**

**--- Ви врятували місто, і мій народ. Ми до віку будемо вам вдячні.**

**--- Не потрібно дякувати. Я знаю ім'я вашого лиходія, це Темхус.**

**--- Звідки ви знаєте?**

**--- Ваше місто не перше, на нашому шляху, яке він прокляв. Через нього постраждало багато невинних, які не схотіли підкоритися владі Магри. Для того щоб зупинити його я, і мої друзі вирушили в далеку подорож.**

**--- Якщо ми зможемо вам допомогти, ви тільки скажіть…**

**--- Ми ідемо через пустелю, по шляху який нам вказує цей перстень. --- вказав чарівник напрямок. --- Що в тому боці?**

**--- За кілька миль з відси протікає священна ріка Ламана. Її берега охороняють крокодили. Перебратися через неї, можна лише маючи амулет духа ріки. І я, і мій народ з вдячністю вам його подаруємо. Та попереджаю, води ріки не приймуть людину зі злими намірами, або чаклуна, що служить чорній магії. Таки людям навіть її води торкатися не можна.**

**Почувши таке попередження, Карол обернувся до друзів.**

**--- Виявляється на шляху Бахтара, майже нездоланна перешкода.**

**--- Я дуже цьому радий. --- відповів на те Перус.**

**Відпочивши у гостинних хазяїв, мандрівники на світанку вирушили в дальшу путь. Скоро вони побачили зелену долину, посеред якої несла свої води священна ріка.**

**--- Ой, гляньте туди! Хто то такі? --- зойкнула Тума, вказуючи на побачене.**

 **Друзі подивилися в той напрямок, і побачили чотирьох страшних велетнів що несли на ношах чаклуна Бахтара.**

**--- Я сподівався, що ми його більше не побачимо. ---- стис з пересердя кулаки, Готар. Перед очима у хлопця промайнула остання зустріч з цим нелюдом. Бахтар теж помітив своїх конкурентів, і нацькував на них служок.**

**--- Кароле, потрібне твоє зілля, бо ці потвори затовчуть нас, і не помітять що зробили. --- задкуючи, і прикриваючи собою Туму, прокричав вугляр.**

**--- Немає зілля, я останнє витратив ще в палаці у Таміли. --- відповів чарівник.**

**Він теж схопив за руку Мілу і потяг у бік ріки.**

**--- Всі за мною! Тільки ріка нас зараз врятує! --- гукнув Карол друзям. Йому не треба було нікого вмовляти, мандрівники кинулись в слід за ним. Велетні не відставали. За кілька метрів до рятівної води друзі зупинилися, дорогу їм перегородили незліченна кількість крокодилів.**

**--- Кароле, швидше доставай амулет духа ріки. --- вигукнув Плато.**

**--- Всі візьміться за руки. --- наказав чарівник.**

**Він дістав дорогоцінну, на цю мить, річ і поклавши на долоню, рушив вперед. Карол тримав за руку Мілу, вона Туму. Всі мандрівники з'єднались у неперервний ланцюг, і пішли до ріки. Крокодили розповзалися в сторони, даючи людям дорогу.**

**--- Амулет дійсно діє! --- радісно прошепотів Івер. Він боявся голосом розгнівити цих страшних тварин, що повзали навколо, гарчали, і відкривали велетенські пащі, показуючи свої страшні зуби.**

**Створіння Бахтара, теж наблизились до тварин, і ті як по команді накинулись на потвор. Нещасні перевертні відбивалися як могли, та сили були не рівні. Невдовзі один з них був переможений. Чарівник і його товариші бачили це, їм було шкода бідолашних істот, та вони нічим не могли зарадити. Бахтар теж зрозумів сою помилку, і відізвав служок назад. Йому ще треба було здолати священні води, а без допомоги носіїв він цього не міг зробити. Поки чаклун метикував як краще діяти, друзі перейшли на інший берег, і кинулись навтьоки. Чаклун аж ногами тупотів від злості. Він почав жбурляти навздогін вогняні кулі. В мандрівників вони не попали, та крокодили розповзлися рятуючись від вогню. Це дало змогу Бахтару дістатися води. Та лишень слуги – велетні торкнулися води, знову стали звичайними людьми. Чари лиходія розтанули, і дикуни вийшовши з під його влади, кинулись навтьоки, полишивши ноші з чаклуном пливти за течією. Охоронці ріки почали штовхати і топити пліт. Чаклун злякався не на жарт, невже він загине за кілька метрів від цілі. Він не міг з цим змиритися, а ноші тим часом, відносило все далі від берега. Бахтар заволав про допомогу. Мандрівники його почули.**

**--- Так йому і треба! Нехай цього виродка крокодили зжеруть. --- люто просичав Готар.**

**--- Так не можна. Йому треба чимось допомогти! --- промовила м’якосерда Мілена.**

**--- Безумовно, він заслуговує на покарання. Та ми не такі. --- відповів на те Карол. --- Я кину йому амулет. Крокодили залишать його в спокої, та ріка не дасть покинути ноші. Нехай пливе собі.**

**--- Ти правильно вирішив. --- погодився з другом Плато.**

**Карол повернувся до ріки. Бахтар являв собою сумне видовище. Тварини розхитували його ненадійний плавучий засіб, і намагалися скинути чаклуна у воду. Нещасний стояв навкарачки, і благав про порятунок.**

**--- Агов! Бахтаре! --- гукнув до нього Карол. --- Я кидаю тобі амулет, він врятує від крокодилів, а там як знаєш.**

**Карол жбурнув статуетку, та впала якраз під ноги чаклуну. Бахтар вхопився за неї, як за рятівне коло. Крокодили відступили. Та замісто подяки, чаклун лише погрозив Каролові кулаком. Парубок у відповідь помахав йому рукою, і повернувся до друзів. Друзі продовжили свій путь. Раптово, перстень засяяв так яскраво, що всі примружились. Прикрасу немов магнітом потягло до одного з каменів.**

**--- Ми прийшли. --- повідомив Карол друзям.**

**--- Скіпетр у камені? --- поцікавився Плато.**

**--- Скоріше під ним.**

**--- Його важко буде зсунути. --- висловив свою думку Теймур.**

**--- Та вже якось впораємось. --- відсторонив вугляра в бік Капер.**

**--- Зачекайте, друзі. --- втрутився Карол. --- Я і так довго беріг свою енергію. Тепер прийшла моя черга попрацювати.**

**Мандрівники розступились даючи чарівникові простір. Карол сконцентрував на камені свою увагу, він підняв руки, кінчики його пальців злегка тремтіли. Якась невідома спостерігаючим сила, відірвала велетенського валуна від землі і відкинула в бік.**

**--- Нічого собі! --- вигукнув у захваті Готар. --- Я такого і уявити не міг.**

**--- Ти не уявляй, а пішли шукати скіпетр. --- пробубнів Капер. Він був трохи незадоволений, що не вдалось показати міць своїх м'язів. Та на тому місті де лежав камінь нічого не було крім дрібного гравію.**

**--- Це що, такий жарт Вартохара? --- роздратовано запитав Теймур.**

**--- Не думаю.**

 **Карол нагнувся і почав розгрібати каміння, друзі прийшли на допомогу. Невдовзі на поверхні з'явилась восьмигранна металева плита. На вигляд вона була дуже масивною. Посередині було велике металеве кільце. Чарівник спробував підняти її за допомогою своїх чар, та нічого не вийшло.**

**--- Що ж, чарам вона не піддається, доведеться прикласти наші фізичні сили. --- потер долоня об долоню Капер. Він мав дуже задоволений вигляд.**

**--- Тут є кільце. --- показав Плато. --- Треба протягти крізь нього мотузки, і разом потягти.**

**Так і зробили. Та як не намагалися друзі, скільки сил не прикладали, плита навіть не поворухнулась. Поки чоловіки вибивалися з сил, Тума не зводила погляду з плити. Потім підійшла і стала навколішки. Дівчина почала дмухати на плиту здуваючи пил, і щось уважно на ній роздивлялась.**

**--- Тумо, що ти робиш? --- здивувався вугляр.**

**--- Щоб зрушити цю плиту, сила не потрібна. --- спокійно відповіла дівчина. --- Ось, подивіться на ці уступи, їх по одному на кожній грані. А ось, біля кільця, вісім зазубнів, що його утримують. Коли натиснути на уступ… --- дівчина стала на нього ногами, і один з зазубнів відійшов від кільця. --- Бачите, що відбувається?**

**--- Молодчина, люба моя! – захоплено вигукнув Теймур, і підхопивши дівча на руки, закружляв.**

**--- Та годі тобі! --- удавано – сердито крикнула дівчина, і злегка стукнула хлопця по лобі кулачком.**

**Теймур одразу поставив її на землю.**

**--- Що ж, давайте спробуємо. --- сказав Карол. Ви всі ставайте на уступи, а я вийму кільце.**

**Обережно один за одним, друзі ставали на плиту, зазубні звільнювали кільце. Коли відійшов останній, чарівник потяг за нього, та нічого не відбулося, кільце намертво сиділо на місці.**

**--- Може в тебе сили на вистачає? Давай я спробую. --- запропонував свою поміч Капер. --- Ставай на моє місце, а я потягну.**

**Друзі помінялись місцями. Тепер Капер смикав з усієї сили, та результату не було.**

 **--- Та, що ж це таке! --- плюнув з досади болотник.**

 **--- А ви спробуйте не тягти, а повернути. --- порадила Хета.**

**Капер нагнувся і повернув вперте кільце, в середині щось клацнуло. Уступ, на якому стояв Готар, сам собою провалився, відкривши отвір. Капер крутив далі, і один за одним виступи зникали десь під плитою. Коли провалився останній, плита, разом з мандрівниками почала опускатися до низу.**

**--- Які, ми молодці! --- заплескала в долоні Міла.**

**Всі були задоволені.**

**--- Друзі, а ви помітили, що якби нас хоч на одного, було менше, цю плиту неможливо було б відкрити. --- промовив Івер.**

**--- Так, мій дорогий друже. У кожного з нас своє призначення в цій подорожі. --- погодився з ним Карол.**

**Тим часом плита опустилась на саме дно колодязя. Тут було парко і спекотно. Дихати було важко. Крізь щілини в підлозі пробивалось червоне сяйво, і освітлювало все навколо.**

**--- Це палає нутро планети. --- пояснив Карол. --- Розплавлена маса каменю і заліза пливе під нами. Тому ставайте обережно, підтримуйте один одного, щоб не провалитися.**

**Чарівник пішов у перед, провіряючи підлогу, перш ніж поставити ногу, решта рушили слідом. Мандрівники підійшли до сходів, що вели ще глибше. Карол обернувся до друзів:**

**--- Якщо хтось боїться, то йому краще залишитись тут. Східці дуже круті і без перил. Спускатись по них буде важко.**

**--- Друже, нам справді страшно, як мабуть і тобі. --- відповів Плато, за всіх. --- Але, ти сам розумієш, що наша сила в єдності. Тому веди нас, а ми підемо за тобою!**

**Спускались повільно. Зірватися в низ означало вірну гибель. Мандрівники трималися за руки і уважно дивилися під ноги. Тому не помітили, що за ними є ще хтось. Поки Карол з друзями шукали і відчиняли прохід, ріка винесла його ноші до берега. Він вчасно встиг, щоб побачити, куди опустились його вороги, і прослідував за ними. Він не поспішав себе виказувати, ще був не час. Коли мандрівники спустились, Бахтар ( а це був саме він) сховався за приступку, і зачаївся. Він був правий, що не поспішав себе виявити, бо як тільки мандрівники зійшли зі сходів, земля під їхніми ногами здригнулась, наче від сильного удару. Друзі зупинились. Та все стихло. Але варто їм було зробити ще крок, як поштовх повторився, і вже сильніший.**

**--- Ми занадто далеко зайшли, щоб вертатися. --- обізвався Карол, тремтячим від хвилювання голосом. --- Та далі стає все небезпечніше.**

**--- Ти правий. --- підтримав його вугляр. --- Нехай дівчата залишаються тут. Івер їх охоронятиме. Решта піде далі.**

**--- А чому відразу Івер… --- хотів було заперечити хлопчина, та не зміг закінчити свого вислову уставившись у щось за спинами товаришів. Тума пронизливо заверещала, в неї з переляку підігнулись ноги, і якби не Хета що стояла поряд, то впала б на підлогу. Чоловіки озирнулись. Прямо перед ними хиталась на довгий шиї величезна, потворна голова. З ніздрів, при кожному видиху виривались клуби вонючої пари. Від цього смороду перехоплювало подих, сльозились очі. Поки мандрівники не рухались, то і потвора не проявляла ніякої ворожості. Вона повільно повертала ніздрі то в один то в інший бік.**

**--- Воно нас не бачить. --- ледь чутно прошепотів Готар.**

**--- Справді, у нього немає очей. --- так само тихо відповів Карол.**

**--- Щоб жити в підземеллі, очі не потрібні. Це страховисько орієнтується іншими відчуттями. Наприклад зараз він здається нас занюхав. --- задкуючи відповів Плато.**

**--- Тікайте навсібіч! --- вже на весь голос крикнув Карол, і смикнувши Мілену, відскочив у бік.**

**Велетенські ікла клацнули, якраз на тому місті, де щойно стояла купка сміливців. Якби не їхня реакція, вони всі були б вже обідом для чудовиська. Карол очима знайшов друзів, і лише порухом руки наказав нікому не рухатись. Отримавши від них ствердну відповідь, чарівник повільно витяг меча, і прикриваючись щитом пішов на страховисько. Звір повільно почав повертати голову в його бік. Та чомусь не поспішав нападати. Він потяг ніздрями повітря, наче принюхуючись. Карол насмілився зробити кілька кроків. Тварина завмерла, і навіть трохи позадкувала.**

**--- Що з ним таке? --- здивований побаченим, в голос спитав Плато, і мало за це не поплатився. Бо відразу був почутий і атакований. Йому ледве вдалось ухилитися. Чарівник кинувся навперейми роззявленій пащі, і що було сили вдарив нападника мечем. Звір заревів, наповнивши все навколо, їдким димом, але у відповідь не атакував, а з наближенням Карола відступав у глиб печери.**

**--- Кароле! --- гукнула Хета. --- Він боїться не твого меча, а твого щита!**

**Це було досить не розумно з її боку. Бо тепер вона стала ціллю нападу. Та острів’янка, очікувала цього. Вона швидко зметикувала, і одним стрибком перемістилась в інше місце. Чарівник прийняв до уваги її здогадку, і виставивши вперед свого обладунка пішов у наступ. Чудовисько почало відходити. Звір навіть не намагався пручатись, і повільно ховався у свою нору, поки не зник з очей. Карол прилаштував обладунок так, що як би звірині захотілось вилізти знову, то на його шляху буде нездоланна перепона, чарівний щит.**

**--- Все! Ця небезпека, як я гадаю, минула. --- об’явив він друзям, витираючи з обличчя піт.**

**--- А воно не повернеться?--- спитала Мілена.**

**--- Ні. Щит не дасть йому виповзти. Ми повинні швидко рухатись далі.**

**Прохід завернув ліворуч, і за кілька кроків закінчився у печері, осяяній золотавим світлом, що відблискувало від кришталевої колби, в середині якої лежав скіпетр. Карол відразу впізнав цю дорогоцінну річ, хоч ніколи раніше і не бачив. Колба стояла на залізній тумбі, притиснута зазубнями, як і кільце на горішній плиті. Навколо тумби було вісім уступів. Чарівник обійшов тумбу навколо і на одній з граней побачив знак свого амулета( змія обвита навколо кинджала), він став з того боку і натиснув на уступ.**

**--- Друзі допоможіть мені, як там, на горі. --- попрохав він.**

**Його зрозуміли, і стали на виступи оточивши тумбу. Мілені місця не вистачило і вона відійшла трохи в бік. Коли зазубні відійшли Карол обережно зняв колбу. Він пам’ятав настанову Пулата, і тому трохи розгубився не знаючи що робити далі, адже він не може торкнутися скіпетра ні першим, ні другим.**

**--- Ану, всі відійшли від скіпетра, інакше дівчина помре! --- пролунав в тиші голос Бахтара.**

**Друзі оторопіли, де тут узявся цей недомірок? Треба було щось вирішувати. Мілені і справді загрожувала небезпека. Всі знали на що здатний цей малий чаклун. Карол обвів очима друзів, і на диво спокійно сказав:**

**--- Робіть те, що він каже.**

**--- Я знав, що ця дівка, тобі дорожча за скіпетр. --- розплився в злорадній посмішці, коротун.**

**Він рушив до тумби тягнучи за собою Мілену. Коли опинився поруч з заповітною річчю, відштовхнув від себе дівчину, і вже було простяг руку до скіпетра, як несподівано сильний порив вітру збив його з ніг. Посеред печери закрутився вихор підіймаючи стовп пилу. Раптово все вщухло, і перед очима присутніх з'явилась цариця Таміла. Цариця була ще вродливішою ніж того разу, коли її бачив Карол. Мандрівники не знали, що відбулося між нею і чаклуном. Та все ж вони були не менше здивовані її появою.**

**--- Не чикали? --- розреготалась володарка Каурдану. --- Думали навіки позбавились моєї персони? Ні, я нікому не дозволю заволодіти скіпетром, бо він належить моєму повелителю Темхусу. Це він захистив мене, подарував вічну молодість, і врятував від небуття, в яке відправив мене Бахтар.**

 **Несподівано для всіх присутніх, Карол низько вклонився цариці і мовив:**

**--- Якщо це так, Володарко, то я віддаю тобі скіпетра. Неси його своєму повелителю. Таміла з презирством глянула на сулерійського чаклуна і взяла в свої руки скіпетр. Та як тільки він опинився в її руках, вони почали диміти. В повітрі запахло паленою плоттю. Жінка заверещала і кинула на підлогу символ безмежної влади.**

**--- Що, вхопила? --- загорлав розлючений Бахтар, і жбурнув у володарку вогняного клубка.**

**--- Ховайтесь, швидше. --- наказав друзям Карол. Він потяг їх за каміння. --- Нехай воюють! Це їхня війна.**

**Битва Таміли і Бахтара була запеклою. Цариця стала досить сильною, чого ніяк не сподівався Бахтар. Мабуть Темхус покладав на неї більші сподівання, ніж на сулерійського чаклуна. Печера здригалась, вниз падали уламки скелі.**

**--- Вам залишатися тут небезпечно. Повертайтесь назад. --- мовив друзям Карол.**

**--- А, як же ти? --- розхвилювалась Мілена.**

**--- Не забувай, кохана, навіщо я тут. --- відповів чарівник. --- Я не слабший за них, в моїх руках доля нашого світу, і всієї системи Алагір.**

**Мандрівники зникли в густій куряві, що піднялась в печері від вибухів. Карол продовжував спостерігати за двобоєм цариці і чаклуна. Блискавиці і вогняні кулі осявали підземелля. Бахтар сховався за залізною тумбою, та вогняний згусток, посланий Тамілою, розтрощив її на дрібні уламки. Тієї ж миті тріснула в печері підлога і почала розділяти її навпіл. Тріщина більшала кожної миті, віддаляючи ворогів одне від одного. Цариця була в розпачу, адже скіпетр залишився на боці Бахтара. Її розгубленістю скористався чаклун. Він вдарив блискавицею їй під ноги, і шмат землі, відколовшись, разом з царицею полетів у вогненну прірву. Бахтар підняв скіпетра, і промовив до зниклої у безодні жінки:**

**--- З відти, тебе моя люба, навіть Темхус не визволить!**

**Не вспів чаклун закінчити фрази, як скіпетр почав світитися, а разом з ним і він сам. Світло що випромінював чаклун, всотувалось у символ безмежної влади. Бахтарові стало не по собі. Він хотів кинути скіпетра, але не міг. Лише тоді, як його власне сяйво було поглинуте символом, він зміг від нього звільнитися. Це був час для Карола. Молодий чарівник вийшов зі своєї схованки і пішов до Бахтара.**

**--- Що шмаркач, ідеш на зустріч своїй смерті? --- люто прошипів чаклун, і змахнув рукою. Та нічого не відбулося. Бахтар повторив рух ще раз, та Карол неушкодженим продовжував наближатися. Чаклун перетворився на маленького, беззахисного чоловічка з племені сулерійських коротунів. Карол висмикнув з його руки скіпетра.**

**--- Перш ніж брати таку річ в руки, треба узнати все що її стосується. --- спокійним голосом мовив до Бахтара Карол. --- Коли до скіпетра торкнулася цариця, символ лишив її захисту Темхуса, і його сили. А коли взяв до рук його ти, то залишився без чар. Тепер ти ніхто. Просто маленька зла істота, якої ніхто не боїться. А вся ваша сила, і сила попередніх чарівників, зараз в моїх руках. Немає в цілому світі нікого могутнішого за мене.**

**Коли б зараз друзі побачили Карола, вони б не впізнали молодого чарівника. Його привітне, завжди спокійне обличчя неймовірно змінилось. В став чимось схожий і на Тамілу, і на Бахтара, і ще щось дуже зловісне промайнуло в його погляді. Та за якусь хвилину чарівник зумів себе опанувати. Там на горі його чикають друзі і наречена. Це завдяки їм він зараз тримає в руках скіпетра. І якою владою б не наділила його ця річ, використана вона буде лише для добра. Молодий чарівник озирнувся, він побачив що вогняний потік, почав витікати з розщелини на зовні. Ще трохи і розпечена маса відріже йому шлях до виходу. Карол схопив Бахтара за барки, і подався на гору. Вогняна ріка, бігла слідом, не відстаючи ні на крок. Виверження ставало все потужнішим, здавалось ще мить і все вибухне. Чарівник призупинився, щось підказувало йому що порятунок від потоків лави це щит. Він підійшов до нори змія, схопив щит і закрився обладунком від вогню, як від ворога. Пекельні потоки на якусь мить завмерли перед ним. Це дало йому змогу неушкодженим вийти на зовні. Карол з полегшенням зітхнув, і зазирнув в глиб проходу, вогненна маса була майже поруч. Він зняв обладунок з руки і кинув вниз. Як тільки щит потонув у пекельнім вариві, як одразу воно захололо, замурувавши собою печеру. Знявся вітер, він почав заносити вхід піском, і скоро його зовсім не стало видно.**

**--- Ну от і все. Кінець нашим пригодам. --- з полегшенням видихнув Плато.**

**--- А що робити з цим? --- ткнув пальцем у бік Бахтара Теймур.**

**Карлик сидів на піску і набираючи його у жмені, люто жбурляв на всі боки.**

**--- Мені шкода його. --- промовив Карол. --- Він пройшов такий важкий і довгий шлях щоб отримати все, а втратив навіть те що мав, та мабуть і розум.**

**--- Що ж, час додому. Зворотній путь теж не близький. --- озвався Капер.**

**--- Не хвилюйтесь друзі. Ця річ в моїх руках, дійсно могутня. В мене вистачить сили перенести вас за мить туди, куди побажаєте.**

**На перед нерішуче вийшла Тума.**

**--- Я б хотіла побачити свого батька. Якщо це можливо.**

**Карол на якусь мить заглибився в свої думки, потім сказав:**

**--- Твій батько, дівчино, повернувся назад до Каурдану. Він думав знайти тебе там. І він чекає на цю зустріч. Тож вирушаємо до нього. Та й Готара треба доправити в рідні краї.**

**--- Я гадав ти підеш зі мною. --- розгублено промовив Теймур.**

**--- Так. Я з радістю піду с тобою. Та батько єдина рідна мені людина. Я дуже розгнівалась на нього, за той вчинок, стосовно Мілени. Та час гоїть рани. І коли я подумаю що він десь сам – самісінький, мені серце крається.**

**--- В тебе добре серце, дівчино. Не буде щасливішого чоловіка, за того кому ти віддаси своє серце. --- мовив до горянки Капер.**

**--- Сподіваюсь, що такий вже є. --- несміливо озвався Теймур, і заглянув Тумі в очі.**

**Горяночка засоромившись потупилась. Густий рум’янець вкрив чарівне личко.**

**--- Ну годі соромити дівчину. --- стала на захист подруги Мілена. --- Неси нас Кароле додому!**

**За хвилину, мандрівники вже були в Каурдані, перед будинком Стаха. Тума зайшла в середину. Старий гендляр сидів на стільцеві біля столу, підперши голову руками. Здавалось за час відсутності Туми, він постарів у двічі. Лихо, що спіткало його прихилило плечі до землі, погляд потуманів. Він бачив як до кімнати зайшла дочка, але не зразу зрозумів, що це відбувається насправді. Тума торкнулася його обличчя тендітними пальчиками і погукала:**

**--- Таточку, рідненький, це я. Я повернулася.**

**--- Дитинко моя! --- простогнав Стах. --- Я вже і не сподівався побачити тебе живою. Пробач мене.**

**Старий чоловік сповз зі стільця додолу і став перед дочкою навколінки.**

**--- Не треба, тату. --- дівчина силилась підняти старого, але той обхопив її сильними руками і не відпускав. Якби не мандрівники, що зайшли слідом, він би хтозна скільки тримав її в своїх обіймах. Капер і Плато підняли старого і посадовили назад на стілець. В погляд Стахові впала Мілена. Він заплакав, і не витираючи сліз промовив:**

**--- І ти, дівчино пробач мені. Хотів на твоїй біді собі щастя заробити.**

**Мілена ніжно йому посміхнулась:**

**--- Я вже давно вас пробачила. Хіба можливо ненавидіти батька найдорожчої подруги?**

**Тума кинулась обіймати батька.**

**--- І я вже давно вибачила! Я дуже тебе люблю!**

**Горянка жестом під гукала Теймура.**

**--- Ось, познайомся, це мій коханий.**

**Від таких, її слів, у вугляра аж в голові запаморочилось. Можливо якби не ці обставини, йому б довго довелося чикати дівочого зізнання. Теймур лише за це готовий був ноги цілувати цьому старому чоловікові. Та він лише простяг гендляреві руку. Стах потис її і мовив:**

**--- Якщо тебе покохала моя дитина, то ти справді цього вартий. Бажаю вам щастя. Бережи її.**

**--- Таточку, може ти підеш з нами? Ми побудуємо великий дім, і заживемо всі разом, я , Теймур, мама Теймура і ти.**

**--- Ні доню. Я тут народився, тут і помру. Ви навідуйтесь до мене частіше. Добре?**

**--- Так. Ми будемо часто навідуватись. --- сказав Теймур.**

**--- Можна я теж буду вас провідувати? --- спитав у старого Готар.**

**--- Звісно, хлопче. --- зрадів Стах. --- А ще краще, забирай свою матусю, та переселяйтесь до мене. Місця вистачить. Що вам робити в горах. А тут ти навчишся якоїсь справи.**

**--- Це було б чудово! --- почувши пропозицію батька, зраділа Тума. --- І я не так за тебе хвилюватимусь!**

**Мандрівники залишились погостювати в Каурдані. Карол сповістив намісника цариці про її загибель. І все місто зітхнуло з полегкістю. Нарешті вони звільнилися від гноблення тиранки. Дякуючи за цю новину, друзів завалили подарунками. Тій вдячності не було кінця, і вони рятуючись від неї, раніше запланованого, вирушили далі. Знову за допомоги Карола, мандрівники за незначний проміжок часу. Змінили своє місце перебування. Вони опинились на подвір'ї Перуса і Орики, батьків Мілени. І знову радість зустрічі, і сльози радості. Орика вітаючи перецілувала всіх, і кого знала і кого не знала. Навіть Хета не ухилилась від її поцілунків.**

**--- Любі мої! Рідні мої! --- щебетала щаслива мати. --- Та я ж, усі очі виплакала виглядаючи вас!**

**--- Ну годі вже тобі. --- притримав Орику, чоловік. --- хоч сам ледве стримував свої почуття.**

**--- Дякую тобі, хлопче. --- звернувся він до Карола. --- зараз я як ніколи впевнений, що ти вартий моєї дитини. Ти виконав свою обіцянку, і повернув мені Міленку живою, і не ушкодженою. Тому я віддаю її тобі з спокійною душею.**

**Чоловіки обнялися. Почувши гомін, вийшов на ганок свого будинку Мозус. Побачивши друзів він теж прийшов їх привітати. Його рани вже загоїлись, і він виглядав зовсім здоровим.**

**--- Ну що? --- хлопнув він своєю велетенською долонею, Карола по плечі. --- Свадьба не відміняється? Я все ще запрошений?**

**--- Звісно. --- посміхнувся другові чарівник. --- Всі запрошені!**

**Несподівано з боку щось засопіло. Мозус озирнувся, і побачив Бахтара. Нещасний коротун, вертів головою на всі боки і витріщав очі, не розуміючі де знаходиться.**

**--- Ніколи не думав, що він може стати таким жалюгідним. --- сумно мовив степовик. --- Що ти думаєш з ним робити, Кароле?**

**--- Відправлю назад до Сулерії. Це його дім. Може він там оговтається.**

 **Наступною зупинкою для мандрівників було селище болотників. Каперу добряче перепало від його коханої Ніки. Вона лупцювала його всім що траплялось під руку, поки не попала в його сильні обійми. Жінка відразу притихла, і ніжно пригорнулася до коханого чоловіка. Діти теж притулились до батька. За весь час подорожі, друзі не бачили нічого приємнішого.**

**--- Може залишишся у нас? --- несміливо запропонував Хеті, Перус.**

**--- У вас гарне поселення. --- відповіла на те острів’янка. --- Та осіле життя не для мене. В мене краща пропозиція! Вирушай зі мною до Туламі, там чикає Пек.**

**--- Ти дійсно хочеш бачити мене поряд?**

**Хета не відповіла, а лише посміхнулась.**

**--- Гарна ідея. --- втрутився в розмову Карол. --- Я відправлю вас туди, хоч зараз. Але пообіцяйте, що прийдете разом з капітаном на наше з Міленою весілля.**

**--- Обов'язково прийдемо!**

**--- Чарівнику, ти не будеш заперечувати, якщо разом з вами, ми з Тумою зіграємо своє весілля? ---- подав голос Теймур.**

**--- Отакої? Коли ж це ви вспіли зговоритися?--- штовхнув у плече друга, Капер.**

**--- О що, тільки тобі одному мати таку чудову родину? Я теж хочу!**

**--- Я не заперечую!**

**Карол повернувся в замок сповнений гордості. Він віддав вчителеві скіпетра і «Першоджерело». Орнагул був щасливий і гордий своїм вихованцем.**

**--- Хлопчику мій, я молив всіх богів допомагати тобі, і радий що вони почули мої молитви!**

**--- Мині вистачило і Вашої підтримки, вчителю!**

**--- Тепер справа за малим. Треба зібрати разом всіх чарівників, що на стороні світла і добра, і тоді ми здолаємо чари Магри.**

**Невдовзі на подвір’ю замка Орнагула ніде було впасти яблуку. Зібралися всі чародії які прагнули захистити свій світ від зла. На чолі дійства десятий учень Вартохара, Орнагул. Він відкрив «Першоджерело» і почав читати заклинання, в руці чарівник тримав скіпетра. Скіпетр при кожному слові спалахував яскравим світлом, і воно вириваючись з нього, летіло у вись до самого Алагіра. Зірка набиралась чарівної сили і в якусь мить, та сила ринула на систему, окутуючи кожну планету, звільняючи їх від влади Магри. Та все ж, Планету Білих троянд не вдалось відвоювати. Надто сильною там була влада темряви. Навіть на Планеті людей був почутий крик злості і ненависті, що пролунав з вуст Магри. Битва ще не скінчилась! Та все ж перемога була на боці мешканців системи Алагір.**

**Невдовзі в замку Орнагула, святкували одразу два весілля. Якими гарними були у весільному вбранні Мілена і Тума! Мабуть гарніших наречених, ні до них, не після них не було! Якими щасливими були Теймур і Карол, сидячи поряд з ними. Мабуть щасливіших женихів, ні до них, не після них не було! І зібралися за великим столом усі їхні друзі: Крахун, Шутім і Шаміля з Сулерії, Крістур з Васою зі Старого світу, друзі – болотники, Хета, Пек, Мозус і Марика, Перус і Орика, Лісовик Муеро, Орнагул і його дев’ять учнів і ще багато різного народу які удостоїлись честі бути запрошеними на це весілля.**

**--- Як чудово, що ми всі, зібралися за цим столом. --- замріяно промовив Шутім. Він трохи захмелів і сидів підперши голову руками.**

**--- Нарешті ти вирішив покінчити зі своїм холостяцьким життям. --- Гукнув до Теймура, Крістур.**

**--- Хто б казав! --- засміялась Васа. --- Ану згадай, скільки тобі було, коли ми побралися?**

**--- Ну, сорок. --- пробубнів Крістур. --- Але ж я довго не міг зустріти такої вродливої жінки як ти.**

**--- Підлесник! --- штовхнула Васа чоловіка під бік. --- А Теймурові лише двадцять п’ять. Каролові двадцять один!**

**--- Молодість не гріх! Головне аби чоловіки були справжні. Щоб могли захистити свою сім’ю. --- втрутився в розмову Перус.**

**--- Такі чоловіки як Карол і Теймур, зможуть захистити свої родини! --- підняв келих з вином Капер.**

**--- Я згоден з тобою брате! Вип'ємо за новобраних! --- гаркнув на все горло Плато.**

**--- Я теж скоро знайду собі дівчину, і одружусь на ній. --- тихо, наче сам до себе, промовив Івер.**

**Хлопчина трохи заздрив своїм друзям, але по доброму. Він від всього серця бажав їм щастя. Заграла музика. Почались танці. Строката юрба кружляла по замковому дворі.**

**Лише старий чарівник Орнагул, на цьому святі був трохи сумний.**

**--- Кароле, Кароле, ти ще не розумієш, що чекає тебе, і твою дружину попереду. Даремно ти не дослухався до моїх порад. Та я, зроблю все щоб захистити тебе. Бо ти наша єдина надія…**

 **02. 02. 2011р.**