***Джанин Фрост "Прекрасные Останки"***



*Название: "Прекрасные Останки"*

*Автор: Джанин Фрост*

*Серия: "Сломанная судьба" #1*

*Перевод: Fyyyf, SinisterSister, lada\_jl, AngelaRoseAnn, Panther Lily*

*Сверка: SinisterSister*

*Редактура: Lada Shubnikova, Даша Петрова, Анастасия Юшина, Анастасия Кареева*

*Вычитка: Анна Веселова*

*Переведено специально для групп https://vk.com/nighthuntress, https://vk.com/world\_of\_different\_books*

***Копировать материал без указания переводчиков и редакторов запрещено! Давайте уважать чужой труд!***

***Аннотация:***

*В мире теней, возможно все. Кроме бегства от своей судьбы.*

*С тех самых пор как Айви была ребенком, она была охвачена видениями странных миров, находящимися далеко за пределами ее собственного. Но когда ее сестра пропала без вести, Айви обнаружила, что правда куда хуже — ее галлюцинации реальны, а сестра застряла в параллельной реальности. Единственный человек, который верит ей — страшно привлекательный парень, связанный древним предназначением предать ее.*

*Адриан может и отвернулся от тех, кто его вырастил, но это не значит, что он может изменить свою судьбу… независимо от того, насколько сильны его чувства к Айви. Вместе они отправляются на поиски могущественной реликвии, которая спасет ее сестру. Но Адриан знает, то, что скрыто от Айви: каждый их шаг приближает Айви к раскрытию правды о ее судьбе, и войне, что может погубить весь мир. Рано или поздно, Айви окажется по одну сторону, а Адриан — по другую, и ничего кроме пепла между ними…*

# ***Глава 1***

Мне двадцать, и терять уже нечего. Именно поэтому меня не волновало, что Беннингтон, в штате Вермонт, выглядел как осенняя открытка. Двухэтажный полупансиончик для ночевки и завтрака исключением не стал. Тут даже имелся белый забор, и вихрь листьев цвета заката кружил вниз со множества деревьев, растущих во дворе.

Живописные окрестности резко контрастировали с тем, как я выглядела. Если бы я не была уставшей от горя и стресса, меня, возможно, волновало бы, что мои волосы были похожи на комок жирной грязи. Или что я отчаянно нуждалась в конфетках «Ментос», и не надо указывать мне на пятна от кофе, украшавшие мою университетскую рубашку. У меня были более важные дела, чем беспокоиться об этом, я даже не потрудилась прикрыть голову от ливня, когда вышла из машины и побежала к зданию.

— Минуточку! — крикнули радостным голосом откуда-то изнутри. Затем полноватая пожилая женщина с седеющими рыжими волосами спустилась в холл.

— Здравствуй, дорогая! Я миссис Полсон. Ты… о-о-о, боже, ты вся промокла!

— Ничего, — сказала я, но она быстро убежала и, мгновение спустя, вернулась с полотенцем.

— Садись и вытрись насухо, — приказала она таким же тоном, который моя мама прежде использовала много раз. Волна печали заставила меня опуститься в кресло, на которое указала женщина. Есть вещи, которые вы можете потерять, но не осознаете этого до тех пор, пока они не уходят…

— Спасибо, — сказала я, решив не плакать перед незнакомкой. Потом я вытащила сумку «Ziploc», которую носила с собой большую часть дня. — Я ищу двух людей, которые, возможно, останавливались здесь в позапрошлые выходные.

Сказав это, я достала фотографию моей сестры Жасмин, и ее парня Томми. Миссис Полсон надела очки, и, сев за большой антикварный стол, взяла у меня фотографию.

— Какая милая девушка, — любезно сказала она, — Но я никогда не видела ее раньше. Мне жаль.

— Спасибо, — сказала я, борясь с желанием закричать.

Весь день я провела, бегая по отелям, мотелям и гостиницам Беннингтона в поисках сестры, но ее никто не узнавал. Хотя она была здесь. Последние письма были отправлены из этого города, но полиция считала, что она отправила их, проезжая мимо. Кстати, о моей сестре: Жасмин импульсивная, восемнадцатилетняя девушка, согласившаяся на путешествие со своим парнем. Она может и импульсивная, но она бы не пропала на целую неделю, если бы не вляпалась в реальные неприятности. Я убрала фотографию и встала. Я была так расстроена, что едва поняла, о чем говорит Миссис Полсон.

— …не могу отпустить тебя в такую погоду, дорогая. Ты можешь переждать дождь здесь.

Я удивленно моргнула от ее неожиданной доброты. Все, у кого я сегодня была, старались как можно скорее выпроводить меня и вели себя так, будто смерть близкого человека — жутко заразная болезнь. Мои глаза наполнились слезами. Возможно, так и было. Послезавтра похороны моих родителей.

— Спасибо, но я не могу, — голос прозвучал хрипло из-за эмоций, которые я пока не могла позволить себе чувствовать. Шок немного помогал мне справиться с этим. Десять дней назад моей самой большой проблемой было произведение плохого впечатления на моего профессора по сравнительному анализу революций из-за того, что мой телефон не переставал издавать голосовые оповещения о получении сообщения. Затем я прочитала сообщения Жасмин, и все изменилось.

Миссис Полсон еще раз сочувственно улыбнулась мне:

— По крайней мере, позволь мне сделать тебе чашку горячего чая.

Темное двоящееся изображение внезапно появилось над стойкой ресепшена, за мгновение создав впечатление, будто ей больше ста лет. Я подавила стон. Только не снова. Дорогой антиквариат исчез, а на замену ему пришла только сломанная мебель. Температура резко упала, заставив меня задрожать, и тут я уловила взглядом движение в коридоре. Мимо разваливающейся стойки ресепшена прошла белокурая девушка. Ее лицо было измазано грязью, и она была укутана в рваное одеяло, но я сразу же ее узнала.

— Жасмин, — прошептала я.

Миссис Полсон обошла стол и схватила меня, по ее лицу вдруг расползлись тени, как будто заключенные у нее под кожей змеи. Жасмин продолжала идти, будто бы не замечая нас. Если бы не удивительно крепкая хватка, я бы протянула руку и коснулась моей сестры.

— Подожди! — закричала я.

Дом снова наполнился элегантной мебелью и комнатным теплом. Жасмин пропала так же быстро. Миссис Полсон все еще держала меня жесткой хваткой, но тени с ее лица исчезли. Все-таки мне удалось оттолкнуть ее, выбежав в коридор, где я увидела свою сестру. Не успела я сделать и трех шагов, как мой затылок взорвался болью. Должно быть, это сбило меня с ног, потому что следующее, что я помню, — себя, стоящую на коленях, и миссис Полсон, собирающуюся снова ударить меня тяжелой картинной рамой.

*«Убирайся!»* — это единственная мысль, которая заполнила разум. Мое тело, видимо, согласилось с ней. Не знаю каким образом, но в одну секунду я оказалась снаружи. Захлопнув дверь моего Чероки, я умчалась, раздумывая, что заставило миссис Полсон превратиться из такой милой пожилой женщины в маньяка, дробящего черепа. Я вернулась в гостиницу на автопилоте. Припарковала машину и еще некоторое время сидела в ней с выключенным двигателем, пытаясь сдержать тошноту, раздумывая над своим следующим шагом. Я могла бы позвонить в 911, но я не хотела признаваться, что у меня была странная галлюцинация прямо перед тем, как миссис Полсон напала на меня. Если бы я кому-нибудь об этом сказала, то могла бы рассчитывать на длительное пребывание в психушке. Снова. Тем более копы в Беннингтоне меня недолюбливают. Как только я приехала этим утром, я напала на них с обвинениями о недостаточно активном розыске Жасмин. Они, наверно, будут на стороне миссис Полсон и решат, что это я ее спровоцировала.

Я остановилась. А может так оно и было. Я не помнила, как убегала от миссис Полсон. Что, если я сделала что-то еще, чего не помню? Может, что-то, что ее настолько напугало, что она ради самозащиты ударила меня? Мысль, что у меня могла произойти потеря памяти вдобавок к галлюцинациям, ухудшило мое и так мрачное настроение. Выйдя из машины, я направилась в свой гостиничный номер. Оказавшись внутри, я бросила сумку, будто она была двадцатикилограммовым якорем и включила свет.

Все во мне застыло. Диван должен был быть пустым, но парень с волосами цвета темного меда сидел здесь и занимал собой почти все пространство. Его лицо было достойно рекламных билбордов: густые брови, прямой нос, высокие скулы и чувственные губы. Он не выглядел удивленным моим появлением. По правде говоря, я поклялась бы, что он меня ждал. Потрясающие парни не тратили свои вечера в ожидании меня. Вот почему я подумала, что это очередная галлюцинация, пока он не заговорил. Мои глюки никогда до этого со мной не разговаривали.

— Привет, — сказал незнакомец. Его низкий голос был с акцентом, который я не смогла распознать. — Извини, что говорю тебе это, но у тебя ожидает действительно плохая ночь.

Я знала, что должна развернуться, открыть дверь и бежать, предпочтительно при этом крича. Это было единственной логичной реакцией, но я стояла на месте, почему-то не боясь своего взломщика. Замечательно. Мои инстинкты самосохранения, должно быть, тайно заключили суицидальный договор.

— Если бы ты знал, какой была моя неделя, то понял бы, что, чтобы ты там не планировал, это только улучшит ее, — услышала я свой собственный ответ, доказывающий, что мои голосовые связки тоже желали смерти.

И снова я не была неправа. Моя сестра? Бесследно пропала, написав мне *«Помоги»* и *«Попала в ловушку!»,* в прошлый понедельник. Родители? Погибли в аварии через два дня после того, как прибыли в Беннингтон в поисках Жасмин. Я? Вдобавок к тому, что потеряла всю свою семью, была на грани сумасшествия. По сравнению с этим, ограбление — отдых. Ухмылка тронула губы моего незваного гостя. Моя реакция была для него неожиданной.

— Если я выиграю? Возможно. Но если же я проиграю, все станет намного хуже, — заверил он меня.

— Что за состязания? — спросила я, гадая, почему я разговариваю со своим взломщиком. Повреждение мозга из-за удара?

Он поднялся. Несмотря на непонятное отсутствие страха, я отступала по мере того, как он подходил ближе. Он был выше меня примерно на фут[[1]](#footnote-1) при моих пяти-шести[[2]](#footnote-2), плечи занимали весь дверной проем, а такие мышцы не скроет даже самое плотное пальто. Но самым поразительным были его глаза — серые с темно-синими ободками. Они были настолько яркими, что почти светились.

— Состязание, направленное на то, чтобы увидеть, кто выйдет отсюда с тобой, — ответил он, скользя по мне своим взглядом цвета серебра с сапфиром.

— А, что, если я не хочу никуда уходить? — парировала я.

— Слишком поздно для этого, — мягко сказал он и протянул руку, тем самым обращая мое внимание на то, что на нем были кожаные перчатки.

Я сорвалась с места. По какой-то причине я до сих пор не израсходовала свой лимит страха — проснулись инстинкты самосохранения! — я не собиралась позволить ему меня схватить. Он даже не попытался остановить меня, когда я пробежала мимо него в спальню. И, внутренне застонав, поняла почему нет. Теперь он стоял между мной и единственной дверью в комнате. Он подошел ко мне, и мое сердце начало бешено колотиться. Почему я не сбежала, когда был шанс? И почему я не кричу о помощи прямо сейчас? Три тяжелых удара в дверь испугали меня. И я не смогла поверить, когда узнала голос.

— Мисс Дженкинс, вы не могли бы меня впустить? Это детектив Крогер. Мы виделись этим утром в полицейском участке.

Коп, когда я в нем так нуждаюсь? Чудеса случаются! К моему глубочайшему удивлению взломщик повернулся и открыл дверь. Двое мужчин уставились друг на друга, затем взломщик снова посмотрел на меня, я видела, что детектив Крогер оценил его.

— Он вломился ко мне в комнату, — сказала я, подавая знак «сделай что-нибудь».

Бровь Крогера приподнялась:

— Это правда, мистер?

— Думаю, вам лучше забрать меня, — протянул мой взломщик.

Я ожидала, что Крогер потянется за наручниками. Вместо этого он зашел внутрь, закрыл дверь и выключил свет.

— Что Вы делайте? — задохнулась я.

— Иду к дивану, — сказал Крогер, и я не поняла, говорил он со мной или с моим загадочным взломщиком.

Я не собиралась оставаться в темноте, чтобы это выяснить. Я бродила по спальне до тех пор, пока не нашла ночник и включила его. Свет прошелся по комнате, показывая, что мой взломщик все еще на минимальном расстоянии от Крогера. Честно говоря, это выглядело так, словно они не сдвинулись ни на дюйм. Что здесь происходит?

— Почему Вы не арестовали меня, детектив? — спросил взломщик вкрадчивым голосом.

— Хороший вопрос, — поддержала я.

— Заткнись, сука, — резко бросил Крогер.

У меня отвисла челюсть. Прежде чем я успела ответить, кулак Крогера ударил крупного мужчину в плечо. Затем он нахмурился, как если бы был удивлен, что это не возымело эффекта. Взломщик схватил кулак Крогера, когда тот замахнулся во второй раз. Полицейский застыл, складки сомнения появились на его лице, когда он попытался вырваться и не смог. Затем пришло понимание.

— Ты должно быть Адриан, — выплюнул Крогер.

— Во плоти, — легко ответил мой взломщик.

Я собиралась спросить, что, черт возьми, происходит, когда прогремел выстрел. Я упала вниз как раз в тот момент, когда один из мужчин понесся ко мне слишком быстро, чтобы я рассмотрела кто. Я умудрилась отскочить, чтобы меня не задели, налетев тем самым на ночник. Лампа разбилась, и комната погрузилась во тьму. Мое сердцебиение забилось от мгновенной слепоты. До этого я не боялась, но начала сейчас, заточенная в комнате с двумя мужчинами, которые точно хотели убить друг друга. Я начала пробираться вокруг кровати и в этот раз наткнулась на что-то большое. Это что-то схватило меня, и я, испуганная до ужаса, начала пинаться, толкаться и царапаться, пытаясь освободиться.

Затем я вырвалась и врезалась в стену. Боль взорвалась во мне, и, когда я сглотнула, почувствовала вкус крови. Я начала падать в полубессознательном состоянии, но меня грубо схватили. Луч лунного света упал на лицо нападавшего, и я отшатнулась. Тени мерцали, как будто змея лизала кожу Крогера, превращая его черты лица в тошнотворную маску зла. Еще хуже то, что я знала, что это не галлюцинации. Боль, которую я чувствовала, была слишком настоящей.

— Ты хочешь знать, что случилось с твоей сестрой? — Голос Крогера был грубым. Гортанным. — Скоро узнаешь.

Без каких-либо мыслей я толкнула его так сильно, как только могла. Он выглядел удивленным, но толчок не заставил его даже дрогнуть. Неожиданно его оттащили назад и затем отбросили. Пока Крогер падал, Адриан ударил его настолько сильно, что тот пролетел сквозь окно в спальне. До того, как я успела закричать, Адриан бросился за ним. Все, что я слышала дальше, были звуки ударов и стоны перед тем, как отчетливый треск заставил что-то первобытное натянуться во мне. Один из них только что умер, я знала это. Но кто именно? Темная фигура появилась из зияющей дыры, на месте которой было окно. Я начала отступать, каждое движение приносило боль, когда я увидела, как что-то серебряное блеснуло в лунном свете. Глаза Адриана.

— Похоже, ты пойдешь со мной, — сказал он, залезая в окно.

Я не беспокоилась из-за его небрежного тона или того факта, что он только что кого-то убил. Я была слишком занята, пытаясь понять, что же я видела на лице детектива Крогера, не говоря уже о том, что он сказал.

*«Хочешь знать, что случилось с твоей сестрой? Скоро узнаешь»*

Надежда пронзила мои расшатанные нервы. Если змеевидные тени на лице Крогера были настоящими, тогда, возможно, то же было и с моими видениями Жасмин в полупансионе.

— Мы должны найти Жасмин, — я задохнулась, почувствовав что-то мокрое там, где я схватилась за живот.

Адриан развел мои руки и вздохнул.

— Ты ранена. Прости, он был одним из псов Деметрия, поэтому его было сложнее убить.

Он поднял меня. Несмотря на то, что прикосновения Адриана были аккуратнее, чем Крогера, я не смогла сдержать болезненный стон.

— Не волнуйся, ты скоро поправишься, — сказал он, вынося меня через дверь.

Мы должны найти Жасмин! Я хотела настоять на этом, но мой язык, казалось, устроил забастовку. Покалывание в конечностях и гул в голове явно не были хорошими знаками.

— Как тебя зовут? — услышала я Адриана словно издалека.

Я смогла произнести одно слово перед тем, как погрузилась в темноту.

— Айви.

# ***Глава 2***

Играла знакомая песня, но я не могла вспомнить ее название. Это меня сильно достало, и я открыла глаза. Мой взгляд упал на черную стену, гладкую и ровную, как стекло. Я протянула руку, чтобы потрогать и вот тогда я осознала, что мои руки были связаны.

«Silent Lucidity»[[3]](#footnote-3) от группы «Queensryche»[[4]](#footnote-4) — подсказала мне память, а сразу же за этим последовало осознание того, что я на заднем сиденье автомобиля. Такого, о котором хорошо заботятся, судя по безупречной блестящей крыше. Когда эти мысли заполнили мою голову, я также вспомнила, что случилось прямо перед тем, как я потеряла сознание. А также то, рядом с кем я нахожусь.

— Почему мои руки связаны? — сказала я, поднимая себя в вертикальное положение.

По какой-то причине у Адриана не было зеркала заднего вида, поэтому ему пришлось обернуться, чтобы взглянуть на меня.

— Хоть что-нибудь заставляет тебя паниковать? — спросил он веселым голосом. — Ты связана на заднем сиденье машины, принадлежащей убийце полицейских, но я видал людей более расстроенных, когда в «Старбакс» заканчивалась тыквенная приправа.

Любой нормальный бы паниковал, но не то, что бы от этого была какая-то польза. Кроме того, я выбилась из понятия «нормальности» давным-давно, когда поняла, что вижу вещи, которые не видят другие.

Кстати говоря, почему я не ощущала боль? Шишка на том месте, куда меня ударила миссис Полсон, пропала, и моя рубашка была красной от крови, но, не считая небольшой боли в шее, я чувствовала себя хорошо. Когда я приподняла вверх свою майку, я каким-то образом не была удивлена, когда увидела нетронутую кожу на животе. Ну, это и кучу крошек, будто я очень неаккуратно съела десерт.

— Почему мой живот выглядит так, будто я уронила на него бисквитный торт? — подумала я вслух.

Адриан фыркнул:

— Почти. Это медицина. Ты была ранена.

— Ты можешь рассказать мне, каким образом это больше не так, — сказала я, поднимая свои связанные руки, — после того как развяжешь меня.

Еще один взгляд назад, в этом читался вызов.

— Ты можешь быть самым спокойным человеком из всех тех, кого меня когда-либо отправляли спасти, но, если я скажу тебе сейчас то, что ты хочешь знать, это изменится. Так что выбирай: узнать правду или быть развязанной?

— Правду, — мгновенно ответила я.

Он издал смешок. — Еще одно новшество. Ты полна сюрпризов.

Как и он. Он только что признался, что регулярно похищает людей, — именно так я перевела термин «спасение» — так что мне нужно чертовски хорошо постараться, чтобы освободиться. Но больше всего я нуждалась в ответах. Кроме того, я до сих пор не боялась его, и почему-то это не было связано с тем, что он излечил меня каким-то магическим образом.

— Правда, Адриан, — повторила я.

Он обернулся еще раз, и его взгляд встретился с моим. Эти странные голубые глаза поражали меня своей силой. На мгновение я могла лишь смотреть, все мысли застыли в моей голове. Не знаю почему, но я подалась вперед, неловко дотрагиваясь до его руки, и почувствовала жесткие мышцы под его громоздкой курткой. Если бы я задумалась над тем, что делаю, этого бы не произошло. Тем не менее, я не могла заставить себя оторваться.

Я ахнула, когда его рука накрыла мою. В какой-то момент он снял перчатки, и ощущение его теплой обнаженной кожи направило через меня сокрушительную волну. Очевидно, это прикосновение так же повлияло и на Адриана. Его губы раскрылись, и он откинулся на спинку своего сидения.

Он дернул руль, едва избежав столкновения с другим автомобилем. Прогремел сигнал, и, когда водитель проехал мимо, злобно выставленный средний палец был направлен в нашу сторону. Я откинулась назад, мое сердце колотилось из-за возможного столкновения. По крайней мере, я сказала себе, что именно это было причиной.

— Dyate, — пробормотал Адриан.

Я не узнала слово и в растерянности пыталась распознать акцент. У него был музыкальный ритм, как у итальянского, но за ним крылось жесткое, мрачное окончание.

— Что это за язык? — спросила я, пытаясь замаскировать внезапную неуверенность в голосе.

На этот раз он не сводил глаз с дороги.

— Не тот, о котором ты могла бы слышать.

— Я выбрала правду, помнишь? — сказала я, подняв связанные руки вверх для выразительности.

Этим я заработала быстро брошенный на меня взгляд:

— Это правда, но большего ты не получишь, пока не познакомишься с Заком. Тогда мы сможем пропустить все аргументы вроде «это невозможно».

Я издала короткий смешок.

— После того, что я увидела на лице детектива Крогера, мое определение «невозможного» изменилось.

Адриан вильнул еще раз, но на этот раз рядом не было других машин.

— Что ты видела?

Я напряглась. Как я объясняю, не выглядя при этом невменяемой? Ни в коем случае, поэтому вместо этого я пошла в атаку.

— Почему ты был в моем номере? И как ты меня вылечил? Не осталось даже отметины.

— Что ты видела на его лице, Айви?

Несмотря на его жесткий тон, когда мое имя слетело с его губ, внутри меня что-то екнуло, будто он дернул за нить, о существовании которой я не знала. Это оставило такое же тревожное ощущение, как и моя необъяснимая реакция на прикосновение его руки.

— Тени, — сказала я быстро, чтобы отвлечься от этого. — У него были змееподобные тени по всему лицу.

Я ожидала, что Адриан скажет, что я это придумала — ответ, к которому я давно привыкла. Вместо этого, он остановился, заведя автомобиль в парк, но оставил двигатель работающим. Затем он повернулся и посмотрел на меня.

— Это была единственная странная вещь, которую ты видела?

Я сглотнула. Я знала, что лучше не поговорить об этих вещах. Тем не менее, я потребовала правду от Адриана. Было бы не справедливо лгать в ответ.

— Ранее я видела две версии одного и того же пансиона. Одна из версий была симпатичная, но другая была старой и сгнившей, и моя сестра была поймана внутри нее.

Адриан ничего не сказал, хотя он продолжал буравить меня своим тяжелым взглядом. Когда он, наконец, заговорил, его вопрос был настолько странным, что я подумала, что ослышалась.

— Как, по-твоему, я выгляжу?

— Что?

— Моя внешность. — Он растянул слова, будто я была тормозом. — Опиши меня.

Он вдруг захотел комплиментов? Возможно, я встретила кого-то более чокнутого, чем я сама.

— Это нелепо, — пробормотала я, но начала с очевидного. — Ростом примерно шесть с половиной футов[[5]](#footnote-5), слегка за двадцать, сложен как Тор, золотисто-коричневые волосы с блондинистыми проблесками, серебристо-голубые глаза… Ты хочешь, чтобы я продолжила?

Он начал смеяться. Глубокий, богатый баритон. Его смех мог бы показаться чувственным, если бы настолько меня не разозлил.

— Теперь я знаю, почему они пришли за тобой, — сказал он, все еще посмеиваясь. — Они, должно быть, поняли, что ты была другой, но, если бы они знали, что ты можешь видеть, ты бы никогда не выбралась из того пансиона.

— Ты можешь прекратить смеяться, — резко сказала я. — Я в курсе, что это сумасшествие — видеть подобные вещи.

У многих детей есть воображаемые друзья. У меня были воображаемые места. Хотя сначала, я не знала, что была единственной, кто мог их видеть. После того, как мои родители поняли, что то, что я описывала, выходило далеко за рамки детских причуд, начались мои бесконечные визиты к врачам и слезы. Одни за другими, болезни и психозы были вычеркнуты, пока мне не был поставлен диагноз моноамино-холинергический дисбаланс в височной коре.

Другими словами, я видела дерьмо, которого не было, и никто не мог понять почему. Таблетки, которые я принимала, немного помогали, хотя я лгала и говорила, что они полностью избавляли меня от всех галлюцинаций. Я была сыта по горло тыкающими на меня врачами. Поэтому, когда я видела то, что никто другой не видел, я заставляла себя игнорировать это, конечно, до того момента, когда миссис Полсон и детектив Крогер попытались убить меня.

Адриан прекратил смеяться, и этот немигающий интенсивный взгляд вновь вернулся.

— Ну, Айви, у меня есть хорошие новости и плохие. Хорошей новостью является то, что ты не сумасшедшая. Плохая новость состоит в том, что все, что ты видела, реально, и теперь придет за тобой.

# ***Глава 3***

Даже в хорошие дни я ненавидела мужчин, которые были загадочными. Эти сектанты, пышущие тестостероном и с кучей безумных склонностей, действительно считают, что не нуждаются в каких-либо уточнениях к расплывчатым заявлениям типа этого.

Тот факт, что Адриан отказался уточнить это таинственное предупреждение в то время, как я была связана на его заднем сиденье, сделал ситуация невыносимой. Время шло, и я успокаивала себя тем, что воображала, как ударю его чем-нибудь тяжелым по голове. Или, перегнувшись через сиденье, буду душить его полоской клейкой ленты, обернутой вокруг моих запястий. Если в задней части этого автомобиля есть прикуриватель, возможно, я смогу проявить фантазию и с ним в том числе.

Надеюсь, похищение не сделает меня склонной к насилию.

— Ты секс-работорговец? — резко спросила я.

— Кто-то смотрел «Заложницу»[[6]](#footnote-6) слишком много раз, — сказал Адриан, и веселье в его тоне довело меня до точки.

— А почему бы мне так не думать? — парировала я. — Ты спас мне жизнь, но везешь куда-то против моей воли и отказываешься развязать.

— Ты выбрала правду, помнишь? — Был его приводящий в ярость ответ.

Я выругалась, первый же тяжелый предмет, который попадет мне в руки…!

— Ты мне ее не сказал.

— Нет, сказал. — Он произнес это с тяжелыми веками, оглянувшись, что заставило меня выпрямиться и улыбнуться, как если бы он сделал это, когда мы сидели в баре. — Просто не всю, но не беспокойся об этом. Мы на месте.

Сказав это, он свернул на длинную дорогу, которая привела нас к возвышающимся, искусно выгравированным воротам.

— Подожди немного, пока я открываю ворота, — сказал он, выключая машину и забирая с собой ключи.

Я ждала… пока он не отошел достаточно далеко, чтобы я могла начать действовать. Затем перепрыгнула через сиденье. Когда я дернула водительскую дверь, большая рука помешала мне открыть ее.

— Почему я не удивлен? — сказал Адриан с иронией.

Я уставилась на его руку, как будто это могло объяснить, как остальная его часть присоединялась к ней. Секунду назад он был перед теми великолепно украшенными воротами, исполняя нечто, что заставило их открыться с механическим стоном.

Никто не мог двигаться так быстро. Или, точнее, никто не должен двигаться так быстро.

— Что ты? — выдохнула я.

Его зубы сверкнули в улыбке, хищной и сексуальной одновременно.

— Несколько часов назад я размышлял о том же касательно тебя.

Меня? Прежде чем я спросила, что он имел в виду, он открыл дверь и дал мне выйти. Лед промчался по венам, когда я увидела нож в другой руке. В этот же момент я заметила знак на воротах: *«Кладбище Грин-Вуд».*

— Не надо. — Я задохнулась.

Он изогнул бровь, разрезая липкую ленту вокруг моих запястий.

— Ты, кажется, хотела быть освобожденной.

Мои руки упали по бокам, а облегчение с ревом улетучилось, сменяясь приступом страха, питаемым адреналином. Так же быстро что-то щелкнуло внутри меня. Все горе, гнев, страх и разочарование последних десяти дней с силой прорвались сквозь мою оборону, превращая меня в кого-то совершенно неузнаваемого.

Разбушевавшегося монстра.

Я треснула Адриана по лицу с такой силой, что ощутила жжение и покалывание, но этого было недостаточно. Я начала бить его по груди, часть меня была шокирована собственными действиями, но другая часть призывала ударить его сильнее.

— Да что с тобой такое? — кричала я. — Ты вытащил нож без каких-либо объяснений. Я подумала, ты собираешься меня убить!

Адриан схватил меня за руки. Любой здравомыслящий человек признал бы это как поражение и успокоился к черту, но мое благоразумие осталось в прошлом. Так как мои руки были выведены из строя, я пнула его в голень с такой силой, что боль взмыла по моей ноге. Он хмыкнул, подталкивая меня, пока я не была прижата к капоту автомобиля. Теперь позади меня была стальная стена, а стена из мускулистой плоти на мне.

— Прекрати, — приказал Адриан, его незнакомый акцент был полон силы. — Я обещаю, что не сделаю тебе больно!

Мое дыхание перешло в пыхтение. Адриан прижал свое бедро между моими ногами, предотвратив мою попытку вырваться. Я остановилась, тем самым меняя план действий, который был ничем иным, как признанием поражения. Я не могла использовать свои руки, чтобы оттолкнуть его. Он ощущался более крепким и массивным, чем каменная горгулья.

— Слезь с меня, — сказала я между прерывистыми вдохами.

— Нет, пока ты не успокоишься, — сказал он сурово. Потом его губы растянулись в легкой ухмылке. — И прошу, не спеши.

Я взглянула вниз, только сейчас заметив, что моя грудь прижата к его груди так же сильно, как его бедро вжималось между моими ногами. Любое движение с моей стороны вызывало неприлично чувственные трения, как будто втягивать дыхание друг друга, пока мы пыхтели, было недостаточно интимно.

Я попыталась замедлить свое дыхание, не говоря уже о сумасшедшем сердцебиении. Если бы не его самодовольная ухмылка, я бы и не догадывалась, что он думал о той компрометирующей позе, в которую меня загнал.

По крайней мере, он не выглядел сердитым из-за того, что я била и пинала его. Теперь, когда безрассудная ярость прошла, я поняла, насколько глупо выглядела. Всего один удар его массивного кулака мог меня вырубить, но он не ударил. Напротив, пообещал, что не сделает мне больно. Несмотря на то, что он похитил меня и отказался объяснить, что происходит, я решила ему поверить.

— Прости, что набросилась на тебя, — сказала я, мой голос больше не был таким резким.

Он пожал плечами, как будто привык к этому.

— Не беспокойся. Так или иначе, ты припозднилась со срывом.

*«Сколько людей ты похитил?»* — почти спросила я. Так как я не очень хотела знать. Все, что я сказала:

— Можешь слезть с меня? Ты тяжелый.

Он медленно оторвал свое тело от моего, но его серебристо-голубой взгляд был приклеен ко мне. Я вздрогнула, осознав, как стало холодно, когда на мне больше не лежал более чем двухсот фунтовый[[7]](#footnote-7) горячий мужчина.

Адриан снял свое пальто, под которым скрывалась черная рубашка с круглым вырезом, которая обнимала его тело так, как если бы отдавала дань уважения. Конечно, он заметил мою дрожь. Я задалась вопросом, возможно ли сбежать от этих пронзительных глаз.

Я надела пальто. На нем оно доходило до середины икр, на мне же волочилось по земле. Я никогда раньше не чувствовала себя миниатюрной с парнем. Мне было комфортно в своем восьмом размере[[8]](#footnote-8), потому что не нужно было голодать для его поддержания, и с ростом пять-шесть я могла позволить себе носить каблуки, не беспокоясь о том, что я буду выше моих знакомых. Но рядом с Адрианом я, казалось, сбросила фунтов двадцать и уменьшилась на несколько сантиметров. Конечно, основную его массу составляли мускулы, без сомнений.

Я запретила себе думать об этом, прежде чем это привело к другим, более опасным мыслям, и затянула его пальто вокруг себя.

— Если мы здесь не для того, чтобы ты убил меня и зарыл тело на пустом участке, то, что мы можем делать на кладбище? — спросила я с завидным спокойствием.

Он рассмеялся. Глубокий мужской смех раздразнил что-то внутри меня, что было слишком глупым, чтобы понять, что похитители под запретом. Вот почему я отказалась замечать появившуюся ямочку на подбородке или, то, что его нижняя губа была полнее верхней.

— Много вещей, но мы вернемся к этому позже.

— Конечно, а будет ли это позже? — Я бросила ему вызов.

— Конечно. — Другая соблазнительная улыбка. — Так как ты и я принадлежим к одной линии, ты вот-вот узнаешь немного больше обо мне.

Линии?

— Ты думаешь, мы родственники?

Его взгляд прошелся по мне, будто лаская.

— К счастью, это не так. Это бы сделало наше первое свидание затруднительным.

Я посмотрела на него:

— Ты клеишь меня? — наконец удалось сказать мне. — Ты хоть представляешь, как все это странно?

Он пожал плечами.

— Я не слишком искусен, считаю это пустой тратой времени. Кроме того, — серебристая часть его глаз поблескивала, словно жидкий лунный свет, — если ты хочешь сказать, что не считаешь меня привлекательным, то ты лжешь.

При других обстоятельствах я бы покраснела, строя глазки тому, с кем только что познакомилась, но со мной флиртовал мой похититель! Должно ли это заставить меня бояться больше? Он уже спас мне жизнь однажды, и у него было много возможностей навредить мне с тех пор, но он этого не сделал.

Плюс, было бы не много удовольствия от свидания, если бы я была мертва.

— Как насчет того, чтобы отложить разговор о свидании до тех пор, пока не дашь мне ответы, как обещал? — сказала я. Часть меня удивлялась, как я смогла подцепить незнакомца сегодня вечером. Другая часть была счастлива, впервые за неделю. Глупые гормоны. Спокойно, девочки, успокойся.

Выражение лица Адриана стало серьезным.

— Я отвезу тебя к человеку, который даст тебе необходимые ответы.

— Зак? — спросила я, вспомнив упоминание Адриана об этом имени.

— Да, он. Это кладбище занимает почти пятьсот акров[[9]](#footnote-9), так что, если ты не хочешь часами бродить по холоду, — он подошел с пассажирской стороны к мощному ретро-автомобилю и открыл дверь, — залезай.

Он предлагал мне выбор. Или, во всяком случае, его иллюзию. Если я побегу, он меня поймает, и мы оба это знали. В свете автомобильной лампочки стала заметна небольшая щетина, прорывающаяся сквозь гладкую кожу вдоль его челюсти, оттеняя ее так, что это выглядело уж очень привлекательно. Его экзотический акцент также не улучшал ситуацию. Если меня когда-нибудь снова похитят, будет лучше, если это будет старый уродливый мужик. Меньше путаницы для моих чувств.

И менее неловко. Какой идиоткой надо быть, чтобы влюбиться в похитителя? Не удивительно, что он не пригласил меня на свидание. Должно быть, он подумал, что я даю слову «легко» новое определение. Я подошла, думая о том, что, даже если бы я смогла убежать от него, не стала бы. Моя сестра была в ловушке в месте, которое не могло быть реальным, но было, и Адриан был моим единственным союзником, потому что мог видеть те же безумные вещи, что и я. Намного важнее то, что он доказал, что в состоянии убить этих существ.

Если бы он был в состоянии помочь моей сестре, я бы не только пошла с ним на свидание. Я бы все оплатила и серьезно обдумала бы возможность более тесных отношений. Я села на пассажирское сиденье, услышав, как щелкнул дверной замок, закрывшись. Я попыталась открыть ее. Ничего. Моя тревога вернулась. Что за человек спасает людей, похитив их, и сажает в автомобиль, выход из которого возможен только со стороны водителя? Опять же, когда Адриан скользнул на сиденье рядом со мной почти со сверхъестественной плавностью, я поняла, что более важно не то, каким человеком он был, а то, чем он являлся.

# ***Глава 4***

Кто бы ни проектировал кладбище Грин Вуд, он был в стельку пьян, поскольку здесь не было ни одной прямой дороги. Я чувствовала себя как в детской игре «лабиринт», проезжая все изгибы и повороты. Но, возможно, другие кладбища были спроектированы также. Я не знаю. Никогда не бывала на кладбищах раньше. Похороны моих родителей состоятся послезавтра, бабушки и дедушки, с обеих линий, умерли еще до моего рождения, а у родителей не было ни братьев, ни сестер. Еще десять дней назад я не теряла никого из моих близких.

Теперь я потеряла всех, и, решительно скрывая свое горе, я пыталась игнорировать видимые мною невозможные вещи, насколько это было возможно. Когда Адриан проезжал большую могилу, на которой было выгравировано *«Любимым Родителям»,* боль, сжигающая мое горло с момента их смерти, переросла в ледяную скалу.

Адриан остановил машину в момент, когда я осознала, что мне трудно дышать.

— Что случилось? — тут же спросил он. — Ты что-то увидела?

Я покачала головой, умудрившись сделать вдох, несмотря на жуткие спазмы в горле.

— Айви. — Большая рука обхватила мое лицо, заставляя смотреть на него, а не на надгробия. — Что случилось?

Тогда я была рада, что Адриан был таким горячим. Благодарю Бога за эти глубокие впадины под его скулами, эти сапфировые глаза и светло-каштановые волосы, которые, казалось, были растрепаны слишком сексуально. Если бы я не отвлеклась на его внешность, пришлось бы сосредоточиться на боли от потери двух самых близких людей, которые никогда не подводили меня. Даже после того, как я отдалилась от них.

— Просто… мои родители погибли пять дней назад.

Мой голос был охрипшим от охвативших меня эмоций. Я попыталась прочистить горло, и дышать стало легче. Еще несколько глубоких вдохов, и все что осталось — уже знакомое жжение.

— Мне жаль, — сказал Адриан, сжимая мою руку.

За прошедшую неделю я слышала много слов сочувствия от друзей и однокурсников, часто с добавлением клише о том, почему происходят такие вещи. Адриан не сказал ничего из подобной чуши. Он просто держал мою руку и смотрел на меня с пониманием, превышающим жалость, как если бы он знал, что значит потерять все за очень короткий промежуток времени.

— Спасибо. — Я перевела дыхание, пытаясь сдержать слезы. Давая волю слезам, чувствуешь, будто сдаешься, а я не могла позволить себе этого, потому что мне нужно найти способ вернуть мою сестру домой. — Мне необходимы ответы. Я не собираюсь терять еще и сестру.

Он отпустил мою руку и отвернулся, сжав челюсть:

— Ответы не сотворят чуда. Я слышал, что сказал тебе тот полицейский. Если твоя сестра у них, прости, но она уже не жилец.

— Чушь собачья, — огрызнулась я, мгновенно разозлившись. — Я знаю, где она. Мне просто нужно… найти вход.

Адриан вздохнул:

— Ты видишь вещи, которые не видят другие, но все еще отрицаешь этот факт? Существа, у которых твоя сестра, очень сильны, Айви. Даже если ты попадешь туда, ты никогда не выберешься оттуда.

Существа? Прежде чем я отреагировала, что-то мелькнуло впереди, как будто фары ненадолго включили. Адриан поехал в том направлении. Несколько минут спустя мы подъехали к тому, что напоминало крошечный замок, с круглыми башенками по четырем углам и высокими стеклянными куполами, выступающими в центре.

Адриан припарковался, обошел машину и выпустил меня:

— Добро пожаловать в часовню Грин Вуд.

Дверь была приоткрыта, оттуда исходил мягкий свет. Адриан вошел, и я последовала за ним, завернувшись в его пальто, как в защитную ширму. Я встревожилась, когда он сказал, что весь богатый интерьер был скрыт от меня. Логическая часть меня утверждала, что он, скорее всего, имел в виду «существ» в переносном смысле.

В конце церковной скамьи стоял молодой афроамериканец, его лицо отчасти скрывал голубой капюшон, свисающий с его склоненной головы. Я бы решила, что он молится, но его лицо было обращено в нашу сторону, а не к алтарю, и руки были расположены по бокам, а не сложены в стандартном жесте молящегося.

— Айви, это Зак, — сказал Адриан. — Зак, разреши представить Айви, девушку, которую ты послал меня спасти.

Зак поднял глаза, капюшон спал с головы и…

Свет вспыхнул вокруг него, как вспышки тысяч камер. Мои глаза заслезились, не в состоянии приспособиться к ослепляющей яркости, и все же я не могла закрыть их. Я смотрела, потрясенная тем, как свечение вокруг него стало еще ярче, пока не осталось ничего, кроме Зака. Множество звуков ревело у меня в голове, затмевая все, кроме прекрасного, мучительного крещендо. Мое тело вибрировало, захваченное громоподобным эхо, пока я не почувствовала, будто моя плоть готова обнажить мои кости.

— Не бойся.

Прежний вид часовни вернулся. Адриан стоял в нескольких шагах от меня, где и был раньше. Зак тоже не двигался. В отличие от меня. Каким-то образом я оказалась на коленях, руки подняты, лицо влажное от слез, но я не помню, что бы плакала.

— Не бойся, — повторил Зак, идя ко мне навстречу.

Пошатываясь, я встала на ноги. Свет вокруг него исчез, но остался ужасный шум, от которого все мое тело болело. Сейчас Зак выглядел как половина парней с моего кампуса, но я знала каждой клеточкой своего тела, что он не был человеком. Он был чем-то еще. Существом, как сказал Адриан. Я продолжала пятиться, но сильные руки обхватили меня мягко за плечи, будто защищая.

— Не волнуйся. Он не из плохих парней, — мягко сказал Адриан. — Зак играет за другую команду.

— У существ есть команды? — спросила я с трудом.

— Да, есть, — сказал Адриан, его голос стал более жестким. — И каждая команда играет до конца.

Я смотрела в глаза Зака цвета грецкого ореха и видела что-то иное в лице этого человека. Он был коротко подстрижен, густые брови выделялись на гладкой, темной коже. Вряд ли ему было больше двадцати пяти. Мне не нужен был Адриан, чтобы понять, что он мокрого места от меня не оставит, если захочет. Инстинктивная, животная часть меня знала, что это так. На самом деле, мне было больно осознавать то, как легко сломать мои кости, как слабо моя кожа защищает уязвимые части и как бесполезны были мои силы в самозащите. Чувство страха толкало меня в объятия Адриана, но я заставила себя остаться там, где была. Зак вселял в меня ужас, но Адриан сказал, что он борется против тех, кто похитил Жасмин. Это и сделало его моим новым лучшим другом.

— Я думаю, странные люди-тени похитили мою сестру. — Я гордилась тем, что сказала это без дрожи в голосе. — И мне надо знать, как вернуть ее.

— Я упоминал, что она, может видеть сквозь демонские чары? — спросил Адриан мрачным голосом.

Желудок свело при слове «демон», но я сдержала рвотный позыв. Я не собиралась ставить себя в неловкое положение. Ну что ж, моя сестра была у демонов. Не сильно отличается от «странных людей-теней», как я их называла, не правда ли?

Возможно, меня все же вырвет.

— Конечно, она может видеть их, — Зак произнес так небрежно, будто говорил о том, что я люблю шоколад больше, чем ваниль. — Это у нее в крови.

Я стояла так близко к Адриану, что почувствовала, как он весь напрягся:

— Ты знал, кто она?

Слабая улыбка тронула губы Зака:

— Я всегда знал.

— В каком смысле кто я? — Удивилась я.

Адриан проигнорировал мой вопрос и подошел к Заку. А тому пришлось поднять голову из-за роста, чтобы встретиться с ним глазами.

— Ты врал мне, — отрезал Адриан, при каждом слове тыкая пальцем в грудь Зака. — Ты говорил, что я последний из своего рода, но с самого начала знал об Айви?

Я не могла поверить глазам своим: Адриан тыкал в Зака пальцем, будто тот был куском жареного мяса, который нужно было сделать более мягким. Неужели он не ощущал той взрывной мощи Зака, скрывающейся под маской ничем не примечательного парня?

— Она не потомок твоей линии, — сказал Зак и схватил руку Адриана достаточно сильно, чтобы держать ее неподвижно. — Ты последний в своей линии, но она видит то, что спрятано от этого мира, потому что она последняя из потомков Давида.

— Последняя из кого? — начала я, но остановилась, потрясенная тем, как Адриан, обернувшись, посмотрел на меня.

Сказать, что ужас проявился на его лице — значит, ничего не сказать. Адриан смотрел на меня так, будто я разрушила его мир, разломала на мелкие кусочки, а затем заталкивала их ему в горло, пока он не умер от удушья. Если бы моя кожа внезапно превратилась в чешую, сочащуюся ядом, я бы все равно не думала, что заслужила такой взгляд.

— Последняя из рода правителей древних времен, когда еще царь Давид сидел на троне Иерусалима, — объяснил Зак.

История не была моим коньком в колледже, но я была увлечена искусством еще с детства.

— Царь Давид, это тот парень со знаменитой статуи Микеланджело?

*«Который голый?»* — добавила я уже мысленно.

— Он самый, — согласился Зак, изогнув бровь, что заставило меня задуматься, а не угадал ли он мои мысли, которые я не произнесла.

— Хорошая история, — легкомысленно сказала я, — но все что известно о моих биологических родителях, то что моя мать была нелегальной иммигранткой, бросившей меня на обочине дороги после того, как тракторный прицеп, в котором она пряталась, был разбит всмятку.

С одной стороны, я не могла осуждать ее. Все нелегалы, которые выживали в авариях, должны были бежать, а спрятаться в новой стране с новорожденным, намного сложнее. Дженкинсы, которые тоже оказались в той аварии, нашли меня и, после ряда судебных процессов, официально приняли меня к себе.

Зак пожал плечами:

— То, что ты не веришь, не отменяет правды.

Адриан вдруг оказался в задней части церкви, его силуэт создавал темный контур на витражах.

— Если ты знал, что она последняя из рода Давида, как ты мог отправить меня доставить ее? — Его голос хлестал воздух как хлыст. — Как ты мог позволить мне оказаться около нее, Захария?

Теперь я знала полное имя Зака, но не из-за этого уголки моих губ опустились.

— В чем проблема? — фыркнула я.

Адриан отвернулся, как будто он даже видеть меня не мог. Не веря в происходящее, я почувствовала, как это больно ранило меня. Почему он ведет себя так, будто я была более отвратительна, чем тот полицейский, которого он убил голыми руками?

— Ты должен держаться рядом с ней, — неумолимо ответил Зак. — Ты не можешь избежать своей судьбы.

От этих слов Адриан повернулся, кулаки были сжаты, плечи напряжены, исходящий от него волны ярости был почти осязаем.

— Плевать я хотел на судьбу, — прорычал он.

Я не заметила, как он прошел мимо меня. Он двигался слишком быстро. То, что он ушел я поняла лишь тогда, когда дверь часовни с грохотом захлопнулась за моей спиной.

# ***Глава 5***

Солнце уже взошло, когда Зак вернулся. Он ушел за Адрианом, но, так как вернулся он один, что-то явно пошло не по плану. Мое настроение было довольно отвратительным. Я просто ждала в церкви, потому что у меня не было ответов на интересующие меня вопросы. Все, что я знала, — Адриан ненавидит меня, демоны существуют, а Зак был… хорошим. С тем световым шоу, который он источал, я могла бы догадаться, к какому виду существ Зак относился, но это было слишком невероятным, чтобы произносить вслух.

— Мы также известны, как архоны, — сказал Зак, бросив на меня сардонический взгляд. — Это определение принять немного легче.

Снова он догадался о моих мыслях, я уже начинаю верить, что это не просто удача. Нет, я находилась в непосредственной близости с существом, обладающим неизвестными способностями, и я не хочу больше тратить свое время на рыдания, стоя на коленях, я должна что-то делать. И начну я с вызова, который он мне только что бросил.

— Не моя вина, что ты не соответствуешь тому, что пишут в буклетах, — ответила я легкомысленно. — Мог хотя бы дополнить этот балахон арфой и нимбом.

Он улыбнулся, напомнив мне, что любая раса, за исключением человека, показывает зубы, чтобы выразить угрозу.

— Эта смертная оболочка скрывает мою истинную сущность. Так как ты и Адриан последние в своих линиях, вы можете видеть, что скрывается под оболочкой, но остальные люди не может этого.

Я пожала плечами, как будто мой мир не перевернулся с ног на голову за последние несколько часов.

— Или у меня снова галлюцинации. Я пропустила несколько приемов лекарств.

— Не имеет значения, это плацебо, — проинформировал меня Зак.

Я уставилась на него, раскрыв рот, в голове роилось слишком много мыслей.

— Именно поэтому твои приемные родители всегда заполняли рецепты за тебя, — Зак продолжал, будто каждое его слово не разрушало то, что до этого было моей жизнью. — Твой психолог назначил плацебо, как часть терапии, но, с медицинской точки зрения, с тобой все в порядке. Приемные родители собирались сообщить тебе правду, когда тебе исполнится двадцать один.

— Ложь, — прошептала я.

Густая бровь изогнулась:

— Демоны лгут. Мой вид нет. Если тебе нужны доказательства, отправь одну из своих таблеток на анализ.

Мои колени затряслись, но я не села. Если сделаю это, скорее всего уже не встану. Зак, может, и телепат, но он не мог знать, что родители заполняли мои рецепты, так как я об этом не думала. Он также не мог знать того, чего не знала я: вдруг таблетки действительно были плацебо, а не настоящим лекарством. Адриан был прав. Вопреки увиденному, я не верила, что это реально. Зак разрушил все мое неверие одним откровением.

— Твоя биологическая мать не бросала тебя, потому что бежала от полиции, — безжалостно продолжал Зак. — Она сделала это, чтобы спасти тебя, когда твой сон раскрыл…

— Хватит! — закричала я, дыхание сперло. Никто не знал о том сне. Я не говорила ни родителям, ни Жасмин, ни тем многочисленным психотерапевтам, у которых наблюдалась. Как Зак узнал, если только он не был тем, кем, точнее чем, он утверждал, что являлся?

— Довольно.

Резкий голос Адриана разрезал тишину часовни, напугав меня. Я не видела, как он вернулся. Я повернулась к нему, радуясь, что не придется больше выслушивать новые откровения, которые казались слишком неправдоподобными, чтобы быть реальными.

— Прекрати, Зак, — сказал Адриан, менее резко. — Архоны не тактичны, когда дело касается донесения информации.

Зак пожал плечами:

— Она просила правды. Я дал ей ее.

Адриан подошел ближе, его глаза сверкали от гнева.

— Что ж, хорошо, ты действительно хочешь, чтобы я играл в эти игры с судьбой? Тогда с этой минуты я говорю Айви, что к чему, а не ты.

Мой разум чувствовал себя брошенным в блендер, но от этих слов я застыла.

— Не говори обо мне так, будто меня здесь нет.

Адриан бросил в мою сторону свой мрачный взгляд, свет в его глазах переливался будто в драгоценных камнях:

— Поверь мне, Айви, я знаю, что ты здесь.

Ровный тон, которым он говорил, придавал его словам большую значимость, но в этот раз во взгляде не было ужаса. Напротив, теперь он смотрел на меня так, как будто я была самым опасным человеком, которого он встречал, а, учитывая все произошедшее, это было нелепо.

— Ты хочешь спасти свою сестру? — спросил он ровно. — Тебе нужно что-то достаточно мощное, что убьет демона.

Это было уже слишком.

— Вроде святой воды? Крестов? — спросила я беспомощно.

Его взгляд стал язвительным:

— Это для вампиров, но их не существует. Чтобы справиться с демоном, тебе нужно одно из трех видов оружия, вот только второе и третье, скорее, убьет тебя.

— Ладно, значит, мы пропустим их. — Пробормотала я. Часть меня удивлялась тому, что я действительно участвовала в обсуждении убийства демона. Плацебо или нет, но сейчас мне не хватало моих таблеток.

— Правильно, — сказал Адриан, его глаза заблестели. — Проблема в том, что первое оружие было потеряно в одной из областей, где обитают демоны.

— Ну конечно. Если бы мы смогли купить его на «eBay», было бы слишком просто.

Его губы изогнулись, как будто он знал, что, под иронией, я пыталась скрыть возрастающее чувство недоверия.

— Ты уже видела одну демонскую область. Они проявляются, как жуткая темная версия какого-либо места. Например, как тот пансион, который ты описывала.

Если это правда, то я видела и другие на протяжении многих лет, но у всех была одна проблема.

— Как мы сможем войти туда на достаточно долгое время, чтобы спасти Жасмин? Через несколько секунд, они, кажется, исчезают.

При этом Адриан бросил на Зака разочарованный взгляд:

— Если ее способности настолько слабы, что она видит другие области в течение нескольких секунд, то она еще не готова.

Я бы обиделась, если бы не была согласна. Мои физические навыки ограничивались редкими вылазками на танцы, которые затягивались на всю ночь, если это вообще можно назвать преимуществом в борьбе против демонов. Тем не менее, была я готова или нет, у меня не было выбора. У Жасмин не было больше никого, готового пойти за ней.

— Я сделаю все, что потребуется, — сказала я твердо.

Твердость взгляда Адриана заставила меня задуматься над тем, что я могу пожалеть об этих словах. Затем он зверски, с вызовом улыбнулся.

— Хорошо, Айви. Отвечая на твой вопрос: ты попадешь в область демонов тем же способом, каким и в любое другое место. Через дверь.

\* \* \*

Я хотела начать поиски оружия против демонов сразу, но Зак настоял на том, что необходимо поспать. Из-за моего истощения я не стала спорить до тех пор, пока Адриан не показал мне мою «постель». Находиться в подземном мавзолее было уже достаточно плохо, но как спать в одной маленькой комнате, в которой находились тела?

— Черта с два, — сказала я.

Адриан закатил глаза:

— Мертвые не смогут обидеть тебя. Живые демоны могут, и они могут попасть куда угодно, за исключением святой земли.

— Тогда я буду спать в церкви, — был мой мгновенный ответ.

— Туристы посещают церковь, — не унимался он. — В подземелье они не спускаются, поэтому мы спим здесь.

Пока говорил, он указал на другой склеп, в котором также находился спальный мешок. Я посмотрела на мой склеп. Маленький паук спустился с потолка и приземлился прямиком на мой спальный мешок.

— Тогда я просто посижу в коридоре, — сказала я мрачно.

— Зак? — выдохнул Адриан.

Я почувствовала постукивание по плечу. Когда обернулась, Зак стоял передо мной. Прежде чем я что-то сказала, он дотронулся до моего лба, и, как будто щелкнули выключателем, все погрузилось во тьму. Когда я открыла глаза, обнаружила, что нахожусь в машине Адриана, моя голова лежала на холодном стекле пассажирского окна. Свет был размыт, и с легким потрясением я отметила, что наступил вечер.

— Что случилось? — пробубнила я, выпрямляясь в кресле.

Адриан не отвел взгляда от дороги, но его губы дернулись в улыбке:

— Зак заставил тебя поспать.

Память резко вернулась.

— В склепе, кишащим пауками? — Я начала прощупывать свою одежду. Если бы я увидела что-нибудь с восемью конечностями, то рванула бы прочь из этой машины.

— Ничто не сравнится со снотворным влиянием архона, — Его губы дернулись сильнее.

— Думаешь, это смешно? — Я отстегнула ремень, сняла пиджак и бросила его на заднее сиденье. Теперь, если повезет, по мне никто не будет ползать.

Я заработала косой взгляд:

— Ты хочешь убивать демонов, но сходишь с ума из-за пауков. Это чертовски забавно.

Предположим, что он попал в точку:

— Говоря о, э-эм, них, — смогу я когда-нибудь сказать слово «демонов», не чувствуя, что должна надеть смирительную рубашку? — Почему нам нужно это особое оружие, чтобы спасти мою сестру? Ты с легкостью убил детектива Крогера и без него.

— Крогер не был демоном, он был их приспешником. Демоны не могут долго находиться в нашем мире, поэтому они используют добровольцев из людей, помечая их и отправляя делать всю грязную работу. У каждого демона есть своя собственная метка. Тени, которые ты видела на Крогере, означали, что он принадлежал Деметриусу. Метки делают слуг выносливее людей, но в сравнении со своими хозяевами их легче убить.

Я не знала с чего начать задавать вопросы:

— Наш мир? Ты имеешь в виду… это? — Я спросила, указав на пейзажи, которые мы проезжали.

— Да, именно, — произнес он, слова были наполнены эмоциями. Сожаление? Решимость? Я не знала его достаточно хорошо, чтобы определить наверняка.

— И мы можем видеть демонические метки и области, потому что мы последние из линии царя Давида, — сказала я, пытаясь совместить невозможные факты воедино.

Адриан застыл, его губы были сжаты с такой силой, что начали белеть:

— Ты да. Я нет.

Ах да, Зак сказал, что он был последним из другой линии.

— Кто ты тогда? — спросила я мягко.

Взгляд Адриана, прикованный ко мне, казалось, давил на меня, пока каждый вздох, который я испускала, не казался мне упорно отвоеванной победой.

— Я нечто другое, — отрезал он.

Я была рада, когда он отвернулся обратно на дорогу. Мое сердце билось, как будто я бегала трусцой. Кем бы Адриан ни был, ему это не нравилось, и, если человек, который не боится демонов, не любит то, кем является, то я должна быть напугана до смерти.

Так почему же мне невыносимо хотелось убрать эту жесткость с его лица? Клянусь, в моей реакции на него не было никакого смысла. Я бы никогда не пошла за страдающим, плохим мальчиком, потому что у меня было полно собственных проблем. Вдобавок ко всему, Адриан дал ясно понять, что, если бы не обстоятельства, он бы предпочел находиться где угодно, лишь бы подальше от меня. Как бы ни было странно то, что я чувствовала к нему, мне нужно было избавиться от этого. И быстро.

— Куда мы направляемся? — спросила я нейтральным тоном.

— Голд Хилл, штат Орегон, — ответил он, его голос был ровным.

Дорога через всю страну?

— Что такого особенного в Орегоне?

Его бурчание ужасно забавляло.

— Дверь, через которую можно попасть в демонские области.

# ***Глава 6***

Я кое-что узнала за последние двадцать часов. Не о демонах и таинственном оружии. Адриан отказался говорить о них, но не о себе. Так, например, я узнала о его патологической ненависти к зеркалам. Каждый раз, когда мы останавливались, чтобы заправиться, Адриан разбивал зеркала в дамской комнате, прежде чем впустить меня внутрь, чтобы пописать. Я была уверена, что его арестуют, но вскоре я поняла один факт: никто, кроме меня, не мог увидеть, как на самом деле выглядит Адриан.

— Рост примерно сто восемьдесят, худой, с черными волосами, — трещал служащий бензоколонки в свой телефон. Его испанский акцент усилился, когда он крикнул «Pendejo!»[[10]](#footnote-10) на Адриана из-за разбитого зеркала в туалете. — И он водит… a mi Dios![[11]](#footnote-11)

Это было последнее, что он прокричал, когда Адриан с невероятной скоростью вырвал из рук служащего ружье, которое тот вытащил. Потом он просто сломал его о колено и прорычал:

— Хорошего дня.

— Diablo[[12]](#footnote-12), — простонал служащий, сползая за прилавок.

Не думаю, что Адриан дьявол, хотя я до сих пор не знаю, что он такое. Самый быстрый способ получить эту информацию — просто снова спросить про «линию», к которой он принадлежал. Он уже объяснял, что чары архонов маскируют его внешность, чтобы приспешники демонов не могли его узнать. Теперь я поняла, почему детектив Крогер сначала ударил Адриана в плечо. Он думал, что бьет более слабого противника. И так же понятно, почему Адриан просил описать его вскоре после нашей встречи.

— Ты видишь истинный облик демонов, — объяснил он, бросив на меня взгляд из-под капюшона. — Слуги тоже могут, но лишь люди, принадлежащие одной из наших линий, могут видеть сквозь чары архонов, так что мне нужно было узнать, кто ты.

— А что, если бы я не смогла точно тебя описать? — спросила я.

Он пожал плечами.

— Решил бы, что ты слуга, и мне пришлось бы тебя убить.

Суммируя данное признание, навязчивое разрушением зеркал и его непробиваемую скрытность я уверенно двигалась к преодолению моего к нему влечения. Адриан был не просто со странностями: он был сумасшедшим, и когда такое замечает человек с историей психоза, это кое о чем говорит. К моменту нашего прибытия в мотель, расположившегося на полпути к Керни, штат Небраска, я была бы счастлива больше никогда его не видеть.

Я направилась в ванну, как только мы вошли в номер отеля. Только после того как Адриан разбил все зеркала — ему к этому моменту десять тысяч лет невезения уже гарантированы — я наконец смогла принять душ. Слава Богу, в мотеле были бесплатные баночки с шампунем и кондиционером, потому что я не собиралась просить что-либо у Адриана. Все, что я знала, — огромный вещевой мешок, который он принес, был наполнен головами демонских слуг.

После того как приняла душ, я постирала белье, делая в уме пометку настоять, завтра, прежде чем двинуться дальше, заехать в магазин. Все, что у меня было с собой, теперь сушилось, и я накинула пальто Адриана поверх полотенца, прежде чем покинуть ванну.

Он стоял около входной двери, поливая ее чем-то из стеклянной баночки. Затем проделал то же самое с окном, не переставая бормотать что-то на странном резко-лирическом языке.

Он, вероятно, не ответил бы, но я все-таки спросила:

— Что ты делаешь?

— Ставлю сверхъестественный замок, — ответил он, устало взглянув на меня. — Этот мотель находиться на неосвященной земле, поэтому нам нужно защитить эту комнату от демонов. Не думаю, что нас преследовали, но не хочу, чтобы тебя убили во сне.

Я сглотнула. Я бы тоже предпочла, чтобы этого не произошло.

— Так что, штука, который ты все тут обрызгал, это какое-то антидемоническое оружие?

Его губа дернулась, заставив меня задуматься, а не сдерживает ли он улыбку.

— Близко. Знаешь как священник благословляет воду, которая потом считается святой. Это архонская версия святого масла, которая ненадолго освещает любое место, на которое попадает.

— Насколько недолго это «ненадолго»? — поинтересовалась я.

Он пожал плечами.

— Достаточно для того, чтобы мы смогли поспать.

— Если оно освещает любое место, почему мы провели прошлую ночь в кишащем пауками склепе? — тут же спросила я.

Сейчас я была уверена: он боролся с улыбкой.

— Как по мне, ты выглядела вполне умиротворенно во сне. — Заметив мой, несомненно, хмурый взгляд, он добавил: — Я получаю эту «штуку» только от Зака, а он довольно скуп. Это последнее из того, что он мне дал, так что после сегодняшней ночи нам придется спать на святой земле, пока он не снизойдет до того, чтобы дать еще.

Ангел — жадина. Теперь я видела все. Думаю, сегодня мне стоит насладиться сном в настоящей кровати. Кто знает, на чем придется лежать завтра. Кстати об этом, мне необходимо было разобраться еще кое с чем, прежде чем двигаться дальше.

— Могу я воспользоваться телефоном? Мне нужно позвонить моей соседке, Делии. Скажу ей, что меня не будет… какое-то время.

Выражение лица Адриана сменилось со сдерживаемого веселья на категоричный отказ.

— Ни в коем случае. Никаких звонков, сообщений или писем.

Кто дал ему право думать, что он мой новый отец?

— Позволь перефразировать, я позвоню своей соседке, либо с твоего телефона, либо с еще чьего-то.

Я не могу просто исчезнуть от Делии. Я лучше кого-либо знала, как ужасно не знать, жив или мертв близкий тебе человек. Делия была моим лучшим другом после Жасмин.

— Позвонив ей или еще кому-то, ты сделаешь их мишенью, — холодно ответил Адриан. — Немногие люди спасались от демонической попытки похищения. Те единицы, кому это удалось, не обошлись без моей помощи. Это окончательно взбесило демонов. Сейчас слуги прочесывают каждую сторону твоей жизни и ждут, пока ты свяжешься с кем-то, кого они смогли бы использовать против тебя.

Комната была все та же, но внезапно она стала казаться меньше, будто стены начали медленно сужаться.

— Какой смысл? Моя сестра уже у них, — сказала я, от злости и отчаяния мой голос стал острее.

Адриан опустил свой сверкающий взгляд на меня:

— Правильно, поэтому не отдавай им кого-нибудь еще.

Я села на, предположительно, свою кровать, так как вещевой мешок Адриана был на другой. Молния была расстегнута, не показав ничего более зловещего, чем одежда и туалетные принадлежности. А ведь я была уверена, что там валялись скальпы демонских слуг. Я кинула в сторону зубной щетки долгий взгляд. В этом мотеле не было бесплатных, и мое дыхание могло, вероятно, убить дракона.

— Не стесняйся, — заявил Адриан, кивнув на мешок. — Зак упаковал вещи для нас двоих.

Ему не надо было говорить дважды. Я подошла к его кровати и начала рыться в сумке. Благодаря ее большой форме, было не трудно отличить, что предназначалось Адриану, а что — мне. Единственный сюрприз состоял в том, что Зак угадал мой размер, даже на белье.

— Что за ангел угадывает размер чашки? — пробормотала я, приложив лифчик к груди.

Лающий смех Адриана подсказал мне, что я сказала это слишком громко.

— Зак не был бы Заком, если бы не обратил внимания на детали.

— Ты говоришь о нем так, будто знаешь его долгое время, — заметила я.

Он спрятался под, ставшей уже знакомой, официальной маской. Я могла на это забить, как делала большую часть дороги, но я начинала уставать от его постоянных перепадов настроения.

— Я понимаю, ты не хочешь быть здесь и не хочешь говорить о чем бы то ни было касающемся тебя, но, если мы собираемся бороться с демонами вместе, я хотела бы больше знать о тебе.

Адриан подошел ко мне, слегка изогнув губы в свойственной ему манере. Затем наклонился, и его лицо приблизилось к моему. Его глаза выглядели еще более яркими из-за падающего света, и они были настолько близко, что я смогла разглядеть, что его ресницы были темно-коричневыми, а не черными.

— Вот самая важная вещь, которую тебе нужно знать. Я ненавижу демонов сильнее, чем ты, так что, можешь быть уверена, я помогу тебе убить их. Но, Айви, — резкий смех прошелся по моей коже, лаская ее, — что бы ни произошло, не доверяй мне больше ни в чем.

В последний раз, когда мы были так близки, он придавил меня к своей машине. Он не касался меня сейчас, но, так или иначе, его взгляд сделал этот момент таким же напряженным. Самое ужасное то, что мне это нравилось. Не подумав, я облизнула губы.

Его взгляд упал на них, и я втянула воздух, заметив голод, что отразился на его лице. Все-таки откровение о моей, так называемой, родословной не убило его тягу ко мне! С этим открытием все внутри меня натянулось. Адриан сводил с ума, сбивал с толку, представлял опасность… и что бы я сделала, попытайся он меня поцеловать? Внезапно, я уловила размытые движения, и он ушел, хлопнув дверью так, что она завибрировала.

\* \* \*

Я проснулась от прекрасного запаха горячей жирной еды и еще более соблазнительного аромата кофе. Открыв глаза, увидела пакет из «Макдональдса» на прикроватной тумбочке. Я не слышала, как Адриан оставлял это, но я также не слышала, как он вернулся прошлой ночью. А он вернулся, так как его кровать была смята, и, судя по звукам, он был сейчас в душе.

Я принялась за еду, как голодный зверь. Шоколадка и небольшой пакетик арахиса — все, что я ела за последние два дня. Достаточно было того, что на меня наорал управляющий на заправке после того, как Адриан разбил зеркала, так что это не прибавило мне желания и дальше увеличивать гастрономические запасы. После того как поела, я быстро переоделась. Не хотелось, чтобы Адриан увидел меня полуголой, когда выйдет из душа. Наши отношения итак были довольно странными.

Моя цепочка зацепилась за свитер, когда я снимала его через голову, напоминая мне, что осталось еще одно зеркало, которое не разбил Адриан. Так как душ все еще работал, я открыла медальон, и острая боль пронзила меня, когда я увидела фотографию своей сестры на одной стороне и небольшое зеркало — на другой.

Так мы всегда будем вместе. Жасмин сказала это, когда дала его мне в ночь перед отъездом в колледж. Она почти заплакала потом, и я никогда не признаюсь в этом, но, когда я осталась одна в комнате в ту ночь, я тоже плакала. Конечно, мы дрались, как сумасшедшие, иногда, но у меня не было никого ближе нее. Со всеми остальными я притворялась, когда говорила, что все в порядке. Родителям я говорила это, чтобы они не беспокоились обо мне. Психологу — чтобы избежать дополнительных тестов или стационара. Друзьям или случайным ухажерам я не хотела объяснять вещи, которые они, скорее всего, не поняли бы. С Жас я могла быть собой, и она принимала меня со всеми моими странностями.

— Психи, здоровые, без разницы, — сказала она мне год назад, когда я расстроилась из-за слов моего психолога, что я, возможно, никогда не вылечусь. — Ты моя сестра, Айв, и, несмотря ни на что, мы застряли друг с другом до конца.

Пока я смотрела на ее фото рядом с моим отражением, ее потеря ранила меня снова и снова. Потребовались все мои силы, чтобы сдержать слезы. Я несколько раз моргнула, и ее образ стал менее размытым. Смотря на нее, я мысленно дала ей обещание. Неважно как, но я найду тебя. Она никогда не бросала меня. И будь я проклята, если брошу ее.

Обет был дан, и я смогла смотреть на ее фото без слез. Да, внешне мы были не похожи. Жасмин — блондинка с голубыми глазами, как мои приемные родители, а у меня светло-коричневые глаза и каштановые волосы. Мои каре-зеленые глаза, светлая кожа и другие черты заставили предположить педиатра, что мои биологические родители были кавказцами. Мы еще предполагали, что испанцы, потому что такой национальности были иммигранты, которые не успели сбежать из трейлера, но кто ж знает?

Размышление о своих биологических родителях заставило вспомнить слова Зака, хотя я старалась забыть о них. Твоя настоящая мать не бросала тебя, убегая от полиции… она спасала тебя, как ты видела во снах…

— Отлично, ты проснулась.

Резкий голос Адриана заставил меня подпрыгнуть. Я защелкнула медальон, радуясь, что сидела к нему спиной, и он не мог видеть, что я прятала под свитером. Он не разобьет последний подарок моей сестры — фобия у него или нет. Надежно спрятав медальон, я повернулась к нему.

— Спасибо за… завтрак.

Я не смогла сдержать паузы. Некоторым людям следовало бы обзавестись предупреждающими метками, и Адриан, шествующий по комнате в одном только полотенце, был определенно одним из таких. Я не знала, как такое возможно без фотошопа: мышцы на его руках, спине и груди перекатывались, будто танцуя под песню, вибрирующую под кожей.

Микеланджело ошибался, думала я, отворачиваясь. С таким телом Адриан был именно тем, с кого нужно делать мраморную статую. Хорошо, что он был так сильно увлечен, заталкивая свои вещи в сумку, что не заметил моего восхищения.

— Мы уходим через десять минут, — заявил он все тем же резким тоном.

После того как он сбежал прошлой ночью, я сказала себе, что меня не интересует то, что Адриана все еще ко мне влечет. Мне нужно спасти мою сестру, а не начинать отношения с парнем, который предупреждал меня не доверять ему, не говоря уже обо всех остальных вещах, которые делают Адриана недосягаемым. Не зависимо от наличия ослепительной оболочки, он был 198-сантиметровым воплощением сверхъестественно-плохих новостей, так что его холодность соответствовала моей цели.

Его рявкающие приказы, однако, таковыми небыли. Нам необходимо было обсудить несколько моментов прежде, чем мы двинемся дальше.

— То, что ты недоволен нашим маленьким путешествием, не дает тебе права срываться на меня, — сказала я. — По каким-то причинам, ты решил прийти, и мы не обязаны быть друзьями, но тебе надо прекратить вести себя как мой босс. Так что мы не уезжаем через десять минут, Адриан. Мы уезжаем через двадцать, потому что мне тоже надо в душ.

Он повернулся и скрестил руки на груди в явном раздражении. Я продолжила, как будто этого не заметила.

— Не моя вина, что у тебя никогда не было серьезных отношений с девушкой, но поверь мне, это невыполнимая задача для девушки — собраться менее чем за двадцать минут.

— Хорошо, — сказал он, его тон стал чуть менее грубым.

— Возможно, ты захочешь подождать, пока я уйду в душ, чтобы одеться, — сказала я беззаботно. — Если ты снимешь полотенце сейчас, я восприму это как предложение встречаться.

Я не стала дожидаться его ответа и тут же исчезла в ванной. Без шуток, если бы он снял полотенце, я могла бы забыть все свои многочисленные причины, почему должна была держаться от него подальше.

# ***Глава 7***

Двадцать минут спустя — ладно, двадцать пять — мы сели в его машину. Я нечасто ездила в классических, мощных автомобилях, но должна признать, что его «Челленджер» был в отличной форме. Тем не менее, я бы убила за спутниковое радио. Здесь было только «AM» и «FM».

— Ты не обязан вести всю дорогу. Мы можем меняться, — предложила я.

— Нет, — сразу ответил он.

— Так ты один из них, — пробормотала я.

Он вздернул брови:

— Один из кого?

— Парни, которые думают, что девушка не справиться с их драгоценной железной деткой, — сказала я, закатив глаза.

Тут он рассмеялся:

— Я отремонтировал эту машину с нуля, так что, да, можно назвать ее моей деткой. Но никто, за исключением меня, не сядет за ее руль, не важно, женщина или мужчина.

— Так ты не фанатик, дискриминирующий по половому признаку? — ответила я.

— Ты даже не представляешь, — понижая голос, ответил он, пока его глаза блуждали по мне.

У меня перехватило дыхание. До этого момента, я не осознавала, что он избегает встречаться со мной глазами с тех пор, как ушел вчера ночью. Сейчас он скользнул по мне взглядом так, как если бы он уже знал, какие части моего тела трогать сначала, а какие оставить до тех пор, пока я не перестану дышать и стану умолять. Мое сердце стало биться сильнее. Как он может так на меня влиять, когда мы едва знаем друг друга?

Затем, как по щелчку переключателя, он отвернулся, будто увиденное обожгло ему глаза. Его поведение также поменялось, словно он разозлился на меня за то, что я открыла ему то, что должно было оставаться скрытым.

— Когда мы приедем в Орегон? — спросила я, нуждаясь хоть в чем-то, что могло убрать эту неловкость.

Он завел двигатель и посмотрел на часы:

— В три утра, если не попадем в пробку.

Девятнадцать часов до того, как я приеду на место, которое бесчисленное количество врачей назвали бы порождением моего нестабильного ума. И опять у меня было столько вопросов, что я не знала с которого начать.

— Ты был в этом особенном «царстве дверей» раньше?

— Да.

Одно резко сказанное слово, которое запретило мне развивать эту тему, если я не хочу еще один молчаливой поездки. Я подавила разочарованный вздох. Мне нужно больше информации, а он в более дурном настроении, чем девочка-подросток при ее первым цикле.

— Как ты узнал, что слуги пытались похитить меня той ночью? — Так-то. Полная смена темы. Этот вопрос меня интересовал не меньше.

Адриан не смотрел на меня, когда мы выехали на дорогу.

— Зак мне сказал. Это он отправил меня отыскать тебя.

Я должна была вытащить из него все.

— Хорошо, а как Зак узнал?

Он пробормотал:

— Архоны владеют информацией о будущих событиях. Время от времени они вмешиваются, чтобы изменить исход.

— Время от времени? — гневно повторила я в неверии, думая о похищении Жасмин и смерти моих родителей. — Почему не всегда? Или у архонов бывают дни, когда у них нет настроения спасать людей от беды или смерти?

Ничего не изменилось в выражении его лица, но тон стал жестче от какого-то воспоминания, как мне показалось.

— Вопрос на миллион долларов, не находишь? У меня нет ответа на него, но, когда я спросил об этом Зака, он упомянул что-то о «законах».

— Чушь собачья, — проворчала я.

— Не могу не согласиться, — иронично ответил Адриан.

Мы помолчали несколько минут. Молчание не было напряженным, как раньше, мы оба задумались о том, что хотели бы изменить.

— Значит, это то, чем ты занимаешься? — наконец сказала я. — Спасаешь людей для Зака, когда он сообщает, что слуги объявляют на них охоту?

Он пожал плечами:

— Дает мне шанс позлить демонов.

— Большинство людей остерегалось бы делать это — заметила я, пытаясь подавить дрожь. Если бы не Жасмин, вы никогда не увидели бы меня рядом с демоном, слугой или в этих их областях. Все сверхъестественное для меня табу. Почему же Адриан бежал прямо к опасностям?

— Ты и я не большинство людей, Айви, — сказал он мягко. — Из-за того, что мы видим, мы не можем притворяться, что мир — прекрасное место, в котором не существует монстров.

Теперь я отвернулась не в состоянии взять себя в руки от сказанного и от его напряженного взгляда. Несколько дней назад я именно этим и занималась. Даже в детстве, как только я поняла, что никто не видит вещи, которые видела я, мне хотелось, чтобы эти видения прекратились. Я ненавидела ощущение того, что со мной что-то не так, так что после, почти, десяти лет поиска лекарства я начала делать вид, что нашла его.

Я говорила родителям, докторам и, в конце концов, Жасмин, что я больше не вижу странные темные миры, нависающие, как кошмар, над обычными местами. Также я никогда не говорила Делии или кому-то еще из друзей об этом. Я говорила, что таблетки, которые принимала, — от гормонального дисбаланса, и все мои походы к врачу были по той же причине.

Ложь, ложь, ложь, а все потому, что я хотела притвориться нормальной. Но, по словам прекрасного незнакомца напротив меня, это не так и никогда не будет.

— Что с тобой случилось? — спросила я, понизив голос, как будто мы делились секретом. — Я пряталась от того, что видела, а ты, напротив, начал охоту на существ, которые, как мне говорили, не существовали. У тебя должны были быть доказательства, что они реальны, ну, так что это было?

Он отстранился так быстро, что я удивилась, что не услышала звука закрывшейся двери. Я закрыла глаза, выдохнула, и попыталась устроиться в сидении поудобнее. Похоже, время игры «вопрос-ответ» подошла к концу.

В итоге, день перешел в вечер, и от долгой езды и скуки я провалилась в сон.

Оглушительный рев заставил очнуться темноволосую женщину. Плач ее ребенка сливался со звуками бьющихся машин. Она оставила ребенка на заднем сиденье автомобиля, и скрылась в кустах, которые скрывали машину.

Рядом на шоссе трейлер с прицепом лежал на боку, и множество машин скопилось около него. Каждая последующая секунда приносила новый визг шин, и новые крики доносились откуда-то издалека. Открылась задняя часть трейлера, люди начали вываливаться оттуда, некоторые исчезали в высокой траве, которая росла вдоль дороги, другие хромали несколько метров пока не падали, теряя сознание.

Темноволосая женщина поторопилась обратно в свою машину, но когда она занялась ремнем детского сиденья, вдруг остановилась. Повернулась и уставилась куда-то. Солнечный свет прорвался сквозь облака, направив свой поток в сторону дороги примерно в пятидесяти ярдах от аварии. Женщину начало трясти.

— Нет. Нет, я не могу бросить ее, — шептала она.

Свет становился ярче, появился другой луч, освещая то же место. Слезы потекли по ее лицу, и, спустя минуту, она взяла ребенка и пошла к свету.

— Обещайте, что с ней все будет хорошо, — произнесла она с трудом, усаживая ребенка в траву. Потом поцеловала малышку и прошептала: — Мамочка любит тебя. И всегда будет любить.

Затем бросилась к машине и уехала прочь…

— Что это?

Голос Адриана испугал меня. Несколько секунд я пыталась сориентироваться, сон не отпускал, будто был реален. Я была в машине, но не я была той женщиной, покинувшей своего ребенка. Это было нереально. Взгляд Адриана, направленный на мою грудь, увы, был.

— Это зеркало? — спросил он в ужасе.

Я опустила глаза. Мой кулон был открыт и направлен зеркальной стороной на меня. Должно быть, открылся, пока я спала. Рука Адриана промелькнула, но в этот раз я была быстрее него.

— Не смей, — огрызнулась я, держа его вне досягаемости. — Это единственное фото моей сестры, которое у меня осталось после того, как ты бросил все мои вещи в том отеле в Беннингтоне.

Он снова рванул рукой, на этот раз отпустив руль, чтобы достать до кулона. Резко дернув, он выхватил его из моих рук. Я попыталась выхватить его обратно, но он толкнул меня обратно на сиденье одной рукой, держа руль другой.

— Ты больной? — завизжала я. — Ты мог убить нас! Если бы эта дорога не была пустой, твой выезд на встречку уже имел бы для нас вполне определенные последствия.

— Это ты собираешься себя убить, — был его пугающий ответ. Затем, все еще удерживая меня одной рукой, он вытащил медальон.

Я судорожно вдохнула. Что-то темное вылезало из маленького зеркала, словно змея, сотканная из черного дыма. Она исчезла, когда Адриан разбил зеркало об руль, но жуткий ветер продолжал свистеть в машине, трепля мне волосы и жаля нос резким запахом. Адриан пробормотал слово на неизвестном языке, и мне не нужен был переводчик, чтобы понять, что это было ругательство.

— Что это? — мой голос охрип.

В его взгляде, брошенном в мою сторону, читалась жалость, что напугало меня еще больше. Он не злился. Видимо на этот раз мы действительно влипли.

Его следующие слова были доказательством:

— Приготовься, Айви. Сейчас ты встретишься с демоном.

# ***Глава 8***

Я не считала себя религиозной. Родители брали меня и Жасмин в церковь на Рождество, но это было скорее социальным событием, нежели набожностью. Услышав, что нас атаковал демон, я начала молиться, хотя раньше никогда этого не делала. Я всего лишь хотела знать, что кто-то нас слушает. Адриан не молился. Он проклинал шторм, если я правильно перевела поток слов, льющихся из его уст. Жалостливое выражение пропало с его лица, взгляды, которые он бросал на меня были очевидно зловещими. Было неподходящее время, но я не могла не задать вопрос, ответ на который был очевиден.

— Как он нашел нас?

Адриан нажал на педаль газа и машина рванула, словно в двигателе прятали ракеты.

— Через зеркало, — бросил он. — Сильные демоны используют зеркала как порталы, а ты в числе самых разыскиваемых, с того момента как сбежала из Беннингтона.

Я уставилась на него:

— Может быть, стоило сказать мне об этом?

— А ты думала, я разбивал каждое зеркало около тебя, потому что не хотел, чтобы ты стала высокомерной? — Потом его тон смягчился. — Ты едва справлялась с тем, что уже знала, Айви. Я не собирался вываливать на тебя больше, чем ты смогла бы вынести.

Во мне вспыхнул гнев, что было намного лучше, чем чувство страха, который, казалось, превратил мою кровь в ледяную воду.

— Да, я не готова была знать, что демоны используют зеркала как порталы. Но я также не готова была узнать о существовании демонов, и о том, что они похитили мою сестру, или о смерти родителей, или о других жутких вещах, которые со мной произошли за последние две недели. Но мое незнание не предотвратило все эти происшествия, так что прекрати защищать меня от правды, Адриан! Это ни черта не помогает!

Адриан посмотрел на меня, эмоции на его лице одна сменяла другую.

— Ты права. Если мы выживем, я принесу свои извинения.

— Ты? — мрачно рассмеялась я. — Говоришь, сожалеешь? Сейчас я реально хочу жить.

К моему удивлению, он рассмеялся с каким-то темным предвкушением.

— Запомни эту мысль. Она тебе пригодится.

Прежде чем я успела ответить, нечто заволокло дорогу перед нами. Я бы сказала, что это грозовые тучи, но тучи не проносятся по земле, подобно тяжело сгущающемуся туману.

— Закрой решетку кондиционера, — сказал Адриан, поворачивая маленькие рычаги со своей стороны. Я сделала то же самое. Когда он выключил систему кондиционирования, до меня начало доходить. Нет, это не низко висящие тучи. Это что-то более зловещее.

— Разворачивай, — сказала я, мой голос вдруг стал хриплым.

— Не поможет, — был его, леденящий кровь, ответ. — Он все равно будет преследовать нас. Мне нужно, чтобы ты нашла святую землю, Айви.

Я не могла оторвать глаз от клубящегося облака перед нами. Оно было такое темное, что, казалось, поглощало свет от фар нашей машины.

— Хорошо, — пробормотала я. — Дай телефон, поищу церковь или кладбище.

— Слишком долго, — сказал он, ошеломив меня. — Ты должна найти его сама.

— Как? — вспыхнула я. Мы находились едва ли не на линии черного облака. Температура в машине резко упала, и моя кожа будто оледенела.

— Это у тебя в крови, — сказал Адриан, отклоняясь от дороги так резко, что задняя часть машины виляла, как рыбий хвост. — Ты можешь чувствовать святую землю, так что найди что-то, Айви. Сейчас.

— Я не знаю как! — прокричала я.

Машина тряслась по неровной местности, подпрыгивая так, что я чуть ли не билась головой о крышу, но я не просила Адриана замедлиться. Темная стена достигла заднего стекло «Челленджера», так что я больше не видела отблеска задних фар.

— Нет, знаешь, — Рычание звучало успокаивающе, по сравнению со звуками, доносившимися извне.

— Нет, не знаю! — Что это была за белая вспышка с моей стороны? Или этот новый режущий звук? О Боже, это что, скрежет зубов по моей двери?

— Оно лезет внутрь, оно лезет внутрь!

— Он не сможет попасть в машину.

Голос Адриана прорвался сквозь мою панику. Я уставилась на него, мои глаза начали гореть от едкой вони, которая просочилась сквозь отверстия, что мы не успели закрыть.

— Я осветил ее от демонов уже давно, — продолжил он.

Я почувствовала себя лучше где-то секунды на три, потому что ровно столько времени понадобилось, чтобы машина накренилась на одну сторону, как будто от удара гигантской руки. На какой-то момент меня парализовало, и показалось, что мы перевернемся. Потом мы рухнули достаточно жестко, чтобы окна разбились вдребезги. Я почувствовала вкус крови во рту, видимо прикусила язык.

— Конечно, это не означает, что он не может разнести машину на части. — Адриан сказал это, надавив на газ, как только машина коснулась земли. — Мы теряем время. Где святая земля?

— Я. Не. Знаю. — прокричала я. Мое сердце выскакивало из груди от ужаса. Если бы я знала, как выбраться отсюда, я бы сделала это.

— Нет, знаешь, — настаивал он. Его сапфировые глаза прожгли меня насквозь. — Скажи, в каком направлении ты хочешь двигаться. Это правильный путь, я обещаю.

В каком направлении я хочу двигаться? В любом направлении, лишь бы подальше от этого кошмара. Автомобиль снова подпрыгнул, и все во мне приготовилось к последующему толчку. Этот ужасный шипящий шум превратился в рев, и я встретилась с пристальным взглядом Адриана. В этих мрачных, прекрасных глубинах я прочитала нашу погибель, если я не воспользуюсь способностями, о которых раньше даже не слышала.

За секунду до того, как автомобиль рухнул, я закрыла глаза. Концентрируясь на нужном направлении, я пыталась игнорировать боль от летящего со всех сторон стекла. Мои инстинкты кричали мне бежать от этих жутких теней, что мяли метал машины, и я позволила этим инстинктам поглотить меня, наполнить до тех пор, пока я не смогу сосредоточиться на чем-то еще. Мне нужно уйти отсюда. Мне нужно уйти прямо сейчас и направиться… туда.

— Туда, — сказала я хрипло, открыв глаза и указав направление.

Адриан сжал мою руку сильно и уверенно. Затем машина рухнула с такой силой, что все перед глазами почернело, и тело заболело, но он не колебался. Как только она приземлилась, он схватил пальто, дернул меня на себя и выпрыгнул из машины. Он взял на себя большую часть удара, но я все равно почувствовала, будто ударилась о землю почти с той же силой, что и автомобиль. Оглушающий гул поглотил мой крик, когда Адриан бросил что-то в, несущуюся на нас, тьму. Вспыхнуло что-то белое, более светлое и блестящее, чем молния. Эти отвратительные тучи отпрянули с криками, будто от боли.

Адриан вскочил, по-прежнему держа меня в объятиях. Затем побежал в указанном направлении, оставив эту уродливую темноту корчиться позади нас. Даже без темных туч, окутывающих нас, я едва могла видеть. Вокруг не было ничего, кроме пустыни, а включенные фары машины Адриана сейчас были слишком далеко, чтобы чем-то помочь. Даже луна словно спряталась, но Адриан не сбавлял шага. Словно в его глаза было встроено устройство ночного видения. Его скорость поражала меня, тогда как я могла лишь наблюдать. В тот момент, когда меня сжимали его руки, и мы мчались сквозь ночь с такой скоростью, будто я была прикована к носу скоростного поезда, меня наполнял благоговейный страх. Его сердце стучало напротив моей щеки, но он не мог быть человеком. Ни один смертный не мог так двигаться. Черт, не каждый автомобиль мог двигаться с такой скоростью.

— Куда, Айви? — прокричал он. Я едва расслышала его в реве ветра.

Я больше не была уверена. Темнота дезориентировала меня и не похоже, что где-то была неоновая вывеска с надписью: *«Святая земля там».* Все же, я этого не сказала. То, что я увидела, когда глянула через плечо, заставило слова застыть в горле. Бурлящая злая масса была прямо позади нас. Непонятно, как я увидела это в полночной темноте. Тени, образующие ее, были преисполнены такой кипящей злобой, что даже светились. Затем образовалось нечто, похожее на широко раскрытую пасть с длинными острыми зубами.

— Адриан! — завопила я, сжимая руки вокруг него.

Он не оглянулся, хотя от его хватки на мне останутся синяки:

— Скажи мне куда, Айви!

Я заставила себя отвести взгляд от ужасающего зрелища, но никак не могла смотреть вперед. Адриан побежал так быстро, что мои глаза обожгло песком. Я не могла видеть, хотя, возможно, мне и не нужно. Я закрыла глаза подобно тому, как делала это в машине. Сосредоточилась на том, чтобы быть как можно дальше от бесформенного смертоносного монстра. Моя концентрация нарушилась, когда что-то острое хлестнуло меня по ноге, прежде чем вонзиться в нее, как будто пытаясь зацепиться за меня. Я снова закричала, и Адриан зарычал, каким-то образом увеличивая скорость. В итоге, когти от меня отстали, но что-то горячее и мокрое побежало вниз по ногам. Я подавила последующий крик, а мое сердце громко застучало. Я снова попыталась сконцентрироваться, боль и паника каким-то образом нашли выключатель в моей голове, о существовании которого и не подозревала.

— Туда, — указала я, не открывая глаз.

Адриан сменил направление, тяжелая пульсация его шагов отзывалась болью во мне от бесконечных толчков, но мне было все равно. Очередной рев раздался позади нас, приближаясь, пока я не почувствовала его ледяное дыхание на своей щеке. У меня ноги затряслись, предчувствуя когти, рассекающие мою кожу. И хотя я знала, что не должна, я открыла глаза. Оно было прямо там, безликое, за исключением этих неимоверно больших зубов, которые щелкнули в нескольких сантиметрах от моей головы. Я уставилась на него, не в состоянии закричать снова. Оно вытягивалось, разрастаясь до тех пор, пока все что я могла видеть была темнота, готовая обрушиться на нас.

Оно разделилось надвое, окружив нас словно вода, омывающая скалы. Неземной вой сотряс меня, разрывая мои уши и развевая волосы. Так же резко Адриан замедлился в паре десятков метров от тьмы, которая ринулась вперед и отскочила, в попытке пробиться сквозь невидимый барьер. Какое-то время я была в прострации, затаив дыхание. Затем увидела слабое мерцание, исходящее от земли, и услышала эхо давно умерших голосов, напевающих молитвы. Мы сделали это: добрались до святой земли, и демон мог сколько угодно свирепствовать по ее периметру, но не имел ни единого шанса добраться до нас.

# ***Глава 9***

Теперь я понимаю, почему люди, которым удалось избежать верной смерти, истерически смеются. В фильмах это всегда выглядело странно, но я не осознавала, насколько быстро, бурлящий в крови, адреналин сменяется чувством облегчения, и переход из одного состояния в другое сравнимо разве что с десятком выпитых рюмок текилы без соли и лайма. Несколько секунд я даже не чувствовала никакой боли и смеялась, испытывая дикий, невероятный восторг оттого, что мы все еще живы. Я хотела обнять Адриана. Я хотела кружиться волчком. Я хотела кричать *«Выкуси!»* воронке темных туч, которая свирепствовала вдоль края нашей сверхъестественно неприступной стены.

Адриан не смеялся, но его широкая улыбка означала и победу, и дикое удовлетворение. Он уставился на живую темноту, которая была совсем недалеко от нас, и сказал что-то на том странном, но мелодичном языке.

К моему удивлению, туча начала уменьшаться, рассеиваясь так же быстро, как появилась. Вскоре от нее ничего не осталось, кроме чернильной лужи на земле, как будто тени перевоплотилась в жидкость.

— Что ты сказал, чтобы заставить его исчезнуть? — спросила я, а мой мозг беспомощно добавил: *«И почему ты не сделал этого раньше?».*

— Он не ушел, — ответил он тоном, который я даже описать бы не смогла. — Он просто сбросил свою маскировку.

Эти жидкие тени начали подниматься, образуя столб. Затем они изменились, закручиваясь и вращаясь до тех пор, пока стройная девочка с длинными белокурыми волосами не отделилась от них, как будто ее оттуда изгнали. Жасмин ссутулилась от страха, пока осматривалась. Увидев меня, она рухнула на землю от облегчения.

— Айви, — сказала она, ее руки дрожали, когда она потянулась ко мне. — Пожалуйста, помоги мне!

Адриану и не нужно было удерживать меня от того, чтобы подойти к ней. Это была не моя сестра. Это было нечто, носящее ее облик, как пальто, и это взбесило меня.

— Иди к черту, — я вложила весь свой страх и ненависть в эти слова.

Образ Жасмин стал размываться, снова переходя в тень. Из нее возник человек. Он был так же высок, как Адриан, но не так мускулист и двигался со змеиной грацией, обходя барьер по краю. Длинные черные волосы развивались на ветру, скрывая большую часть его лица, но я все же смогла разглядеть бледную кожу, горящие черные глаза и темно-розовые губы, которыми он произнес:

— Я вижу, почему она тебе нравится, сын мой.

Я заметила, что Адриан напрягся. Я была шокирована их схожим, экзотическим акцентом и тем, как он обратился к человеку, удерживающему меня. Сын мой. Это был тот самый секрет, о котором Адриан отказывался говорить? Это объяснило бы его суперскорость.

— Не называй меня так. — Голос Адриана пронзил воздух с почти ощутимой ненавистью. — Я никогда не был твоим сыном.

Демон вздохнул. Так же делал мой отец, когда я была ребенком, и он объяснял, почему некоторые вещи, вроде посещения стоматолога, были неизбежны.

— Не по крови, но ты мой, тем не менее. Итак, Адриан, ваш маленький, хотя забавный бунт продолжался достаточно долго. Приведи ее ко мне. Это избавит всех нас от продолжительной, скучной борьбы, прежде чем произойдет неизбежное.

Улыбка Адриана напомнила мне скалящегося тигра.

— Я живу, чтобы бороться с тобой, Деметрий, и это никогда мне не наскучит.

Деметрий. Не тот ли это демон, который послал детектива Крогера за мной? Я начала ерзать, желая выбраться из рук Адриана, но его хватка только усилилась. Деметрий заметил, и взгляд, который он послал Адриану, был как понимающим, так и жестоким.

— Каждое мгновение, проведенное с ней, лишь усилит связь между вами. Разорви ее сейчас, прежде чем это уничтожит тебя, когда ты исполнишь свое предназначение.

Звук, который издал Адриан, был слишком грубым, чтобы его можно было назвать рычанием:

— Мое «предназначение» не исполнится, если ты умрешь. Как много вреда нанесла граната архонов? Не так много, как нанесет рогатка Давида, я надеюсь.

Деметрий засмеялся, заставив меня содрогнуться от отвращения. Если бы зло воплощалось в форме звука, то оно звучало бы именно так.

— Теперь, когда я увидел последнее семя из рода Давида, я еще больше уверен в успехе своих людей. Ты, должно быть, тоже. А иначе почему она не имеет ни малейшего понятия, о чем мы говорим. — Еще одна издевка, вызывающая отвращение улыбка, а затем лицо демона стало серьезным. — Пойдем домой, сын мой. Я скучаю. Обсидиана скучает. Ты не один из них. И никогда не был.

Хватка Адриана становилась жестче до тех пор, пока я не почувствовала себя закованной в сталь.

— Я скорее умру с теми, кому не принадлежу, чем проживу еще один день с тобой, — процедил он.

Деметрий покачал головой:

— Ты ничему не учишься, — сказал он печально.

Затем посмотрел на меня, улыбка заиграла на его губах.

— Я заставляю твою сестру кричала от боли каждый день, — сказал он небрежно. — Если захочешь спасти ее, назови мое имя в зеркало. Я обменяю ее жизнь на твою.

Мой ответ содержал все грязные ругательства, которые знала, плюс парочку, придуманных мною лично. Деметрий лишь улыбнулся еще раз. Затем с водоворотом теней испарился. Или нет?

— Он действительно ушел? — спросила я хрипло.

— Он ушел. Я говорил тебе, демоны не могут находиться в нашем мире долго. Даже такой сильный, как Деметрий, умер бы уже спустя час.

Пока говорил, он отпустил меня, что хорошо, так как я не хотела, чтобы он прикасался ко мне. Слова *«Cын мой»* отдавались эхом в моей голове. Биологический родитель или нет, но демон, лишивший свободы мою сестру, имеет близкие отношения с Адрианом — что тот сознательно скрывал от меня. А еще хуже то, что Деметрий выглядел очень уверенно, когда говорил, что их родственные узы будут вскоре возобновлены.

— Так что, Деметрий — твой отчим?

Он тяжело вздохнул, услышав язвительность в моих словах:

— Простое объяснение заключается в том, что Деметрий был… моим приемным родителем.

Секундное колебание, прежде чем ответить на вопрос, сказало мне, что он скрыл большую часть правды. Снова.

— И Дорогой папочка скучает по тебе. Какая прелесть.

Выражение лица Адриана потемнело настолько, что я почти ожидала увидеть тени, появляющиеся под его кожей.

— Я понимаю, что ты злишься, но никогда не называй его моим отцом. Я был ребенком, когда он взял меня. Не всем нам повезло найти добрых человеческих родителей.

Его резкой тон отчасти развеял мой гнев. Он по-прежнему мог что-то скрывать, но я и вообразить не могла всех ужасов взросления по милости демона.

— Почему Деметрий взял тебя? — спросила я менее злобно. — Это имеет отношение к твоей загадочной кровной линии?

Пока я наблюдала, как его губы напрягаются уже знакомым образом, я знала, что права и что он все еще не собирался говорить мне, кем он был. Не полу-демон, и я сомневалась, что он был на половину архоном. Если бы это было так, Деметрий убил бы его, а не воспитывал как сына.

— У тебя ноги ранены, — заявил он, меняя тему. — Сядь. У меня лекарства в пальто.

Если бы боль не была настолько пульсирующей в последние несколько минут, я бы не позволила ему сменить тему до тех пор, пока он не рассказал бы мне, что скрывал. Так как наш автомобиль был разбит вдребезги, и находился достаточно далеко, я села, морщась от боли, когда он разорвал мои джинсы. Ткань уже начала прилипать к ранкам.

Через несколько мгновений Адриан мягко присвистнул:

— Много глубоких ран. Снимай штаны.

— Эй, сначала купи девушке выпить, — сказала я, чтобы скрыть страх из-за того, как это может быть больно.

Его губы изогнулись в улыбке, когда он вытащил фляжку из пальто:

— Просите и дано вам будет.

— У тебя была выпивка все это время? — Я не знала плакать или смеяться. — Ох, я бы могла использовать ее каждый день в последние время!

Я схватила фляжку и сделала глоток, приветствуя жжение в горле, заставившее глаза заслезиться, а меня закашляться.

— Не любительница бурбона? — спросил Адриан сухо.

— Это бурбон? — выдавила я откашлявшись. — Я думала это какое-то тюремное варево! — Тем не менее, я сделала еще один опаляющий горло большой глоток. Нищим не приходится выбирать.

Он мягко фыркнул:

— Нет, но скажем, рецепт достался не от стандартной алкогольной компании.

— Держу пари, — пробормотала я, а затем кашлянула в протесте, когда он забрал ее у меня. — Погоди, я еще не закончила!

— Оно намного сильнее, чем обычный бурбон, — сказал он, возвращая фляжку обратно в пальто. — Поверь, с тебя и этого хватит.

Когда он начал стягивать мои джинсы, боль была такая, что мне захотелось остановить его, но я не сделала этого. Я не ела несколько часов, и не хотела добавлять рвоту к событиям сегодняшнего, итак не самого удачного, дня. Когда с джинсами было покончено, я продолжала молчать, но уже по другой причине.

Жесткие сильные удары разорвали мою плоть, по меньшей мере, в дюжине мест. Я видела проблески белого в некоторых зияющих ранах, наверно меня все-таки стошнит. Если бы я была брошена в ров к разъяренному медведю, мне бы повезло больше. Как я вообще могла стоять с такими ранами?

Я, должно быть, сказала последнюю фразу вслух, потому что Адриан ответил мне.

— Шок и адреналин, плюс твоя родословная. Ты сильнее, быстрее и выносливее, чем думаешь. Ты этого не знала, лишь потому, что никогда не сталкивалась с подобным ранее.

Произнося это, он вытащил запечатанный пластиковый пакет из пальто. Не удивительно, что он схватил его, когда мы убегали из автомобиля. Алкоголь и медикаменты — вещи номер один в книгах о выживании, не говоря уже о гранате архонов, которая заставила Деметрия кричать.

Если бы я знала то, что знаю теперь, я бы насладилась тем криком. Его насмешки над тем, как он собирался использовать Жасмин, мучили меня. Если бы у меня была хоть какая-то уверенность, что демон сдержит свое слово, я бы не задумываясь обменяла свою жизнь на ее. Поиск оружия и битва с Деметрием, могли бы убить меня в любом случае, и тогда моя сестра будет действительно обречена.

Адриан достал что-то из мешка, тем самым прервав мои мрачные мысли. Лекарство выглядело как тесто для миндального печенья, и я напряглась, когда он задержал эту липкую смесь над самой глубокой раной на моем бедре. Его глаза встретились с моими, они блестели серебром по краю.

— Сделай глубокий вдох, Айви.

Я так и сделала и уже почти кричала, когда он поднес руку к ране. Лечение было больнее, чем момент, когда Деметрий ранил меня, но я все же закусила губу и не закричала. Адриан пытался помочь. Чем меньше я отвлекаю его, тем быстрее это закончится.

Я повторяла это как мантру, пока он намазывал, вызывающее агонию, вещество на все глубокие раны. Он работал очень умело, к счастью, не комментируя пот, бисером покрывающий мой лоб, или мое прерывистое дыхание.

— Почти все, — прошептал он сочувственно.

И тут произошло что-то странное. Боль изменилась, превратившись в покалывания, напоминая чувство, когда нога затекает. Адриан закончил с последней раной и откинулся назад, и выжидающе уставился на мои ноги.

Раны начали затягиваться, на поверхность начала выступать, окрашенная в красное, мазь, и гладкая кожа проявлялась там, где были зияющие раны. Через несколько минут остались только следы, которые были мельче ссадины, такие можно было оставить после бритья. Я едва могла в это поверить.

— Что это?

Его губы дернулись:

— Манна.

Где я слышала это слово?

— Мифический хлеб, который ели израильтяне, когда блуждали в пустыне?

Его полуулыбка осталась:

— Как видишь, у него много применений. А теперь перевернись, мне нужно обработать другие раны.

Я перевернулась, думая о том, что хорошо, что Зак сделал за меня последние покупки. Обычно я ношу стринги, но сейчас моя задница была одета в более скромные бикини.

Как только я перевернулась на живот, Адриан накрыл своей рукой рану высоко на бедре. И, хотя, боль была такой же острой, что-то еще вспыхнуло во мне. Может быть, это потому, что я знала, что боль скоро пройдет. Может быть, сильнодействующее спиртное подействовало, как толчок к тому, что мне необходимо было увидеть выражение его лица, когда он передвигал свою руку по моей коже, или, возможно, дело было в том, как он прикасался ко мне и задерживался дольше, чем было необходимо в медицинских целях.

Я могла бы попросить его остановиться. Настоять на том, что обработаю эти раны сама, ведь я могла до них дотянуться, в конце концов. Но я ничего не сказала. И он ничего не говорил, а его руки продолжали свой путь вниз по моему телу, излечивая, а затем сглаживая исцелившуюся кожу. Боль была ценой, которую я охотно платила, только бы продолжать чувствовать его руки на моей коже.

Конечно, это было неправильно. Я твердила это быстро бьющемуся сердцу и дрожи, следовавшей за каждым движением его руки. Он был опасен, завернут в секреты, перетянут лентой плохих намерений, и это было абсолютно не справедливо, что никто до него не заставлял меня чувствовать себя так.

— Почти все? — спросила я, ненавидя то, как он влиял на меня.

— Да.

Это прозвучало сердито, что заставило меня перевернуться прежде, чем он закончил распределять манну в неглубокие раны. Мое резкое движение, должно быть, удивило его, так как лишь пару секунд спустя он смог вернуть на лицо уже знакомую заезженную маску. И в этот короткий момент я поняла, что была не единственной, кто страдал от прикосновений ко мне. Вдруг показалась отличной идеей надеть штаны обратно.

# ***Глава 10***

Адриан разжег огонь из растений, кустарников и других вещей, которые я бы и не подумала использовать, он растирал ветки достаточно быстро, чтобы создать искру. Я ютилась максимально близко к огню, но так, чтобы он не обжег меня. Тем не менее, с каждым выдохом образовывались маленькие белые облачка. Кто же знал, что в пустыне может быть так холодно ночью?

— Долго мы должны оставаться здесь?

Адриан снова взглянул на меня. Мужчину не беспокоила низкая температура, его вышагивания наверняка помогали сохранить тепло. Он не останавливался с тех пор, как перестал лечить мои раны.

— До утра. Мы не можем рискнуть и попасть в засаду к другим демонам, поэтому покинем святую землю после восхода.

— Они не могут входить в наш мир в дневное время? — Интересно.

— Разве я не говорил тебе этого?

— Нет, не говорил, — ответила, — впрочем, как и многих других вещей, — добавила я в случае, если мой тон не был достаточно красноречив.

Он фыркнул, образуя в воздухе небольшие завитки.

— У меня нет секретов, которые могут усугубить твое положение, Айви. Я пытаюсь тебе помочь. Одно могу сказать: Деметрий говорил полную чушь, касаемо твоей сестры.

— До какой степени? — тотчас спросила я.

Он подошел ближе, пока свет от костра не осветил каждую черточку его прекрасного лица.

— Прямо сейчас она в безопасности, больше чем кто-либо на свете. Твоя сестра — это все, что есть у демонов. Они, может, и зло, но не настолько глупы, чтобы убить, покалечить или эмоционально сломать их единственное преимущество.

Я даже присвистнула при выдохе, как будто задержала дыхание на дни и наконец-то расслабилась достаточно, чтобы высвободить его. Облегчение смешалось с выпивкой во мне, потянуло в сон, но возник новый вопрос.

— Спасибо, что сказал, но… почему? — Он уже ясно дал понять, что предпочел бы не быть здесь и держа меня в страхе за сестру мотивировал, чтобы найти оружие как можно быстрее.

Адриан отвернулся, сжав зубы:

— Деметрий пытался сделать тебе больно, а я этого не хочу.

Это простое утверждение спровоцировало новую волну вопросов. Каким был настоящий Адриан? Странный и очаровательный человек, который пригласил меня на свидание сразу после того, как похитил? Герой одиночка, который спас мне жизнь дважды за последние четыре дня? Или придурок, который вел себя так, будто я была венерическим заболеванием, и он не мог дождаться, чтобы избавится от меня? Не думаю, что ночь будет настолько долгой, чтобы выяснить, но она может быть слишком долгой для других вещей.

— Что, если Деметрий пошлет своих слуг за нами? — Я поежилась, пока осматривалась по сторонам. — Здесь так темно, что мы можем даже не заметить, как они придут.

— Я замечу.

Два тихих, но стальных слова, которые напомнили мне, как Адриан был далек от определения нормального человека. Напоминать себе о том, кем он был, в сотый раз было не интересно, и поэтому я продолжила говорить.

— Как ты думаешь, что это за священная земля? — Легкие переливы исходили от песка, отмечая область размером с футбольное поле.

Он пожал плечами.

— Это часть Орегонской пустыни? Может быть, место погребения индейцев.

— Это может объяснить пение, — сказала я, поднимая голову, и прислушиваясь. —

Кстати, я его больше не слышу. А ты?

Его лицо напряглось, но тон остался спокойным:

— Я ничего не слышал, Айви.

Я уставилась на него, понимание медленно доходило до меня.

— А мерцание, исходящее от земли, как понимаю, тоже не видишь?

— Нет. Только ты можешь чувствовать священные объекты. — Улыбка, вспыхнувшая на его лице, сочилась темнотой. — Мои таланты состоят в другом.

Я издала короткий смешок, многие вещи вставали на свои места.

— Так поэтому ты поехал со мной, несмотря на то, что не хотел этого. Демоническое оружие освящено, верно? Так что ты не сможешь его увидеть, но я могу со своей способностью, так что мне достаточно просто оказаться рядом с ним.

Оттенок опасности не покидал его улыбку:

— Я пытался убить Деметрия годами, но у меня не было для этого средств. С тобой и оружием у меня наконец появится возможность. Как я уже говорил, Айви, когда дело доходит до моей ненависти к демонам, ты можешь доверять мне полностью.

— Но, как только ты убьешь Деметрия, все твои обещания будут аннулированы? — Поняла я, злость наполнила мой голос. Адриан был не просто каким-то парнем для меня, он мне очень нравился. Он также был единственным человеком, который знал, каково это видеть вещи, которые заставляют людей называть тебя сумасшедшей, пока ты сама в это не поверишь.

Адриан уставился на меня, его улыбка сходила на нет.

— Я сказал, что не хочу делать тебе больно. Так что, если мы переживем это, я уйду прочь, Айви, и так быстро, как смогу.

Я старалась не показывать, как сильно это меня задело. Что я сделала, что он лелеет надежду не увидеть меня вновь? Я думала, что это было из-за моего сокрытия зеркала, вследствие чего нас чуть не убили, но Адриан вел себя так с момента, как Зак сказал ему, что я последний потомок из линии царя Давида. Я никогда не забуду тот взгляд, которым он посмотрел на меня, когда услышал это.

Я углубилась в свои мысли. Может, это не из-за того, что сделала я, а из-за того, что сделал кто-то еще. В конце концов, я могла неправильно истолковать взгляд, который Адриан послал мне. Не каждая часть Адриана хочет убежать от меня так быстро, как сможет.

— Мой предок сделал что-то ужасное твоему предку? — предположила я.

Он посмотрел на меня как-то ошарашенно. Затем улыбнулся печально, и я решила, что, наконец, наткнулась на правду. Вот почему его ответ ошеломил меня.

— Нет, Айви. Ты мыслишь не в том направлении.

Несмотря на мои попытки выяснить детали, он отказался говорить что-либо еще.

\* \* \*

После того как расцвело, я обнаружила, что манна может исцелять намного больше, чем человеческие травмы. Адриан нанес ее тонким слоем на свой «Челленджер», и винтажный автомобиль соединил себя воедино, как будто я смотрела эпизод по починке автомобилей на высокой скорости. После этого нам оставалось только вымести осколки из салона, и мы готовы были ехать.

Когда мы первый раз сделали остановку, я настояла на том, чтобы зайти в дамскую комнату в одиночку. Адриана всегда ловили на уничтожении зеркал, потому что мужчина, входящий в женский туалет привлекал слишком много внимания. Он заставил меня поклясться, что я не взгляну в зеркало, пока не разобью его. Возможно, Деметрий не мог проникнуть в наш мир днем, но я не хотела рисковать тем, что он будет шпионить за нами и устроит засаду ночью.

Так я и оказалась, стоя на заправке в дамской комнате, и смотря на грязную плитку пола. Адриан дал мне булыжник и пару рабочих перчаток, но я не волновалась, что могу порезаться, когда разбивала стекло, и взглянула на него только после того, как осколки упали на пол. *«Получай, Деметрий»,* — подумала я, смотря на отражение в осколках.

Послышался звук смываемой воды, дверь ближайшей кабинки отворилась, и оттуда вышла женщина лет пятидесяти. Она посмотрела сначала на меня, потом на разбитое зеркало и на камень в моей руке.

— Зачем ты это сделала? — требовательно спросила она.

Ничто, сказанное мной, не сделало бы меня в ее глазах менее странной, так что я решила соответствовать.

— У вас бывали дни, когда вы просто ненавидите свои волосы? — спросила я, расширяя свои глаза для большего эффекта.

Она даже руки не помыла и ушла. Я попыталась сделать все свои дела, как можно быстрее, и не удивилась, увидев ее, разговаривающую с работником заправки, когда вышла из уборной.

— Эй, девочка, — резко позвал меня высокий клерк. — Вы?

— Это для возмещения ущерба, — прервал его Адриан, шлепнув несколькими листами чистой бумаги перед работником. Мое замешательство увеличилось, когда мужчина схватил их, и его хмурый взгляд сменился улыбкой.

— Без проблем, — сказал работник, приветливо мне махнув. — Береги себя, девочка!

Я подождала, пока мы уйдем, прежде чем спросить:

— Что это было?

Рот Адриана изогнулся в сардонической улыбке:

— Зак здесь.

Вот тогда я и обратила внимание на парня в толстовке с капюшоном, стоящего рядом с машиной Адриана. Зак обернулся, к счастью, не проецируя ослепляющую волну света, когда посмотрел на нас.

— Я так понимаю, вы столкнулись с небольшими трудностями прошлой ночью, — заявил он, как будто у нас просто спустило колесо.

Я списала свой ответ на отсутствие кофеина и голод:

— Да, и я надеюсь, вы были слишком заняты, чтобы появиться, лишь потому что спасали автобус полный монахинь!

Он пожал плечами.

— Меня не посылали к вам, до сего момента.

— Серьезно? — Скептицизм заострил мой тон. — Твой босс просто в плохом настроении, или он время от времени страдает медлительностью?

Лицо Зака окаменело, но от меня не ускользнуло то, что улыбка Адриана стала шире.

— Ты даже не представляешь, как много раз я задавался этим вопросом, — пробормотал он, слегка подтолкнув меня локтем.

У Зака был другой ответ:

— Почему вы ожидали кого-то для решения проблем, с которыми способны справиться сами?

Адриан проворчал:

— Привыкай слышать подобное. Это его любимая фраза.

*«Затем ты, должно быть, хочешь его ударить много раз»,* — подумала я, прежде чем Зак подчеркнуто поднял бровь, напоминая мне, что мои мысли не тайна для него. Тем не менее, все не могло быть настолько плохо. Я постаралась не упустить свой шанс. *«Скажи мне, кто такой Адриан и почему он так полон решимости, убраться от меня подальше»,* — подумала я, смотря на Зака.

— Нет, — сказал он вслух. — Я дал Адриану слово, как уже говорил, архоны не могут лгать.

— Я что-то упустил? — спросил Адриан, метая подозрительные взгляды между нами.

*«Не смей!» —* подумала я, но Зак уже ответил:

— Айви ищет ответы, но ты все еще отказываешься их ей дать.

Взгляд Адриана повернулся ко мне:

— Не делай так, — сказал он зловещим тоном.

— Поспорим на твой зад, что я подчинюсь, — вспыхнула я. — Моя жизнь и жизнь моей сестры висят на волоске, так что я имею право знать, что происходит. Кроме того, после того, что случилось с зеркалом, ты говорил, что перестанешь скрытничать и что ты извинишься.

Зак ухмыльнулся на это. Действительно ухмыльнулся и сказал:

— Я буду рад понаблюдать за этим.

Новая запись пополнила мой список под названием *«Поведение, которого я не ожидала от архонов».* Адриан одарил нас обоих таким холодным взглядом, что я была уверена, что он откажется.

— Извини, Айви, что не сказал тебе о зеркалах. Вот тебе извинение, и информация, которую ты не знала, так как ты видишь сквозь колдовство архонов, ты видела, что я вручил тому парню обычные бумажки. Он увидел пачку стодолларовых купюр, и мы воспользуемся тем же трюком, чтобы полететь в Мексику, потому что мы больше не можем использовать проход в Орегоне, чтобы попасть в демонские области.

Я успела сделать вдох, как Адриан продолжил:

— Деметрий догадается, куда мы едем, так как нашел нас в Орегонской пустыне. Зак здесь, чтобы пополнить наши запасы манны, зачаровать твой внешний вид и напомнить мне, что как только мы войдем в демонскую область, мы будем сами по себе. Две стороны не могут пересекаться друг с другом, так что, если нас схватят, Зак не сможет помочь нам, даже если захочет.

К тому времени, как он закончил, я стояла с открытым ртом, но быстро пришла в себя.

— Ну а что ты такое? — спросила я, желая ответа на этот вопрос больше, чем на какой-либо другой.

Адриан улыбнулся:

— Я обещал поделиться секретами, и я сделал это. Я никогда не уточнял, какими именно.

Зак снова ухмыльнулся, но на этот раз мне.

— Я запомню это, — ответила я, давая Адриану понять, что обещаю возмездие.

Он был абсолютно неправ, если думал, что я брошу выяснять, кем он был, и почему он был настолько вспыльчив или холоден со мной, или что Деметрий имел в виду, когда говорил, что каждый момент, проведенный вместе, будет усиливать «связь» между нами. Теперь реальная загвоздка заключалась в том, чтобы никто из нас не умер, прежде чем я получу свои ответы.

Я повернулась спиной к Адриану, направляя на Зака мое полное внимание:

— Ты собираешься изменить мою внешность для других? Хорошо. Мне всегда было интересно, какая из меня получится блондинка.

# ***Глава 11***

Кассиршу в аэропорту звали Кристин. Я вручила ей два белых корешка бумаги и стопку равноценно пустых самоклеящихся листков, надеясь, что не выглядела настолько виноватой, насколько себя чувствую.

— Один билет до Дуранго, Мексика, туда-обратно, пожалуйста, — сказала я.

Кристин взглянула на пустые бумажки. Я попыталась улыбнуться, но мое лицо словно онемело. Адриан клялся, что все остальные увидят водительские права, паспорт и кучу наличных. А я видела в этом мой неминуемый арест, если чары архонов не сработают.

Спустя какие-то пяти секунд, показавшихся мне вечностью, кассирша схватила два талона из кучи и начала стучать по клавиатуре с сумасшедшей скоростью.

— Что-нибудь задекларируете? — спросила она.

Да. Я только что совершила уголовное преступление.

— Хм, нет.

Следующий рейс до Дуранго был с двумя пересадками и только с местами в первом классе. Я смотрела на стопку самоклеящихся листков. Будь я проклята, если знаю, каким номиналом предположительно должны быть эти бумажки.

— Бери, — тихо сказал Адриан за моей спиной.

— Беру, — сказала я кассиру, двинув всю кучу по направлению к ней. Если у меня не будет достаточно фальшивых денег, я возьму еще у Адриана или поддержу стереотип о тупых блондинках как оправдание того, что не умела правильно считать.

После быстрого набора текста кассир протянула мне два талона, чистые листы из моих бумажек — мою сдачу — и долгожданный билет на чужую фамилию, которую я для себя выбрала. Адриан купил свой билет, затем мы прошли проверку багажа и проследовали к выходу на посадку.

Вот когда мне пришлось оставить всякие попытки отрицания. Некая, очень маленькая, часть меня, должно быть, все еще цеплялась за мысль, что все, что я видела, было галлюцинацией, как и утверждало бесчисленное количество врачей на протяжении многих лет. Но после того как Управление Транспортной Безопасности, проверив наши талоны и пропустив их через компьютер, приняли их как подлинные, правда была неоспорима.

Это ни был психический срыв, переживаемый вместе с таким же сумасшедшим попутчиком. Тот факт, что даже компьютеры были одурманены магией архонов, доказывал, что это было не что иное, как сверхъестественное явление. Архоны — ангелы — были реальны. Демоны тоже, и я собиралась войти в их мир, чтобы найти оружие, с помощью которого их можно убить.

Сказать, что я собиралась прыгнуть выше головы, — значит, не сказать ничего.

В этот раз я была тем, кто размышлял в тишине следующие несколько дней задержек рейсов и длительных перелетов. Когда же самолет приземлился в Дуранго, я поняла, что в Беннингтоне была больше двух недель назад.

У меня не осталось ничего, что я могла бы потерять. Вся моя семья была отнята у меня, и никто особенный не ждал меня в колледже. По правде говоря, там никогда не было никого по-настоящему близкого. Я винила лекарства в отсутствии у меня романтических увлечений. Теперь, когда я знаю, что таблетки были плацебо, я вынуждена признать свою проблему. Я даже соседку по комнате и друзей держала на расстоянии, так что они не хватятся меня, и, если я не вернусь, сильных душевных терзаний это им не прибавит. Конечно, нам было весело проводить время вместе, но независимо от того, сколько вечеринок мы посетили или сколько ночей мы не спали, болтая обо всем на свете, я никогда не принадлежала тому месту.

Думаю, они чувствовали это, поскольку несмотря на то, что я не испытывала недостатка в друзьях, я никогда не была чьим-то лучшим другом. Это предполагало такое количество доверия и честности, которое я делила только с Жасмин. С остальными я была слишком занята, притворяясь, что не видела вещи, которые никто кроме меня видеть не мог, и беспокоилась о том, правильно ли изображала, ожидаемую всеми, жизнь обычной студентки. Большую часть времени я упорно работала над своей фиктивной нормальностью, а вот оценкам, дружбе и мимолетным отношениям я уделяла слишком мало внимания. Так что, хотя я и была до смерти напугана, я была единственной надеждой Жасмин, а значит, не могла облажаться.

Отчасти это утомляет — видеть, какое маленькое значение имеет твоя жизнь в большом водовороте событий, но это также было моим самым большим преимуществом. Люди, которым нечего терять, гораздо опасней, и так как я начала охоту на демонов, мне необходимо было выглядеть настолько опасной, насколько я могла.

Как только самолет сел, Адриан схватил меня за руку, при касании сквозь меня прошла уже знакомая дрожь. Он был единственным, кто заставлял меня чувствовать то, что отсутствовало в моей жизни все эти годы, и по каким-то причинам он отказывался объяснить, почему не хочет иметь ничего общего со мной. Образно говоря.

— Я знаю, что заслужил это, но, может, ты закончишь сводить со мной счеты за все время, что я провел с тобой в молчании? — спросил он.

Я посмотрела на него, впитывая его высоту, мускулистость и сногсшибательную внешность, которую могла видеть только я одна. Затем впервые за более чем тысячу миль я заговорила.

— Да, я закончила, и, что более важно, я готова.

\* \* \*

Мы переночевали в отеле в Себальосе, одном из маленьких городков штата Дуранго. Адриан свободно говорил на испанском, что помогло при заселении и получении ужина. Смена часовых поясов и моя новая решимость обеспечили мне хороший сон, а утром выяснилось, что мы будем добираться до демонической области не одни. Двое парней подошли к нам, как только мы вышли на парковку отеля, и обменялись типично мужскими обнимашками с похлопыванием по спине с Адрианом.

— Айви, это мой друг Томас, — сказал Адриан, указывая на здорового латиноамериканца с, изгибающимся от шеи до плеча, шрамом.

— Hola[[13]](#footnote-13), — сказала я, жалея, что изучение испанского в старшей школе ограничилось только двумя годами. Томас принял протянутую мной руку и крепко сжал ее.

— Hola, senorita. — Затем мужественное выражение лица лопнуло, и он сверкнул широкой улыбкой Адриану. — La rubia es caliente! Hora de que empieces a salir de nuevo, mi amigo[[14]](#footnote-14).

— Это не то, о чем ты подумал, — сказал Адриан на английском, хотя я перевела достаточно, чтобы уловить ошибочность предположения. — Айви и я не встречаемся. Мы… просто друзья.

Я застыла на паузе. Нет, мы не лучшие друзья, но мог он хотя бы попытаться скрыть очевидность того, что я была нежелательным знакомством? И тут во мне проснулось что-то безумное. Может, Адриан и не хотел меня видеть рядом с собой, но он хотел что-то от меня. Плюс ко всему, я могла умереть до захода солнца, и не уверена, что на самом деле жила в течение прошедших двадцати лет. Время изменить это.

Я послала Томасу широкую ухмылку, и обернула свои руки вокруг талии Адриана.

— Не обращай на него внимания, он пытается отрицать, насколько сильно сохнет по мне, — сказала я многозначительно. — Ты бы видел, как он натирал мою задницу прошлой ночью. Будто пытался отполировать ее до блеска.

Адриан уставился на меня в неверии. Томас поперхнулся от смеха, а парень, которого мне не представили, издал низкий смешок.

— Похоже, у вас намного больше общего, чем просто поимка демонов, Адриан, — протянул он со средиземноморским акцентом.

Руки Адриана огибали мою спину, как будто он еще не решил оттолкнуть меня или прижать к себе поближе. Его взгляд тоже изменился. Недоверие сменилось чем-то более темным и бесконечно соблазнительным в его серебристо-сапфировых глазах.

— Ты понятия не имеешь, с чем играешь, — еле слышно прорычал он каждое слово.

— А что, если я хочу узнать? — ответила я и вздрогнула, когда его руки на мне стали сжиматься.

Я начала это как игру, но все становилось слишком серьезным. Его взгляд прожигал мои глаза с чувством более сильным, чем страсть, к которой я взывала своим блефом. Секреты, обещания и ложь, казалось, сплелись воедино, притягивая меня и предостерегая одновременно. И, когда он притянул меня ближе, все предостережения рухнули под натиском ощущений, когда он прижимал меня к себе, и его рука запуталась в моих волосах и потянула голову назад с сильной собственнической хваткой, я уже не просто дрожала. Меня трясло.

— Может, ты и твоя подруга хотите отложить поездку до завтра? — спросил насмешливый голос.

Адриан выпустил меня так неожиданно, будто обжегся. Может быть и так. Меня всю лихорадило, и, если бы мое сердце забилось еще сильнее, я была бы на краю инфаркта.

— Мы уходим сейчас, — сказал он напряженным голосом. — Забирайся в черный джип, Айви. Я сейчас подойду.

Я бы поспорила, если бы не чувствовала, что мне нужно время, чтобы прийти в себя. Я подошла к черному «Вранглеру» с открытым верхом, сзади которого лежали четыре автомата. Никаких сидений, а передние, должно быть, для Томаса и пока еще безымянного второго парня. Выглядело так, будто нам с Адрианом предлагали ехать стоя.

Адриан. Думая о том, как близко он был к тому, чтобы поцеловать меня, волна жара накрывала меня снова и снова. Почему он продолжает отстраняться в последнюю минуту? Неужели он думал, что его секрет был слишком ужасным, чтобы раскрыть его? Он не был демоном или слугой, и он работал с ангелами, так, насколько плохо все могло быть?

Появление Адриана и двух его приятелей прервало мои размышления. Он запрыгнул в заднюю часть «Вранглера», проверяя, насколько хорошо были пристегнуты автоматы.

— Это Коста, — сказал Адриан, указывая на красивого молодого человека с волнистыми черными волосами и темно-карими глазами. — Залезай, Айви.

Я вскарабкалась назад, принимая поданную Адрианом руку. Он держал ее слишком долго, будто боялся меня отпустить. Я чувствовала себя так же, но все же ухватилась за металлические перила между сиденьями, как сделал Адриан. Дело было во мне или что-то произошло, когда мы дотронулись друг до друга? Что-то большее, чем просто страсть, хотя она тоже присутствовала. Может, эта та самая, сверхъестественная связь, о которой говорил Деметрий? Если так, то он был прав. Связь становится сильнее.

— Привет, Коста, — сказала я, пытаясь сосредоточить свое внимание на другом. — Ты упомянул демонов, я так понимаю, вы в курсе, что мы собираемся делать?

Коста фыркнул:

— Да, хотя мне бы хотелось, чтобы вам не пришлось. Никто не покидает темные области тем же путем, которым вошел в них.

Томас завел машину, и из-за беспокойства о том, как оставаться в вертикальном положении, я почти пропустила взгляд на лице Адриана. Видя, как напряглись его черты, я подумала, Коста имел в виду не различные выходы. Адриан рассказывал мне, что в мире демонов было ужасно, будто я не могла представить себе этого. Судя по его выражению и словам Коста, я была недостаточно подготовлена. Я сделала глубокий вдох. *«Думай о Жасмин»,* — говорила я себе. Если она может выживать, находясь в плену, я смогу пережить столько, сколько понадобиться, чтобы спасти ее.

— Я сильнее, чем выгляжу, — Это все, что я сказала.

Адриан слегка погладил меня по спине, безмолвно обещая, что я буду делать это не одна. Затем он кивнул Коста, поддерживая мое заявление. Я держалась за это так же крепко, как за металлический прут, который защищал меня от вылета из машины из-за бешеной езды Томаса. Жасмин нуждается во мне, и Адриан верил в меня. Я не могла подвести их обоих.

# ***Глава 12***

Воронка, в которую мы направлялись, находилась в районе пустыни, называемой «La Zona del Silencio», или «Зона молчания». Я поняла, почему ее так называли, когда Томас свернул с шоссе и поехал по глухой местности. После сотни ярдов радио резко затихло. Коста протянул мне свой телефон, показывая пустой экран, как будто он выключился сам по себе.

— Электроника здесь не работает, — заявил он. — Большинство людей не понимают почему, но это из-за воронки. Она одна из самых больших на планете, поэтому истощает все вокруг.

Вся окружающая обстановка напоминала место, где Деметрий напал на нас. Как будто кусочек Орегонской пустыни, бесконечные песчаные пейзажи, прерывались то тут, то там кактусами и кустарниками. Здесь было больше гор, и, несмотря на то, что дорога периодически сужалась, Томас продолжал ехать. Время от времени Адриан уточнял наш маршрут. Казалось, что он точно знает, где мы находимся, несмотря на отсутствие дорог и знаков. Я попыталась сосредоточить внимание на дороге, если вдруг придется вернуться, но через полчаса я сдалась. И «повернуть налево за камнем» не сработает, потому что все чертовы камни здесь выглядели абсолютно одинаково, и, если однажды вы увидели один кактус, значит, вы видели их все. Наконец, когда мои мышцы начали болеть от многочасовой езды и грубой толкотни на джипе, Адриан сказал Томасу остановиться. Затем он выпрыгнул из машины, забирая свою громоздкую сумку.

— Мы на месте? — Я осмотрелась, щурясь от яркого солнечного света. — Я не вижу старой, сгнившей версии окружающего. — Кроме того, единственным ориентиром на много миль был продолговатый кусок скалы, торчащий из земли.

Адриан одарил меня испытывающим взглядом:

— Ты можешь чувствовать святую землю. А я могу чувствовать доступ к темным мирам.

Я последовала его примеру и вылезла из машины.

— Как ты делаешь это?

Его улыбка была опасной и прекрасной, будто теплая ласка солнца, прежде чем она станет обжигающей.

— Дар моей родословной, так же как и у тебя.

Это было не очень тонкое предупреждение? Если способность чувствовать демонические области была одним из его «даров», он сообщал о том, что не был последним потомком из линии матери Терезы. И все-таки, почему его генеалогическое древо давит на нем тяжелым бременем? Наш предыдущий разговор прокручивался в памяти. *«Мой предок сделал что-то ужасное твоему? Нет, Айви, все было наоборот…»*

Неужели Адриан продолжает отталкивать меня из-за того, что сделал его предок? Если так, тогда, должно быть, его большой ужасный секрет на самом деле был не о нем, а о его давно умершем родственнике?

— Я не знаю, кем были мои биологические родители, — сказала я ровным тоном. — Или кем были их родители. Но я точно знаю, что это не имеет никакого отношения к тому, кто я, помимо генетических признаков, таких как цвет волос, глаз и, видимо, способности воспринимать святые объекты и видеть сквозь сверхъестественные чары. Так же как и ты. Независимо от того, кем были твои предки, ты в состоянии решить сам, кто ты есть, и, хотя ты иногда бываешь задницей, можешь быть довольно приятным. И, может быть, если ты сбросишь свой багаж в виде древних родственников, тебе понравиться быть собой.

Лицо Адриана было таким же жестким, как и серые скалы, позади него, но Томас показал мне большой палец, поднятый вверх, а Коста начал улыбаться. Наверно, я была не единственным человеком, кто думал, что самой большой проблемой Адриана был синдром дерьмовой семейки.

— Я хотел бы верить тебе, Айви, — сказал он резко. — Но вера тебе относится к той части предсказания, которой я не могу позволить случиться, для нашей общей пользы.

Не дождавшись ответа, он открыл сумку и бросил мне лыжную куртку, теплые штаны и перчатки.

— Надень это.

Я махнула рукой на окружающий пейзаж, показывая, что мы были в пустыне, и приближался полдень.

— Ты серьезно?

— Это тоже, — сказал он, добавляя пару флисовых сапог к уже имеющейся куче.

Я пристально на него посмотрела.

— Либо ты пытаешься меня убить, либо область, в которую мы направляемся, очень холодная.

— Они все холодные, — сказал Томас, сопровождаемый зловещим хохотом Коста.

— Вы были там? — Я была потрясена.

— Мы оказались в ловушке, но Адриан вытащил нас, — успел сказать Томас, прежде чем Адриан прервал его.

— Сейчас не время.

Я придвинулась к Адриану и ткнула его пальцем в грудь.

— Ты говорил, что нет способа достать Жасмин без этого демонического оружия, но вытащил их из демонической области?

— Айви, — начал он.

— Нет! Ты сказал, что единственное, в чем я могу довериться тебе, это ненависть к демонам. Если я нужна тебе, чтобы достать оружие против демонов, ты должен сказать мне прямо сейчас, почему ты смог спасти Томаса и Коста, но не можешь помочь мне спасти мою сестру таким же способом!

Я расставила ноги, сверкнула глазами, обещая, что не двинусь с места, пока не получу ответы. Томас и Коста явно чувствовали себя не комфортно под злым взглядом Адриана, но все, что он сделал, — издал резкий вздох.

— Я не лгал, когда говорил, что нам нужно оружие для спасения твоей сестры. Единственная причина, по которой я смог спасти их в тот раз, потому что забрал их с собой.

Из меня вырвался смех:

— Демоны так просто позволили тебе свальсировать оттуда с парой заключенных?

— Да, — сказал он, его тон был ровнее отполированного зеркала. — Я вырос в этой области, и поэтому они привыкли к тому, что я делал там что хотел.

Я не знаю, почему его слова так задели меня. Ведь Адриан рассказывал, что Деметрий забрал его еще ребенком. Видимо, я думала, что какие-нибудь слуги вырастили его в этом мире, и Деметрий… неоднократно его навещал.

— Ты вырос в демонической области, — сказала я и заметила, как моя злость начала меняться на что-то другое. — И они доверяли тебе, так что ты должно быть, хм…

— Жил как они, — добавил он с ледяной мрачностью, которая заполнила его тон.

— Все еще считаешь меня довольно приятным?

Я не знала, что и подумать. Часть меня была в ужасе, другая часть сочувствовала. Сколько лет было Адриану, когда Деметрий выдернул его из этого мира и вырастил как одного из демонов? Если он был слишком молодым, знал ли он, что все, что он видел или делал, было злом, или он считал все это нормальным? Может быть, выяснив, что он делает, заставило его переключиться и начать работать с Заком? Может быть, это и заставило его ненавидеть демонов с такой патологической упертостью. И, может быть, его извращенное воспитание в сочетании с тем, что сделал его предок, заставило Адриана чувствовать себя обреченным. В любом случае, кто я такая, чтобы винить его.

— Я все еще думаю, что ты тот, кем решишь быть, — сказала я, наконец. — Раз уж эти ребята смогли уйти от демонов, то и моя сестра тоже сможет. Давайте сделаем это.

С этими словами я натянула лыжную куртку поверх майки, термоштаны на шорты, сменила босоножки на сапоги по колено и надела перчатки. И в конце распустила волосы. Если там настолько холодно, что нужна куртка, то мои уши тоже нуждаются в укрытии.

Адриану осталось только бросить пустой вещевой мешок в заднюю часть джипа.

— Ты пойдешь в этом? — сказала я, указывая на его футболку с длинными рукавами и обычные джинсы.

— Я привык к холоду, — неуверенно пожал он плечами.

Я оставила это без ответа, натянуто улыбнулась и взглянула на Томаса и Коста.

— Надеюсь до скорой встречи, ребята.

Я не получила шанс услышать их ответ. Адриан обнял меня, провел нас к высокому продолговатому камню и погрузил нас в него.

\* \* \*

Я всегда любила кататься на американских горках. То дикое возбуждение, которое проносится сквозь тебя во время поворотов и петель так быстро, что лицо тяжелеет, а тело прирастает к своему месту, и наконец, прилив облегчения, когда поездка заканчивается. Вот таким был проход сквозь ворота в демоническую область, но с большим количеством шума и тошноты. Потребовалось несколько минут, чтобы подавить рвотные рефлексы, холодный воздух пришелся как нельзя кстати. Затем я открыла глаза и не увидела… ничего.

— Адриан? — сказала я с быстро подступающей паникой, когда после моргания темнота не исчезла. — Что-то не так. Я…

— Ты не ослепла, — сказал он, его глубокий голос был почти так же приятен, как и его рука, сжимающая меня. — Солнечного света нет в демонических областях. Именно поэтому здесь так холодно.

Я никогда раньше не находилась в абсолютной темноте. Это не просто пугало и дезориентировало — это было опасно. Все, что я знала, — мы стояли на краю обрыва. Даже если бы мы находились в квартире, я бы не смогла судить о длине своих шагов, потому что не видела землю. Когда я попробовала идти, меня начало пошатывать. Адриан приобнял меня, прижимаясь ко мне слева своим правым боком.

— Закрой глаза и сконцентрируйся на движении со мной, — сказал он, и уверенность его голоса ослабляла мои страхи. — Не бойся. Я вижу, куда мы идем и не допущу, чтобы с тобой что-то случилось.

Мы начали идти, сначала нерешительно, пока я не начала чувствовать его тело, вместо своего зрения, а затем в нормальном темпе. С того момента, как я перестала использовать глаза, я сосредоточилась на его плавных шагах, сгибе мускулов, которые предшествовали смене направления, и как он мгновенно реагировал и поправлял меня, если я сбивалась.

Понадобилось совсем немного времени, чтобы я стала благодарна ему за куртку, сапоги и штаны. Даже сквозь них холод просачивался мне прямо в кости, как и тьма, но это совсем не заботило Адриана. Он лишь слегка вздрагивал в легкой одежде, а его рука была теплой. Как долго надо было прожить тут, чтобы адаптироваться к этой темной, холодной пустоши? И снова мое сердце резануло болью за ребенка, которым он был. Даже без демонов, расти в подобном месте просто ужасно. Приблизительно после часа ходьбы он остановился. Я, конечно, тоже, принюхиваясь к новому, похожему на топливо запаху, повисшему в воздухе.

— Можешь открыть глаза, — сказал он. — Город прямо впереди.

Сначала я смогла различить только черно-золотистые размытые пятна. После нескольких морганий мои глаза привыкли, и я смогла различить мигание света вдалеке, много небольших сооружений, окружавших то, что выглядело как широкие возвышающиеся здания.

— Слава Богу! — Выдохнула я, радуясь, что могу снова видеть, не обращая внимания на то, что передо мной демонический город.

— Не говори так. Не те слова, которые ожидаешь услышать здесь.

Его лицо было скрыто темнотой, но мне показалось, что он сказал это с одной из своих кривых улыбок.

— Умная мысль, но разве мы не избегаем города? — спросила я шепотом на случай, если в темноте кто-то прятался помимо нас.

— Не можем. О местоположении оружия известно, что оно находится в стене, а все стены — в городе.

— Это все, что известно, или же демоны знают точное место?

Он фыркнул.

— Нет. Если бы они знали, то уже забрали бы его давным-давно.

— А зачем какой-то демон спрятал его?

Адриан остановился, словно подбирая слова, что означало лишь одно — я услышу только часть правды.

— Как выяснилось, лишь немногие люди могут активировать силу оружия. Слуги не могут, и никто из обычных демонов тоже не может. Зак сказал, что демон, который спрятал его, направлялся к более могущественному демону, чтобы сообщить место, но Зак убил его.

— Погоди. Ты сказал, что демоны могут быть убиты с помощью оружия, которого у Зака не было, — подчеркнула я.

Его пожатие плечами я скорее почувствовала, чем увидела.

— Архонам оно не нужно, чтобы совершать убийства, так же как и демонам. Что не скажешь про остальных и про нас с тобой.

— А Зак не мог уточнить местоположение оружия, прежде чем заставить того демона замолчать навсегда.

Снова пауза, на этот раз дольше. Мое терпение лопнуло.

— Можешь ты хоть раз сказать мне всю правду?

— Хорошо. — Он нахмурился. — Все что я знаю, Зак выяснил местоположение оружия. Даже если не он, то его босс знает наверняка. И все же мы здесь. Знаешь почему? Потому что никого из них на самом деле не волнует, выживем мы или умрем во время поиска этого оружия.

Его жесткий психоанализ ошеломил меня.

— Но это… они… они на стороне добра, — бессвязно лепетала я.

Его смех был похож на дребезжание стекла.

— Они выиграют или проиграют в этой войне, Айви. Не мы. Мы можем рассчитывать только друг на друга, потому что для архонов и демонов мы просто пешки, которые они передвигают для своих собственных целей.

— Но ведь Зак твой друг, — я все еще пыталась спорить.

— Ты не понимаешь архонов. Они не пушистые существа, распыляющие сверхъестественную пыльцу счастья всюду, где ступают. Они солдаты, которых вытеснили на второй план, пока вопрос надоедливого человечества не будет урегулирован. Честно говоря, я думаю, Зак достиг той точки, когда его уже не волнует, что происходит с нашей расой, пока он, наконец, не сможет вступить в борьбу.

То, что описывал Адриан, не могло быть правдой. Бог не мог стоять плечом к плечу со злом, а вера миллиардов людей различных рас, происхождений и вероисповеданий не может быть бесполезной для того, кто был «боссом» у архонов.

— Ты ошибаешься, — сказала я по-прежнему тихо, но с затаенной силой. — Они беспокоятся о нас. Это просто не всегда выглядит так, если смотреть с нашей точки зрения.

Грубость пропала из смеха Адриана, но ее сменил своего рода гнев.

— Вот почему я скрываю некоторые вещи от тебя, Айви. Если ты не можешь принять то, как все устроено правителями, ты даже близко не готова узнать завершающую стадию.

— Может быть, это ты являешься тем, кто не готов, — ответила я с растущим чувством решимости. — Я понимаю почему. Тебе причиняли боль слишком долго, и всем, что ты видел, была темнота, даже когда огни горели.

— Боль? — Его голос изменился, став шепотом, который опалял меня даже в холоде. — Ты понятия не имеешь, что значит это слово, но скоро выяснишь.

# ***Глава 13***

Я приготовилась, но психологической подготовки мне явно не хватало. По крайней мере, то, что меня стошнило, соответствовало реакции любого человека, который увидел, как демоны живут в их собственном мире.

Поначалу город напомнил мне феодальные средневековые владения с замком помещика, с которого открывался вид на более грубые жилища крепостных. В данном случае дома стояли вдоль самой низкой части холма. Дым клубился из их открытых куполов, напоминая мне картину с фотографии жизни индейцев шестнадцатого века. Казалось, в деревне было очень мало людей, да и те, кого мы встречали, отводили глаза при виде Адриана. Они были тощими и одеты в бесформенные туники, которые не могли их согреть при таких низких температурах.

— Это район рабочего класса, низшего уровня человеческих рабов, — сухо сказал Адриан. — Далее идут смотрители и купеческие кварталы.

Дальше были простые, но крепкие избы, и стояли они на холме, примерно, на сто ярдов выше, чем деревня рабочих. На узких дорожках между строениями горели факелы, а в окнах домов горели, как я предполагала, очаги каминов. Деревушка смахивала на древний индейский поселок, дверные проемы и окна домов закрывались кожей, что помогало удерживать тепло. И снова, никто не попытался остановить нас, когда мы проходили мимо. На самом деле, никто не осмелился посмотреть в глаза Адриану, а он шагал так, будто владел этим местом. Мне приходилось практически бежать, чтобы не отстать от него, а так как холм был крутой, это была та еще тренировочка.

Мы поднялись примерно на триста ярдов и достигли серых каменных ворот, которые окружали то, что и было городским центром. Вдоль внешней стороны ворот стояли факелы, но я явно чувствовала запах топлива и слышала гул генераторов, что указывало на наличие здесь электричества. Это позволяло рассмотреть окрестности подробнее, что я и сделала.

Это был не мини-городок, расположившийся на вершине холма. Сам город был холмом. Его можно было сравнить с гигантской пирамидой. Основание около мили в длину, и там находились дворики, которые невозможно полностью разглядеть с нижней точки обзора. На массивных балконах с резными каменными колоннами можно было разглядеть людей, толпящихся внутри пирамиды, и одну сторону почти целиком занимал огромный стадион.

Чуть выше, по углам пирамиды расположились фигуры огромных лиц, вырезанных в стенах. Одна фигура изображала льва, другая — орла, обе с открытыми ртами, как будто собирались сожрать свою добычу. В самом верху пирамиды сияло столько света, словно там приземлилась звезда. Я не могла разглядеть деталей. Она, должно быть, находилась настолько высоко, как сфера на Эмпайр Стейт Билдинг.

Я была настолько испугана, что не заметила, как кто-то подошел к нам, пока не услышала, что Адриан разговаривает с кем-то на этом поэтически-гортанном языке. С лева от него стоял темноволосый мускулистый человек. У него был металлический нагрудник поверх камуфляжной одежды, который привлек мое внимание, хотя такие ошибки в моде никогда не должны повторяться дважды. Это был мужчина. Как проплывающие облака, свет переливался в его глазах и падал иссиня-черными крыльями на его скулы, как будто у него была татуировка, которая волшебным образом появляться и исчезать.

Мне показалось, что мой взгляд раздражает его, и я отвернулась. Он сказал Адриану что-то резкое и схватил меня за руку довольно сильно, так что останутся синяки. Адриан двинулся с быстротой молнии, выворачивая Камуфляжному Парню руку под неправильным углом, что я даже не успела крикнуть *«отпусти».*

— Я говорил тебе, что она идет прямо к Майхемиуму, — сказал Адриан на этот раз по-английски. — И если ты задержишь меня снова, я оторву тебе голову.

Я не знаю, то ли опасность в голосе Адриана, или сломанная рука повлияли на Камуфляжного Парня, но он буркнул что-то вроде того, что соглашение достигнуто. Адриан отпустил его, улыбнувшись, будто они обменялись дружественными приветствиями, и потянул меня сквозь проем в стене.

Много каменных ступеней спустя мы, наконец, дошли до нижних дворов пирамиды. На первый взгляд, это было похоже на обычный уличный рынок. Продавцы, которые распродавали всякие изделия в своих палатках, еда, готовившаяся на открытом огне, и люди, снующие вокруг, — одни покупали, другие просто рассматривали витрины. Но каждый человек имел этот странный перелив света в глазах, и когда я подошла ближе к изделиям продавцов, мои ноги резко перестали двигаться.

— Не останавливайся, — прошептал Адриан, немного приподнимая меня, так чтобы не было заметно, что я застыла на месте от шока.

Я заставила мои внезапно оцепеневшие конечности двигаться. Помогло то, что Адриан быстро провел нас через торговые ряды и нырнул в боковую нишу, где был слив в полу. Несмотря на то, что его тело закрывало большую часть обозрения, я все еще не могла остановить ужасающие картинки, прокручивающие в моей голове.

Вместе с кусками говядины и свинины на прилавках лежали и куски человеческого тела. Для покупателей, которые хотели белее свежего мяса, человека резали на месте.

— Зачем? — Я задыхалась, не в силах сказать больше, так как вставшая желчь в горле не позволяла говорить.

— Здесь нет никакого солнечного света. — Хотя тон Адриана был безразличен, что-то мелькнуло в выражении его лица. — Это значит, что нет ни травы, ни зерна, никакой растительности или животных. Слуги и избалованные человеческие зверушки получают обычную еду, импортируемую с другой стороны, но у рабов есть только один способ поесть. Друг друга.

Желчь превратилась в рвоту, которую я не смогла сдержать. В то же время я дрожала от гнева. Теперь я поняла, что все кожаные одежды и отделка на дверях были так же сделаны не из животных.

Адриан не смеялся надо мной, пока меня рвало, и не говорил взять себя в руки. Он убрал мои волосы назад, а другой рукой утешительно гладил по плечам.

— Мы можем уйти, — сказал он низким голосом. — Это место никуда не денется. Вернемся в другой раз и будем искать.

С одного из балконов послышался смех, и этот звук был омерзителен. Никто не должен смеяться здесь. Никаких звуков, кроме криков ужаса не может быть в этой мрачной яме зла. Я хотела побежать обратно в свой мир так быстро, как могла и никогда не возвращаться, но если я так поступлю, я обреку Жасмин на проведение остатка жизни в этой дыре. Я скорее умру, чем допущу это.

Решимость, смешанная с яростью, помогла мне вернуть контроль над желудком. Я вытерла рот рукой в перчатке и посмотрела на Адриана с твердостью, которая отражала мою новую решимость.

— Веди меня вглубь этого места. Я не уйду, пока не проверю каждую чертову стену на наличие этого оружия.

\* \* \*

Пока Адриан вел меня через множество уровней пирамиды, я много узнала о демонической жизни — больше, чем я когда-либо хотела знать. Во-первых, генераторы снабжали теплом и светом все массивное сооружение, поэтому свою теплую одежду я теперь перекинула через руку. Во-вторых, внутри все выглядело так, будто кто-то взял Великую Пирамиду в Гизе и украсил ее на современный, хоть и варварский, лад.

Большая секция, отведенная под стадион, была для гладиаторских боев — здешняя популярная форма развлечения. *«Зверушки»,* которые, как упомянул Адриан, были людьми, попавшимися под руку демонам, жили во дворах. Слуги жили над ними, в многоквартирных помещениях, и, конечно, лучшие, роскошные владения были отведены для сверхъестественно садистских правителей этой области. Адриан сказал, что мы будем избегать этих мест, если я не почувствую что-нибудь, но пока я не почувствовала даже намека на что-нибудь святое в этом изуродованном из камня и кирпича кошмаре.

Я также поняла, как Адриан смог сопровождать меня всюду, не вызывая подозрений. Первое: он разговаривал на их языке, и каждый сверкающий глазами охранник, который пробовал остановить нас, разговаривал только на этом языке. Второе: прикрытием Адриана было то, что я вновь прибывший любимчик для Майхемиума. Судя по понимающим взглядам, у Майхемиума было много *«зверушек».*

Я раскусила финальный трюк Адриана, после того как заметила, что все люди отворачиваются, когда мы проходим мимо. Так они отводили глаза только от охранников, а так как она не носили униформу, оставалось лишь одна вещь.

— Зак зачаровал твои глаза светиться так же, как у охранников? — прошептала я, когда мы находились на одной из множества лестниц пирамиды.

Небольшая улыбка скривила его губы:

— Верно.

— Как они это делают? — также шепотом спросила я, но с одышкой. Должно быть, я прошагала пару миль по ступеням.

— Это часть льгот слуг. Наряду с увеличение силы и выносливости, демон дает им сверхъестественную версию tapetum lucidum, — Я подняла брови, прося объяснений. — Дополнительный слой ткани в глазах животных, который позволяет им видеть в темноте.

Это многое объясняло, но…

— Но у тебя этого нет, и ты видишь так же хорошо, как они.

*«И двигаешься быстрее»,* — добавила я мысленно.

Я не смогла прочесть взгляд, которым он меня одарил.

— Я уже говорил тебе почему.

Ах да, его мистическая родословная. Он, возможно, и рассказывал мне о некоторых причинах, но еще не говорил *«почему».* Чем больше тайн он открывал, тем больше я загоралась узнать его самый главный секрет.

— Это подарок, который остается навсегда, — сказала я, стараясь не звучать, будто я пытаюсь что-то выяснить, что я, собственно, и делала.

Его челюсть сжалась, и я готова поклялся, что слышала треск хряща.

— Я бы все отдал за другую родословную, — Сапфировые глаза, казалось, прожгут меня. — Особенно после встречи с тобой.

Если бы мы не были внутри демонической версии отеля Луксор, я бы потребовала, чтобы он уточнил. Он уже рассказал мне довольно много, с тех пор, как мы прибыли, чем за неделю до этого, но «сложный период» не смог улучшить наши непростые отношения.

Естественно, это значит, что все могло стать еще хуже.

Волосы на затылке зашевелились, прежде чем я увидела ее. По всей видимости, мой «священный» датчик также срабатывает на обнаружение чистой тьмы, так как я с одного взгляда поняла, что женщина, спускающаяся по лестнице, была демоном.

Не то чтобы у нее на лбу висела табличка *«Зло!»* или были сверхъестественные тени на лице, как у Деметрия. Возможно, это из-за ее походки — как будто каждый ее мускул связан с другими, превращая ее прогулку в изящное хищное скольжение. Возможно, из-за ее волос — каждый волнистый локон был полночно-черного цвета и отливал медью. Ее бледная кожа также о многом говорила, но, на самом деле, это было из-за ее лица, которое свело на нет все мои подозрения.

Никто не может быть идеально красивым, если только ты не потратил миллион долларов на пластическую хирургию или не совершил сделку с дьяволом, и я ставлю на второй вариант. Даже Адриан не мог оторвать взгляд, что причиняло боль, о чем я даже не хотела думать. Да, она была великолепна, но неужели было необходимо останавливаться и пялиться, будто его парализовало? Он ни капли не был поражен, когда во дворах разделывали людей!

Я либо издала какой-то звук, либо моя неприязнь привлекла ее внимание, потому что ее взгляд цвета темного топаза скользнул по мне, когда она проходила. Как и с Деметрием, я боролась с желанием отряхнуться, словно ее взгляд оставил ощутимый след на мне. Она сказала что-то на демоническом языке, и Адриан ответил голосом более скрипучим, чем обычно.

Он даже говорить не может нормально рядом с Ее Злым Милашеством? Я тихо кипела, но, когда она скрылась в подъезде, Адриан вздохнул, из-за чего мне почти снесло крышу.

Он, на самом деле, вздыхал ей вслед. Думаю, когда он сказал, что ненавидит демонов, он имел в виду только мужчин или уродов.

— Как много еще нам нужно обойти? — едко прошептала я, ненавидя его, а себя еще больше за то, что меня это беспокоит.

Он снова перевел внимание на меня:

— Ты все еще ничего не чувствуешь?

Только твой стояк на воплощение зла.

— Ничего.

— Тогда мы закончили. Ты ощущала кладбище на гораздо большем расстоянии, чем сейчас, значит, оружие не здесь.

Замечательно, мы можем уйти. На мой взгляд, не достаточно быстро. Это не та область, где спрятано оружие, хотя мне уже будут сниться кошмары от ужасов, которые я тут видела, и сейчас я хотела ударить моего единственного союзника. Чтобы потерять совсем всех.

Мы вышли из пирамиды без каких-либо последствий, и я посмотрела вниз, когда мы проходили через дворы. Никто не остановил нас перед каменными воротами, и мы направились в индейскую деревню, не проронив ни слова в знак подтверждения маршрута.

— Hondalte, — приказал строгий голос.

Адриан остановился. Я последовала его примеру, пряча все свои эмоции за пустой маской, хотя волосы стояли дыбом. Когда я обернулась, то обнаружила, что мой демонический радар все еще работал. Долговязый светловолосый мужчина приближался к нам, из его спины возвышались две темные дуги.

Не дуги — я поняла, когда он приблизился. Черные, как смоль, крылья. Затем он заговорил, заставив мой желудок сжаться в страхе.

— Если она моя новая зверушка, — сказал по-английски крылатый незнакомец, — тогда скажи, почему ты уходишь с ней?

# ***Глава 14***

— Милорд Майхемиум, — сказал Адриан, кланяясь. — Я выяснил, что она слишком ущербна для вас.

Блондинистый демон подошел ближе. Я старалась не пялиться, но у него были крылья. Они были настоящими, или иллюзией, как способность Деметрия трансформироваться в тени и других людей?

— Что же в ней настолько испорчено? — спросил Майхемиум, и я почувствовала, будто моя кожа начала сползать, когда он разглядывал меня.

— У меня вши, — я ляпнула первую мерзкую вещь, пришедшую в голову.

Свирепый взгляд Адриана, брошенный в мою сторону, говорил, чтобы я не помогала.

— Она умственно отсталая, — ответил он, и его тон как бы подразумевал, что это очевидно. — Я веду ее в область Райза. Он не против зверушек, не очень высокого качества.

Майхемиум снова охватил меня взглядом. Судя по выражению его лица, Зак зачаровал меня выглядеть также великолепно, как Адриан неприметно. Демон властно махнул рукой.

— Я возьму ее в любом случае.

Адриан отпустил мою руку и отошел. Я пыталась скрыть шок, хотя никогда не была хорошей актрисой. Да, мы были глубоко на вражеской территории, и он превосходил нас численностью тысяча к одному, но неужели он действительно решил позволить Майхемиуму забрать меня? Демон так и подумал. Вздох застрял где-то в горле, когда что-то сверкнуло в его нечеловеческих глазах. Теперь я знала, что значит смотреть в лицо смерти. Затем Адриан выпрямился, отказавшись от своей подчиненной позы.

— Ты никогда мне не нравился, Майхемиум, — сказал он тоном настолько плоским, что он звучал скучно. — Как минимум, ты настолько высокомерен, что пришел в одиночку.

Прежде чем последнее слово покинуло его, он ударил демона, двигаясь так быстро, что я видела только размытые пятна. Майхемиум, уставился на него, что-то чернильное вытекало из угла его рта.

— Адриан? — он спросил в неверии.

— Айви, уходи, — приказал Адриан, настойчивость сменила скуку в его тоне.

Майхемиум вздернул голову и посмотрел на меня с пониманием, что превратилось в необузданную дикость.

— Последний потомок Давида, — прошипел он.

Адриан ударил с такой силой, что я ожидала увидеть вмятину на лице демона. Но этого не произошло, и, что более невероятно, его тело стало трансформироваться в десятки крупных воронов, которые взмыли высоко вверх прежде, чем ринутся вниз с бешеной скоростью, прямо на меня. Я подняла руки, чтобы защититься, но Адриан вдруг заблокировал их, его большое тело поглотило все удары от острых клювов. С быстротой молнии он схватил крупнейшего ворона, а затем раздавил его кулаком. Майхемиум тут же материализовался, крича от очевидной агонии, его длинные черные крылья были сломаны.

— Думаешь, я не помню, как нейтрализовать твои трюки? — Мурлыканье Адриана было пропитано злобой, он ударил кулаком демона довольно жестко, чтобы свалить его снова. — Что случилось? Не можешь драться без своих крыльев?

Майхемиум прорычал что-то на демоническом, отчего лицо Адриана превратилось в маску.

— Нет, — выплюнул он. — Я никогда не сделаю этого.

— Сделаешь, — заорал Майхемиум. — Это твоя судьба.

— Не сегодня. — С этими словами Адриан снова нанес удар, и сломал демону ногу. Когда Майхемиум опустил голову и пошатнулся, Адриан ударил коленом с размаху ему в лицо, отчего раздался хруст костей. Затем кулак Адриана пронзил шею демона, утонув в ней до запястья, и секундой позже выдернул кулак с чем-то мясистым, зажатым внутри.

Еще вчера это зрелище заставило бы меня подавиться, но после того, что я увидела в пирамиде, я была готова аплодировать, особенно когда Майхемиум упал и не поднялся.

Адриан дернул меня за руку, сейчас покрытую чем-то вроде моторного масла.

— Какую часть из «уходи» ты не поняла? — огрызнулся он.

— Ту часть, в которой я должна оставить тебя одного с недовольным демоном, — ответила я, чувствуя себя растерянно. — Он мертв?

— Конечно, нет. — Адриан направлял нас в темноту, двигаясь так быстро, что я не могла угнаться. — В десятый раз повторяю: люди могут убивать демонов только оружием, которого у нас еще нет.

— Ты не человек, — я задыхалась, мои шаги не могли сравниться с его.

— Я такой же человек, как и ты, — сказал он, чем потряс меня. — И тебе надо бежать быстрее. Он скоро проснется и отправит всех своих слуг за нами.

— Я не могу… быстрее. — Я едва могла говорить, могла только пыхтеть и сопеть от нашего бешеного темпа.

— Нет, можешь. — Он подтащил меня ближе, его тело было проводником в кромешной темноте. — Мы последние представители двух самых сильных линий в истории, и наши предки передали нам все свои сверхъестественные способности. Если ты попробуешь, ты сможешь все, что могу я, кроме ощущений на поиск демонических врат. Это в твоей крови, используй это.

Источник его невероятных способностей был также и в моей крови? Невозможно. Я не супермен, я — девушка, ненавидящая гимнастический зал, потому что все время была последней в команде.

— Я бегу так быстро… как могу, — я задыхалась.

Он только сильнее дернул меня за руку.

— Еще нет, но ты можешь. Я смогу защитить тебя от нескольких демонов, но не от всех. Ты хоть представляешь, что будет, если они найдут тебя? Смерть будет самым лучшим сценарием. А перед этим они причинят тебе такую боль, какую не причиняли никому ранее. На изнасиловании они не остановятся. На пытках тоже не остановятся…

— Перестань!

— А еще они заставят тебя смотреть, как делают то же самое с твоей сестрой, — продолжал он безжалостно. — И ты умрешь, зная, что все, что она пережила, твоя вина, так что беги, Айви!

Что-то оборвалось во мне. Я уже потеряла Жасмин, оставив ее в том злосчастном пансионе, тогда как должна была остаться, пока не найду способ вытащить ее. В последний раз, когда я видела мою сестру, я убегала, и она не знала, что я иду за ней.

— Вот так, — Адриан кричал, его контроль надо мной ослаблялся. — Быстрее, Айви, ты сможешь!

Я не чувствовала никаких изменений в своем теле. Мои ноги не работали усерднее, легкие не всасывали больше воздуха, но я почему-то была впереди Адриана, бежала на максимальной скорости в непроглядную тьму. Снова я снова вернулась к тому дню в Беннингтоне. Миссис Полсон напала на меня, и я оказалась в моем Чероки, не помня как. А сейчас вспомнила. Я, должно быть, бежала с нечеловеческой скоростью.

Неужели Адриан был прав? Древнее наследие и унаследованные способности скрывались во мне все это время?

Он поравнялся со мной, его рука слегка надавила на мою замерзшую кожу, указывая направление, которое я не могла видеть. Рано или поздно я бы упала с лыжным снаряжением, так что я была рада, что не взяла его. Его теплая набивка мешала бы мне, а холод подталкивал меня. В мыслях он был связан с этим местом, так что я ненавидела его. Я жаждала вернуться к солнечному свету, где было тепло и не было демонов, и все, что нужно было сделать, — это бежать быстрее.

Так я и сделала, мои ноги начали пульсировать с такой же скоростью, как и Адриана. Когда он схватил меня, я почувствовала, как изгибается тело, мчась из одной области в другую, и, когда ощутила лицом горячий песок, улыбнулась.

Мы вернулись в «Зону молчания».

Адриан не дал мне времени, чтобы отпраздновать и поцеловать землю, что я мечтала сделать. Он даже не тянул меня в другой шлюз, чтобы продолжить поиски в другой демонической области через соответствующую воронку вращающейся двери. Не с Коста и Томасом, ожидающих нас, как гуси на насесте. Вместо этого Адриан втащил меня в джип, выкрикнув что-то по-испански Томасу, что заставило загорелого мексиканца и симпатичного грека взяться за автоматы.

— Vamonos![[15]](#footnote-15) — закричал Томас, заводя джип.

Адриан практически швырнул меня назад, прыгая за мной и хватая третий пулемет. К моему удивлению, он сунул его в мои руки, выкрикивая краткие инструкции.

— Держи его крепко. Он будет продолжать стрелять, если ты его уронишь, и прострелит тебе голову. Лежи, но если увидишь, что кто-то подобрался слишком близко, стреляй до тех пор, пока он не превратится в горстку пепла.

Он схватил последний пулемет, зацепившись второй рукой на перилах позади сидений. Я сделала то же самое, после того как Томас ускорился и меня практически отбросило назад. И как только я хорошенько ухватилась за оружие и металлические перила, я увидела людей, вылетающих из продолговатой скалы позади нас.

— Наступают! — завопил Адриан и начал стрелять. Коста тоже. Шум был подобен взрывам в ушах, но, когда слуги начали бежать за нами так, как будто к их задницам были приделаны ракеты, мне стало все равно, даже если я оглохну.

Они двигались, как Адриан, и были так же вооружены.

Адриан толкнул меня вниз, когда посыпался первый град пуль. Задняя часть джипа начала вздрагивать, но патроны не проникали внутрь. Сейчас, когда я была внизу, увидела, что задняя дверь была толще обычной из-за дополнительной металлической обшивки, которой явно не было в стандартной комплектации автомобиля.

— Разве я не говорил тебе лежать? — услышала я резкий голос Адриана, но затем еще один шквал выстрелов прервал его. Джип безумно подскакивал от бешеной скорости Томаса, но Адриан и Коста продолжали, держась за перила, стрелять и нырять в неистовом проявлении насилия и защиты.

— Ты дал мне ружье, позволь помочь! — протестовала я.

— Нет, — орал Томас, джип извивался так сильно, что я ударилась головой о боковую панель. — Лежи! Ты именно та, кого они хотят убить!

Меня? Потом я вспомнила взгляд Майхемиума, полный омерзения, и то, что он прошипел, перед тем как Адриан ударил его. *«Последний потомок Давида».* Значит, демоны хотят моей смерти, потому что я единственная, кто может почувствовать оружие, которое убьет их? Ответ не заставил себя долго ждать. Несмотря на град выстрелов, Адриан, Коста и даже Томас уничтожали слуг, но те все равно пытались добраться до меня. Мой небольшой закуток вдавился от града пуль, и время от времени слуги бросались на джип в стиле камикадзе. Адриан выбрасывал их с невероятной быстротой, и все же вскоре я была вся в крови, ушибах и порезах. А они все продолжали наступать, пока я не убедилась, что вся демоническая область была брошена на нашу поимку. Или на мою, в частности.

Когда Томас замедлился, чтобы проехать через узкий проход между горами, пять слуг запрыгнули в джип. Трое набросились на Адриана, и судя по издаваемым звукам, Томас и Коста боролись не на жизнь, а на смерть. Их громоздкие автоматы были помехой в контактном бою, но я все равно не выпускала свое. Я встала, поднимая его с грозной решимостью. Откуда ни возьмись, еще один слуга схватил дуло автомата и использовал его, чтобы выдернуть оружие из моих рук, одновременно ударяя меня в живот. Я свалилась обратно в угол, и на долю секунды наши взгляды встретились. Его глаза были небесно-голубые, и он улыбнулся, когда поднял свое оружие. Безоружная и зажатая между дверью и сиденьем, я ничего не могла сделать, чтобы спасти себя.

Нож неожиданно вошел в макушку его головы, поворачиваясь с яростью. Мой потенциальный убийца неожиданно скосил глаза и опустил оружие. Я подняла его, но не стреляла. Адриан встал прямо передо мной, и я не хотела задеть его, кроме того мой потенциальный убийца выглядел реально мертвым. Адриан выдернул нож и слуга начал падать. Как только он упал, его тело начало трансформироваться, сначала став темным, как смоль, а потом и вовсе рассеялся. То, что приземлилось на окровавленный пол, не было человеком. Это была груда пепла, которая покрыла меня, когда джип подпрыгнул от дикого ускорения Томаса, в то время как мы покинули горный перевал. Адриан опустился на колени, одной рукой грубо исследуя мое лицо, а другой обыскивая на наличие травм.

— Слава Богу, ты в порядке, — он вздохнул.

По непонятным причинам тот факт, что Адриан благодарит божество, которое по большому счету ненавидит, потряс меня почти так же, как исчезнувший на моих глазах предполагаемый убийца. Я уставилась на Адриана, пепел покрывал меня, а потом и весь горизонт. Больше не было прыжков, появления кровожадных слуг, и так как Томас и Коста перестали стрелять, я подумала, что мы, наконец, освободились от них. Но солнце уже садилось. Приближалась ночь, а вместе с ней и демоны.

# ***Глава 15***

Мы не стали возвращаться в наш отель в Себальосе. Томас поехал прямиком в пустой древний монастырь, и мы миновали ворота ровно в тот момент, когда последние лучи солнца исчезли. Я зашла в заброшенное святилище с облегчением настолько сильным, что это ощущалось как дешевый кайф. Кто знал, что вход в церковь будет моим новым любимым занятием?

— Спрячьте джип, — приказал Адриан. — Как обстоят дела с боеприпасами?

— Почти закончились, — сказал Томас, проводя окровавленной рукой по волосам. — Я позвоню кое-кому, попробую достать еще.

— Коста. — Адриан бросил ему мешок с манной. — Держи.

Кучерявый мужчина вздрогнул и, протянув руку, поймал его.

— Спасибо. Ублюдки достали меня.

Когда Коста поднял свою рубашку, я увидела две, сочащихся кровью, раны на его животе и подбежала к нему.

— Ты ранен!

Умственно отсталая это точно, я тут же упрекнула себя. Поговорим о констатации факта.

— Давай я помогу, — добавила я, подставляя свое плечо под руку Коста, чтобы он мог использовать меня как опору. Адриан покачал головой, бормоча что-то неразборчивое, пока покидал святилище. Я подвела Коста к нише, усаживая его туда.

— Ты знаешь, что с этим делать? — спросил Коста, в голосе слышалась боль и смех.

— Зачерпывать и размазывать, правильно? — ответила я, погружая пальцы в мягкую субстанцию. Из всех нас мои руки были самыми чистыми, но я все равно измазала свою сумку кровью.

Коста проворчал:

— Правильно. — Затем он заметно напрягся, когда я поднесла руку с нанесенной на нее манной к первой ране. — Давай.

Я прижала руку к пулевому отверстию, морщась от сопереживания, когда все его тело дернулось. Через пару минут его тяжелое дыхание ослабло, и я убрала руку.

Кровь больше не сочилась из отверстия, которое затягивалось у меня на глазах. Через минуту рана исчезла полностью, оставляя гладкий, блестящий участок кожи на этом месте.

— Один готов, — сказала я, потянувшись, чтобы взять еще манны.

— Руки тоже ранены, Коста?

Этот вопрос поразил меня. Я не заметила возвращения Адриана, но он стоял на месте, где ранее находились двери в храм.

Коста пожал одним плечом.

— Только дурак откажется от внимания хорошенькой девушки.

Лицо Адриана ожесточилось даже больше, чем его обычная хмурость, что не имело никакого смысла. Во-первых, обработка пулевых ранений вряд ли может быть расценена как флирт, а во-вторых, какое ему дело, даже если Коста флиртует?

— Я пытаюсь помочь, — сказала я, намазывая манну на вторую рану, что и заткнуло Коста. — Я не сильно была полезна с автоматом в руках, но это я могу сделать.

Взгляд Адриана прошел от моего лица к руке, находившейся на животе Коста, и обратно.

— О, я уверен, он оценит это.

После того, как прорычал эти слова, он исчез. Коста вскинул брови. Я подняла руку в жесте «не спрашивай меня». Возможно, его грубость — это еще один побочный эффект от воспитания демонами.

— Я думаю, ему не нравится, что ты дотрагиваешься до меня, — сказал Коста, кривя губы. — Адриан ревнует. Это впервые.

— Он не ревнует, — пробормотала я, вытирая руки о шорты, после того как удостоверилась, что его раны затянулись. — Он постоянно напоминает мне о том, что не может дождаться момента, когда избавится от меня.

— Дело не в тебе. — Что-то темное мелькнуло в выражении Коста. — В нем.

Вернулся Томас, останавливая меня от дальнейших расспросов.

— Джип спрятан, — сообщил он, — и новое оружие уже в пути.

Облегчение охватило меня. Кто знал, что оружие будет моим вторым фаворитом после святой земли?

— Каковы шансы, что демоны не найдут нас прежде, чем мы получим оружие? — спросила я в надежде на высокий процент.

— Пятьдесят на пятьдесят, — ответил Томас, подчеркивая это. — Они знают, что ты не могла уйти далеко до заката, так что слуги обыщут каждое освященное место в радиусе ста миль.

— Да-да, они хотят меня убить, потому что я единственный человек, который может найти демоническое оружие, — сказала я устало.

— Это не… — начал Томас, но закрыл рот, когда Коста послал ему предупредительный взгляд.

— Не что? — спросила я, подозрение сменило мою усталость.

— Если Адриан не хочет говорить тебе, значит, у него есть на то причины, — сказал Коста, ставя себя прямо за Деметрием, в моем списке дерьма.

— Да, потому что он патологически скрытен, — я огрызнулась. — Я устала быть единственным человеком, который не знает, что происходит, так что лучше бы одному из вас проговориться.

Коста обменялся взглядами с Томасом, а затем снова прислонился к стене.

— Ты знаешь, каково нам было в областях? — спросил он, начиная диалог. — Нас избивали, принуждали к каннибализму, заставляли работать почти до смерти… и это в хороший день.

Сочувствие смягчило мой гнев.

— Я очень сожалею, — сказала я, имея в виду каждое слово.

Темно-карие глаза Томаса удерживали мои.

— Не стоит. Мы выжили. Знаешь, каким был Адриан до того, как начал драться с демонами? Как принц. — Он остановился, давая всему сказанному перевариться. — Он получал все, что хотел. Он даже не должен был спрашивать. Они практически поклонялись ему, а когда демоны хотят облить кого-то лестью, crèeme[[16]](#footnote-16), они это делают. Прекрасные женщины, больше золота, чем в Форт-Нокс[[17]](#footnote-17), власть в любой области, в какую бы он ни вошел…

— Почему? — прошептала я ошеломленно.

— Из-за его родословной. Они верят, что он должен совершить что-то, что сделает демонов непобедимыми в войне против архонов.

*«Это твоя судьба!»* — орал Майхемиум на Адриана. Деметрий сказал что-то подобное, когда гнался за нами. Даже Зак говорил Адриану, что тот не сможет избежать своей судьбы, хотя Зак был архоном, так что он может и не верит, что Адриан был предназначен, чтобы помочь демонам победить в войне против них. А, если верит, то почему бы Заку не убить Адриана, предупреждая удар? Демоны же определенно хотят убить меня, а все, что я могу сделать, — это найти одно старинное оружие…

Я втянула воздух, понимание всего этого, разрушало меня.

— Это из-за оружия, не правда ли? Адриан сказал, что если бы демоны знали, где оно, то уже использовали в своих целях. Я не думала об этом раньше, но что, если оно может намного больше, чем просто убивать демонов.

Рот Томаса вытянулся в прямую линию. Коста встал, положив руку на плечо друга.

— Ты слышала о Давиде и Голиафе? — спросил Коста ровным голосом. — Тысячу лет назад молодой пастух убил великана не чем иным, как рогаткой и слепой верой — таким образом была рождена слава Давида. Ты последняя из его потомков, так что в твоих силах сделать так, что древняя рогатка сможет разом преодолеть любые разногласия.

Сказано слишком хорошо, чтобы быть правдой, должно быть что-то еще.

— Что демоны могут сделать с его помощью?

Коста мрачно улыбнулся:

— Голиаф был не просто великаном. Он происходил из демонов, и некоторые из его рода до сих пор живы. И, если один из тех демонов получит рогатку, они также получат разовую возможность преодолеть непобедимые трудности. Поэтому демоны думают, что с его помощью они смогут победить архонов всего за один день.

Голова начала трещать, видимо, пытаясь обработать информацию, в которую просто невозможно поверить. Если бы я не побывала в другой области сегодня и не видела собственными глазами то, что рассказывали мне Томас и Коста, я бы решила, что они свихнулись.

К сожалению, я знала, что они не свихнулись.

— Адриан происходит из линии Голиафа? — спросила я. — Вот почему демоны думают, что он спаситель? Потому что, если он найдет оружие, он может использовать его против архонов?

Ребята снова обменялись взглядами, и Томас вздохнул.

— Нет, Айви. Адриан последний из другой линии.

— Какой? — спросила я суровым голосом. Мой свирепый взгляд, посланный им, говорил: *«Пусть только попробуют не сказать».*

— Убирайтесь, оба.

Голос Адриана разрезал тишину. Как и прежде, он подошел так, что никто и не заметил. Томас и Коста поднялись и оставили нас без лишних слов. Когда я посмотрела на Адриана, то часть меня захотела пойти за ними, но остальная часть хотела услышать правду так сильно, что меня не волновали последствия.

— Последним членом какой линии ты являешься? — спросила я, отказываясь отступать. — Скажи мне, или я оставлю оружие ненайденным. А учитывая все услышанное, это наверняка будет лучшим решением.

Он улыбнулся, соблазнительный изгиб его губ не убирал смертельной твердости в его сверкающем взгляде. Его челюсть была затененной от того, что он не брился, этот оттенок темноты выделил его высокие скулы, придавая остроту и так незабываемым чертам. Даже в его окровавленной порванной одежде, каким я никогда его не видела, он выглядел потрясающе, и я боялась его.

— Разве ты еще не догадалась? — спросил он. Его голос ласкал слова, как лезвия, падающий на них шелк. — Кто в истории совершил настолько ужасный поступок, что его имя на века стало синонимом предательства?

— Я не знаю, — сказала я, отступая, когда он подходил ко мне медленно, подкрадываясь.

— Нет, знаешь.

Грубый, гортанный шепот, а затем он оказался передо мной, руки заблокировали меня, как в клетку, а стена сзади сделала отступление невозможным. Несмотря на страх, я задрожала, когда он наклонился, и его губы оказались в нескольких дюймах от моих, а руки опустились на мои плечи. В последний раз, когда мы были так близко, он меня поцеловал, и, помоги мне Боже, я все еще этого хочу. Мои чувства к нему противоречат всякой логике, здравомыслию и безопасности, и, судя по интенсивности его взгляда и тому, как он провел рукой по моим волосам, возможно, он чувствовал то же самое.

Затем его губы опустились, но не к моим губам, хотя они были в отчаянном ожидании. Вместо этого он поцеловал меня в щеку, одновременно шепча свою самую темную тайну.

— Я последний потомок Иуды, и, как у моего гнусного праотца, моей судьбой было и всегда будет предательство детей Давида.

# ***Глава 16***

Я почувствовала, что не могу дышать. Его губы все еще были прижаты к моей коже, карамельного цвета волосы, как грубый шелк, свисали у моего лба, а дыхание дразнило мое ухо мягким теплом. Добавить это к его откровению, и стена была единственной вещью, поддерживающей меня.

— Адриан, — начала я.

— Нет, — Его руки сжали мои волосы. — Все, что произошло с тех пор, как мы встретились, лишь доказывает, насколько переплелись уже наши судьбы. Потомков Иуды и Давида всегда тянуло друг к другу, но потом потомки Иуды всегда предавали и уничтожали потомков Давида. Тысячелетия бесчисленных предательств — мы единственные, кто остался.

Его рука прошлась от моего плеча к лицу, кожа почти горела от ласки.

— Возможно, то, что мы последние в своем роде делает наши чувства намного сильнее. Меня не просто тянет к тебе, Айви. Я хочу тебя с тех пор, как ты впервые коснулась меня. Как будто ты дотронулась чего-то внутри и потребовала то, что и так было твоим. — Он отодвинулся и пристально посмотрел, будто пытаясь запомнить мои черты. — Вот почему я думал, что ты должна быть слугой. Только темная магия может быть настолько мощной, а когда я дотрагиваюсь до тебя, это в тысячу раз хуже. Ты свет, который никогда не будет принадлежать мне… а я тьма, которой ты никогда не поддашься.

Его рука опустилась, оставив на моей коже ощущение холода.

— Вот почему между нами ничего не может быть и вот почему я должен убраться подальше от тебя, Айви. Пока я не предал тебя, как все остальные в моей линии предавали потомков Давида. Я отказываюсь исполнять часть своей судьбы, и это не только назло Деметрию. А потому что не могу смириться с мыслью, что могу навредить тебе.

Прежде чем я сделала следующий вдох, он уже стоял на входе в святилище, ночь окружала его, словно плащ.

— Так сделай то, на что твои предки были не способны, — сказал он отрывисто. — Спасай себя, и не думай, что сможешь спасти меня.

Затем он ушел, оставив меня с вопросами, на которые не было ответов, и эмоциями, которые я не могла контролировать.

\* \* \*

Томас сидел со мной в святилище, экран его сотового обеспечивал нам небольшой круг света. Адриан и Коста были на крыше, наблюдая за любыми нежелательными посетителями. Даже если бы Адриан не был единственным, кто мог видеть в темноте, он бы все равно не остался здесь. Его решением было избегать меня, не беря во внимание мое мнение. На тот момент я позволила ему уйти с этим. Мои эмоции мешали, когда Адриан находился рядом, а так был шанс отделить факты от чувств. К сожалению, это не помогало.

Факт: Адриан жил как демон долгие годы. Чувства: учитывая то, как он был воспитан, он мог не знать, что это неправильно. Факт: он чувствовал, что обречен повторять ошибки своих предков. Чувства: черт с ними, каждый был ответственен за свой собственный выбор. Факт: я не хотела, чтобы меня предали. Чувства: Адриан не хотел этого. Факт: я не должна влюбляться в человека на грани шизофрении, у которого проблемы с отцом-демоном. Чувства: что-то особенное назревало между мной и Адрианом, и это никак не было связано с тем, что он последний из рода Иуды, а я последняя из рода Давида.

Звук автомобиля прервал мои размышления. Я побежала к окну, но Томас сказал:

— Не волнуйся, это мои друзья.

— Откуда ты знаешь? — Я не смогла увидеть ничего, помимо света фар.

— Потому что они только что прислали сообщение: «Не стреляйте, мы здесь».

Тогда хорошо. Томас отправился поговорить с Адрианом и Коста, а я осталась в убежище, наблюдая из окна, точнее оконной рамы без стекла. Старенький «Шеви» заехал в монастырь, два человека сидели спереди и один — сзади. Они вышли, говоря по-испански так быстро, что я смогла разобрать лишь имена Тукко, Дэнни и Хорхе. Они привезли кучу оружия, что и придало им желанный вид.

Адриан проверил половину винтовок, остановился и посмотрел в даль.

— Тукко, кто-то еще должен приехать?

— Нет, por qué?[[18]](#footnote-18) — уточнил он коротко.

Адриан взвел курок винтовки.

— Займите позиции на вершине церкви, — сказал он отрывисто. — У нас гости.

Я ничего не видела, но поверила ему. Так же как и другие. Они кинулись разгружать остальное оружие, затем по приказу припарковали грузовик перед монастырем. Теперь грузовик перекрывал большую часть прохода ко мне, хотя окно было достаточно большим, чтобы пройти сквозь него.

Адриан доказал это, когда перепрыгнул через него.

— Вот, — сказал он, сжимая пистолет небольшого калибра в моей руке. — Оно для тебя более удобное в использовании. Все, что нужно, — нажать на курок.

— И не выронить, — мрачно сказала я.

Адриан сверкнул улыбкой:

— Во второй раз повезет.

Я очень надеюсь.

— Адриан, прежде чем ты уйдешь…

— Чтобы ни случилось, оставайся здесь, — сказал он, прерывая меня, — они не смогут пересечь святую землю. Пистолет только для крайних мер, но Томас будет с тобой. Ляг, чтобы слуги не увидели тебя. Мы будем на крыше, не давая подойти ближе.

— Нет, — запротестовала я, но он уже ушел. Томас прыгнул через окно, в котором только что был Адриан, его мрачный взгляд мелькнул по мне, когда он взял сверток автоматов у Коста.

— Ты хочешь помочь, sí[[19]](#footnote-19)? — На мой энергичный кивок Томас жестом указал на оружие. — Я покажу, как сменить магазин. Когда мои закончатся, ты их заменишь.

Очень быстро я научилась этому. Три машины появились на пустынной территории, и их фары были единственным освещением на многие мили.

— Есть ли шансы, что они просто туристы? — спросила я с фальшивой усмешкой.

Томас пожал плечами.

— Это могут быть члены местного наркокартеля.

— Ох, я очень надеюсь.

Когда они подъехали достаточно близко, чтобы заметить грузовик, загораживающий вход, машины с визгом остановились. Шквал выстрелов с крыши мгновенно оборвал демонскую болтовню, сводя к нулю шанс, что это были наркокурьеры, желающие скрыть свою заначку.

Как было приказано, я оставалась внизу, в то время как слуги открывали ответный огонь. Опять же, эти стены цвета охры были уже в плохом состоянии, и я сомневалась, что они могли остановить пули надолго. Может, мы сможем спрятаться. Как только я подумала об этом, тут же отмела эту идею. Ведь слуги посланное демонами с целью убийства, не станут искать нас с фонариками и не сдадутся из-за темноты.

— Этот кончился, — сказал Томас, опуская одну винтовку и поднимая другую. Быстро я сменила магазин, стараясь не вспоминать о последней перестрелке, в которой меня чуть не убили. Легче сказать тра-та-та-та, чем сделать столько выстрелов. Если я переживу это, то никогда больше не смогу смотреть фильмы про войну без приступа ПТСР.

А сейчас все мое внимание было направлено на смену магазина винтовки Томаса так быстро, как он в этом нуждался. Мне кажется, что магазины уходили с угрожающей скоростью, а стены святилища начинали выглядеть, как швейцарский сыр. Каждый раз поднималось небольшое облако пыли, когда пули попадали в стены. Их было так много, что воздух наполнялся пылью.

А хуже всего то, что выстрелы с крыши звучали все реже. Я пыталась не думать, что это значило, или тихо сходить с ума от того, что могло случиться с Адрианом. Каждый раз новые крики возвышались над другими шумами, но я не могла определить, кто их совершал. У крыши были резные каменные арки с колокольней, в которой можно скрыться, но если они были так же повреждены, как и стены монастыря, то дело дрянь.

И у нас оставалось всего две обоймы патронов.

— Много еще слуг снаружи? — спросила я Томаса, мне пришлось кричать, чтобы он меня услышал за стрельбой.

— Еще четыре полные машины только что подъехали, — прокричал он в ответ.

Четыре! Неразумное желание начать кричать росло во мне, но я затолкала его обратно с принудительным оптимизмом. Мы и раньше переживали атаку слуг. Если мы продержались тогда, справимся и сейчас…

Томас резко крутанулся, схватившись за грудь. Шокированная, я увидела новое отверстие в стене прямо там, где он стоял. Я еле успела поймать его, прежде чем он рухнул, что-то красное просачивалось между пальцами. Я усадила его на пол и бросилась через комнату, чтобы взять манну, которую оставил Адриан. Что-то горело в моей ноге, но я игнорировала это, делая зигзаги, чтобы избежать попадания пуль на обратном пути.

— Нет, — простонал Томас, кашляя кровью.

Я вспорола мешок, убрала его руки и хлопнула большой шар манны ему на грудь. Он выкашлял еще больше крови, а затем его губы растянулись в ужасной имитации улыбки.

— Не работает… при смертельных ранениях.

На глаза навернулись слезы, размывая его черты.

— Ты не умрешь, — настаивала я, прижимая другую горсть к его груди.

— Не сможешь спасти… меня. — Его дыхание становилось затрудненным, а кровь продолжала струиться потоком сквозь пальцы, пропитывая манну.

— Не говори, — сказала я, отчаянно пытаясь остановить поток. — Тебе нужно поберечь силы.

Томас уставился на меня, и на секунду агония в его взгляде, сменилась ясностью.

— Тебе нужно спасти Адриана, — произнес он отчетливо. Затем его глаза закатились, и тело затряслось, прежде чем обмякнуть.

— Томас! — закричала я.

Ответа не было. Его грудь не поднималась при вздохе, а кровь, хлеставшая между пальцами, превратилась в небольшие ручейки. Мне не нужно было проверять пульс, чтобы понять, что он ушел. Медленно я убрала руки от его груди и бросила взгляд наверх, но не на мужчин на крыше.

Почему? Я думала яростно. Он сражался на Твоей стороне! А Ты не мог его спасти? Снова без ответа, не то чтобы я его ожидала. Может, Адриан был прав, и мы не более чем пушечное мясо для обеих сторон. Хорошо. Если босс архонов не делает ничего, чтобы помочь, я сделаю сама.

Я подняла оружие Томаса, едва замечая, каким горячим был металл от многократного использования. Каждая часть меня была поглощена виной и яростью. Я опустилась вниз, как они говорили мне. Никто больше не умрет. Я буду сражаться и выживу или буду сражаться и умру, но в обоих случаях я буду сражаться.

Я укрепила ствол в дыре стены, как делал Томас, и начала стрелять. Цели я не достигла: попала в машину слуг, а не в них самих. Камень взорвался рядом с моим лицом, когда они открыли ответный огонь. Я низко пригнулась, пока поток огня не остановился, потом снова начала стрелять, целясь по вспышкам света, мелькающим от оружия слуг.

Я не слышала крик, но одно из их ружей резко замолчало. Я не чувствовала ничего, кроме безысходной удовлетворенности, которая удивила небольшую часть меня оттого, что я безвозвратно изменилась за последние две недели. Я продолжала стрелять, двигаясь вдоль стены, когда стены становились слишком тонкими, чтобы удержать пули. Я только заменила магазин на последний, когда оглушительный удар сотряс здание.

Посыпался песок, как быстро надвигающийся туман. Через него меня внезапно ослепил яркий свет фар, но шум от содрогания земли заставлял меня двигаться. Я побежала к задней стене, стараясь держаться ниже, что было хорошей идеей. Отвратительное сотрясение воздуха над моей головой было ничем иным как выстрелами, которых я избежала.

— Айви! — услышала я чей-то крик до того, как безумные выстрелы заглушили звук. Затем раздался еще один зловещий звук. Металл завизжал, камень застонал, и земля вздрогнула, как будто я была в середине землетрясения. Судорожно я сморгнула пыль с глаз и наконец смогла увидеть, что святилище обрушилось вокруг меня.

# ***Глава 17***

Я побежала к окну, боль прошла сквозь меня, когда на меня обрушились куски кровли. Затем я нырнула через обломки, как раз в тот момент, когда стены сложились, поднимая огромное облако пыли из щебня. Мои колени и руки немели, но надо было заставить себя двигаться через завалы. Сквозь туман я увидела темную фигуру, бегущую ко мне. Я подняла руки прежде, чем поняла: в моих руках больше не было оружия. Скорее всего, уворачиваясь от обломков, выронила его. Я попыталась бежать, но была схвачена, прежде чем сделала шаг. Затем я узнала тело, прижавшееся ко мне. Почувствовала грубые горячие руки, исследующие мое тело в поисках повреждений. Боль была повсюду, но она стихала от осознания того, что Адриан был жив. Я обвила свои руки вокруг него, и в эту же блаженную секунду почувствовала, что он обнимает меня с той же пылкостью. Затем он толкнул меня за себя с такой скоростью, что я чуть не выбила себе зубы.

— Hondalte! — прозвенел голос.

*«Стоп»,* — мысленно перевела я, узнавая демоническое слово, которое слышала, когда мы были в области. Густое облако рассеивалось, и стало видно, почему обрушился монастырь. Один из слуг направил машину в сторону здания, тем самым сломав ослабленные от стрельбы стены. То, что я увидела, когда выглянула из-за плеча Адриана, выглядело пугающе. Полдюжины слуг выстроились напротив автомобильных фар. Деметрий стоял в центре, темные волосы сливались в тень и спадали вниз, подобно плащу.

— Адриан, довольно, — сказал демон раздосадованным голосом. — Отодвинься в сторону. Я не желаю причинить тебе вреда.

— Уверен, что не хочешь, — издевался Адриан. — Все эти пули, выпущенные в мою сторону, видимо служили приветствием.

Взгляд Деметрия прошелся по нему:

— Это было для того, чтобы уменьшить ущерб, который ты нанесешь моим людям. Ты больше других знаешь, почему мы хотим, чтобы ты остался жив. На самом деле, Майхемиум будет наказан за то, что не приказал своим людям позаботиться о тебе.

Я не думала, что демон способен говорить правду, но сейчас верила Деметрию. Для начала, шесть оружий были направлены в нашу сторону, но никто не стрелял. У Адриана же кровь стекала с многочисленных ран, окрашивая его одежду и волосы в темно-красный цвет, но когда я обнимала его, он казался невредимым. Печально, что я не научилась отличать серьезные раны от небольших травм.

— Ах, но если она умрет, то и я тебе больше не буду нужен, — возразил Адриан.

Умная мысль и очень пугающая. Я посмотрела вниз. Мы все еще были на святой земле, от нее исходило слабое свечение, так что Деметрий не сможет добраться до нас. Правда, со всеми ружьями, которые у него есть, ему и не нужно.

— Ты все еще мой сын, — спокойно произнес Деметрий. — Отдай нам потомка Давида, и я охотно приму тебя назад.

Тело Адриана напряглось.

— Прекрати называть меня так. — Каждое его слово вибрировало от ненависти. — И вы получите Айви только через мой труп.

Деметрий вздохнул, смирение отразилось во всех его бледных чертах.

— Если ты настаиваешь на смерти ради нее, да будет так. — Затем его черные глаза блеснули. — Я все же воскрешу тебя, чтобы ты исполнил свое предназначение.

Дыхание Адриана шипело сквозь зубы:

— Это не в твоей власти.

Демон улыбнулся так, что у меня пошли мурашки от отвращения.

— А как же все твои передозировки, сынок? Я уже это делал. Много раз.

Шесть пушек поднялись, направленные на свою цель. Помимо нахлынувшего страха, меня охватила решимость. Я не смогу спасти себя, но больше не позволю никому умереть за меня сегодня ночью.

Я толкнула Адриана в сторону так сильно, как только могла. То ли это адреналин, то ли решимость от последнего желания, но мне на самом деле удалось повалить его на землю. В то время, как его шокированный взгляд встретился с моим, прозвучало несколько громких ударов. Я напряглась, ожидая боли… затем холодный хорошо знакомый голос произнес:

— Я не вовремя? — сухо спросил Зак.

Шок заморозил меня и мои напрягшиеся мышцы, а глаза — превратились в щелочки, после я и вовсе закрыла их. Всего секунду назад я была почти уверена, что умерла. Я не была ранена, если не считать ноги, но она была повреждена раньше, хотя все равно боль от этой раны хорошо чувствовалась.

Пули выстроились в ряд передо мной и находились настолько близко, что можно было протянуть руку и дотронуться до них. Они повисли в воздухе, как будто кто-то нажал паузу на пульте дистанционного управления, и я уставилась на углубления в пулях с нездоровым интересом. Затем прозвучала новая серия выстрелов.

Команда стрелявших с шумом упала, их тела рассеивались в пыль, как только они достигали земли. Но их одежда и обувь оставались нетронутыми. Их оружие падало на песок с глухими ударами.

— Архон, — Судя по голосу, Деметрий едва мог контролировать свое рычание. — Тебя не должно быть здесь.

Что вы будете делать, когда перед вами демон столкнулся с ангелом, а прах мертвых слуг витает между ними? Правильно, вы свалите оттуда.

Я побежала в сторону, открытая для пуль, если они вдруг снова начнут стрелять. Адриан поднялся, взял меня за руку и повел в сторону разрушенной святыни. Зак не смотрел ни на кого из нас. Его пронзительный темный взгляд был сосредоточен на демоне, чья тень зловеще простиралась и становилась все больше.

— Ты должен уйти, — сказал Зак мягко.

Я была с ним полностью согласна, но он это говорил Деметрию. Демон испустил еще один рык, его тень продолжала увеличиваться. Она начала вращаться, образуя воронку, закручивая песок, а затем и автомобили.

— Девушка моя, — прошипел Деметрий.

— Ух, время уходить, Адриан, — сказала я нервно.

— Наша машина раскурочена, — мрачно ответил он.

— Заканчивай представление, Деметрий, — сказал Зак своим невозмутимым тоном. — Ты не сможешь победить офицера Всевышнего.

— Если только ты им являешься, — ответил демон с ненавистью. — Я знаю всех офицеров, потому что однажды я был одним из них, и не встречал ни одного по имени Захария. — Он наклонил голову, как если бы ему стало любопытно. — Ты бы мог скрыть свою личность за именем и человеческой оболочкой, но если ты являешься тем, кем назвал себя, то почему не убил меня вместе с моими рабами?

— Потому что не было приказа, — равнодушно ответил Зак.

Почему нет? Мне хотелось закричать, но я продолжала отступать вместе с Адрианом. Мы находились посреди разрушенного святилища, и пустыня простиралась, как чистый холст, позади нас.

— Приказы. — Презрение так и сочилось из Деметрия. — Ты еще не устал от них?

Рот Зака сжался в слабой улыбке:

— Время от времени.

— Тогда освободи себя, — скомандовал Деметрий. — Начни жить по своим собственным правилам, как и мы, брат мой.

Затем он сказал что-то на языке, напоминающий мне демонический, если удалить из того все резкие слоги и заменить их на поэтическую утонченностью. Зак ответил на том же языке, и я почти закрыла глаза в блаженстве. Ничто никогда не звучало так прекрасно. Естественно, если бы он принял предложение Деметрия, мы бы уже были мертвы.

— Ты понял, что они сказали? — прошептала я Адриану.

Он старался отвести нас подальше.

— Деметрий сказал, что его народ завоюет в ближайшее время эту территорию, и призвал Зака присоединиться к ним. Зак отказался.

Что означало, что демон точно был зол. Я с ужасом наблюдала, как Деметрий образовал воронку мощностью «F4»[[20]](#footnote-20), унося вверх обломки святилища. Один из автомобилей слуг перевернулся, и сработала сигнализация.

— Айви, ты сможешь бежать? — спросил Адриан, его голос был едва слышен сквозь ветер и грохот сигнализации.

Я чувствовала, будто моих сил не хватит даже на то чтобы ползти, но ведь от этого зависела моя жизнь? Да.

— Как насчет Коста и других?

— Они мертвы, — ответил Адриан решительно.

Отчаяние заставило меня споткнуться. Я даже не помнила всех их по именам, а они умерли из-за меня. И сколько еще умрет, пока я ищу это оружие, чтобы спасти свою сестру?

— Беги, сейчас, — подгонял Адриан, отпуская мою руку.

*«А как же ты?»* — Я уже собиралась задать этот вопрос, но свет накрыл нас, освещая все как в полдень. Я видела руки и ноги среди обломков, заднюю часть грузовика, который въехал в святилище, кучу кружащегося пепла и шокированное выражение лица Деметрия, когда рассеивалось его торнадо. Рука Зака опустилась, но свет все еще пульсировал сквозь его кожу, как будто по его венам текло электричество.

— Уходи, Деметрий, — сказал он во внезапно наступившей тишине.

— Кто ты? — почти шептал демон.

Пристальный взгляд Зака не дрогнул.

— Это последнее предупреждение.

Деметрий исчез, прихватив жалкие остатки разрушенных теней с собой. Я бы издала победный возглас, если бы не была расстроена из-за бессмысленных смертей.

— Все остальные мертвы, — сказала я ровным тоном, таким же, как у Адриана. — Почему ты не появился раньше, Зак?

— Я не был послан, — ответил он, в ответ на это мне захотелось кричать. — Кроме того, не все мертвы. Некоторые спят.

С этими словами он подошел к обломкам и схватил грязную, безвольную руку. Коста поднялся из обломков, тяжело дыша, его взгляд метался по сторонам, словно ожидая нападения.

— Не бойся, — заявил Зак. — Ты в безопасности.

И невредим, судя по тому, как легко Коста вылез из-под обломков. Я уставилась на него, не веря своим глазам. Не может быть, чтобы он просто отключился. В его рубашке по-прежнему были пулевые отверстия, не говоря уже о том, что он был погребен под бетонное здание, а сейчас он выглядел лучше меня. Один взгляд на лицо Адриана это подтверждал. Он уставился на Зака, и выражение его лица изменилось от состояния шока до ожидания.

— Буди остальных, — сказал он с едва сдерживаемым азартом.

Зак не ответил, но пошел к другому неподвижно лежащему телу, и вытянул абсолютно здорового Тукко.

— Что случилось со слугами? — спросил Тукко, стряхивая пыль и мусор с волос.

— Пепел, — ответил Адриан немногословно.

— Хорошо, — было ответом Тукко, а следом: — А где Томас?

— В храме, — сказала я, — спит.

— Не спит. Томас мертв, — поправил Зак безэмоционально.

Адриан шагнул, хватая Зака за воротник.

— Разбуди. Его. — сказал он сквозь стиснутые зубы.

Красота лица Зака заключалась в том, что это была безмятежная маска.

— Он мертв, — ответил он, растягивая слова, как это делал Адриан. — Ни ваши требования, ни слова не смогут изменить ситуацию.

— Но ты же смог спасти их, — я вспыхнула и метнулась, чтобы схватить архона за рукав. — Пожалуйста, спаси его.

Зак посмотрел на меня и Адриана, прежде чем сбросить наши руки.

— Его время пришло, как и двух других. Это все.

Затем он пошел прочь, добавив:

— Но есть и другие, кого вы можете спасти, если не сдадитесь. Билеты ждут вас в аэропорту Дуранго. Что бы вы ни решили, не оставайтесь здесь. Деметрий вскоре обретет мужество и вернется.

Как только Зак исчез, один из ранее неподвижных автомобилей завелся. Мы вчетвером уставились на него, а затем молча залезли внутрь. Возможно, это было продиктовано инстинктом выживания, но я знала, что села в машину не только потому, что хотела убраться прочь из этого храма смерти позади нас. Я злилась, поскольку сильно запуталась и отчаянно нуждалась в душе, однако все еще не хотела сдаваться.

# ***Глава 18***

Адриан использовал остатки манны, чтобы исцелить наши раны по дороге в аэропорт. Тукко покинул нас, во время первой остановки в Мехико Сити. Коста, Адриан и я продолжали держаться плана, и конечным пунктом в нем был перелет в Майами, штат Флорида. Во время полета я узнала, что Коста и Томас жили в Майами, а в Дуранго направились, чтобы помочь Адриану, после того как он позвонил им. А сейчас, только Коста выжил, чтобы совершить поездку домой.

Их жилищем была бывшая церковь, расположенная в двух кварталах от пляжа. Там даже имелась колокольня с крестом на вершине. Когда Коста показывал мне обстановку, я поняла, что они с Томасом огородили этот высокий, остроконечный потолок, превращая его во второй этаж. Именно там я и остановилась, в старой комнате Томаса, и все что я смогла сделать в первый день — это спасть.

На второй день я пошла на пляж. Не то чтобы я старалась загорать, но жара и тропический пейзаж превратили это место в полную противоположность демонического царства, и я с благодарностью принимала эти различия. Я не могла выносить холод и темноту. Я оставляла свет включенным, когда засыпала, чего не делала с детства, и если температура от кондиционера опускалась слишком низко, чувство страха настигало меня.

Коста сказал, что никто не покидал область тем же путем, каким попал туда. Адриан предупреждал меня о том же. Они оба были правы.

Я пробыла на пляже весь день, передвинувшись в тень шатра, когда моя кожа начала краснеть. Конец октября в Майами ощущался как июнь в Вирджинии, но пляж не был многолюдным, наверно потому, что был четверг. В университете Делия и остальные мои друзья, должно быть, начинали строить планы на выходные. Они знали в каких барах проверяли документы, а в каких нет, плюс они всегда были в курсе проводимых вечеринок, как в самом университетском городке, так и около него. Я ходила с ними на вечеринки в последние два года, но казалось странным, что я снова буду это делать, если вернусь домой. Я часто притворялась, что была рада выйти с ними, и все это было до того, как я узнала, что все мои бредовые видения были реальны. А сейчас? Я не смогу притворяться, что поражена тем, что пьяного парня оттаскивают от кеги пива. Теперь надо надрать демоническую задницу, чтобы произвести на меня впечатление.

Кстати, несколько парней пытались приударить за мной, в течение дня, что было бы лестно в обычных обстоятельствах. Сейчас это было бы совсем некстати. Начнем с того, что они клюнули на мою белокурую маскировку, а не на меня. И что более важно, когда я не думала о смерти Томаса, заключении сестры, или ужасах областей, я думала об Адриане. Флирт с симпатичными незнакомцами, последняя вещь о которой я задумывалась.

Трое парней восприняли мой отказ как мужчины, и продолжили свой путь. Четвертый, все же решил настоять.

— Ну давай, сладкая, выпей со мной, — убеждал он.

— И снова нет, — сказала я, не добавив «я тебе не сладкая», так как простые фразы, казалось, были уже сильнейшим испытанием для него.

Он широко улыбнулся, демонстрируя прекрасные зубы. Он был не плох на вид, с его короткими черными волосами и худощавым телосложением, но даже если бы я надеялась на свидание, с ним бы не согласилась. Много лет назад, я встречалась с парнем, который не понимал слова нет, и все закончилось разбиванием пивной бутылки о его голову, на выпускном вечере. Только после этого он понял.

Мистер Напористость схватил меня за руку, дергая ее, все с той же улыбкой.

— Бар чуть выше по улице. Тебе понравится.

Но после того, как его схватили и отбросили на песок, он прекратил свои ловкие уговоры. Адриан стоял над парнем, а его нога упиралась тому в спину, прижимая к земле. Почему-то я ничуть не была удивлена.

— Ты шпионил за мной весь день, да? — сказала я — Я говорила тебе, что мне нужно время Адриан.

Он взглянул на мистера напористость.

— Хорошо, что я не послушал.

Я закатила глаза.

— Как будто я бы с ним не справилась? Ну или в крайнем случае я смогла бы обогнать его.

— …ай …не …ать, — попытался одновременно говорить и выплюнуть песок парень.

Адриан поднял его, хотя подзатыльник прилетевший мистеру Напористость почти отправил его обратно.

— Проваливай, — сказал он резко.

Парень посмотрел на Адриана с угрюмой решимостью, напоминая мне, что видит только маскировку. Не громадного, ростом под два метра мужчину, который вырвал горло последнему человеку, который пытался тронуть меня без моего разрешения.

— Я следовало бы надрать тебе задницу, — пробубнил парень.

— Тебе следует бежать, пока твои ноги еще работают. — сказала я мистеру Напористость. А Адриану сказала, — Он не стоит того, чтобы связываться с полицией, так что не делай того, о чем думаешь.

Либо парень почувствовал опасность в Адриане, либо он вдруг вспомнил другую девушку, которая хочет пойти в бар. Как бы то ни было, что-то бормоча, он удалился, отряхивая песок, и поднимаясь по ступенькам шатра.

Как только он ушел, Адриан и я уставились друг на друга. Несколько минут назад он был готов нападать, сейчас же, вдруг стал каким-то нерешительным, как будто не знал, что сказать.

— Коста готовит ужин, — сказал он, как будто это могло объяснить, почему он оказался здесь. — Он будет готов, через пол часа.

Мое раздражение начало испаряться. Я видела, Адриана злым, мстительным, резким, уверенным, смертоносным и соблазнительным, но сейчас он был другим. Он казался мне… робким. Может это было следствием того, что я уличила его в шпионаже за мной? Если так, то он, должно быть, делал это не только из-за того, что волновался обо мне.

— И что на ужин? — спросила я мягко.

Он улыбнулся.

— Подгоревшая мусака[[21]](#footnote-21), я полагаю. Коста любит готовит, а я не могу набраться смелости, чтобы сказать, что у него отстойно это получается.

Я улыбнулась.

— Спасибо за предупреждение. Я буду придерживаться этой легенды и съем все до единой крошки.

Адриан улыбнулся, прежде чем отвести взгляд. Морской бриз развивал его челку, в то время как заходящее солнце окрашивало светлые волосы во все оттенки красного. Рубашка прилипла к телу от сильного ветра, а шорты демонстрировали красивые мускулистые ноги.

— Ты сделала все правильно в демонической области, — сказал он, все еще не глядя на меня. — Я хотел сказать раньше, но…

— Все умерли, и Зак вернул лишь нескольких назад, — меня заполнила печаль, выгоняя все другие мысли. — Спасибо тебе, между прочим. Я не сказала этого раньше. Я бы не выбралась оттуда живой без тебя.

Или из пустыни, монастыря, другой пустыни и из Беннингтона. Благодаря Адриану, у меня оказалось больше жизней чем у кошки.

Он посмотрел на меня, печаль придала его глазам насыщенный оттенок голубого.

— Томас… Это было быстро?

Я судорожно вздохнула, вспоминая ту ужасную рану, и слова Томаса.

— Это было быстро.

Он кивнул, возвращая свое внимание воде, но я успела заметить горе, которое он пытался сдержать. Я подошла ближе, вкладывая свою руку в его даже не задумываясь о том, что делала. Его пальцы переплелись с моими, и ощущение правильности поразило меня подобно разрушительной силе. Могла ли я падать сильнее и быстрее?

— Я рад что ты была с ним, — он сказал слегка охрипшим голосом. — Умирать тяжело. И хуже, когда это происходит в одиночестве.

Я не могла даже представить все смерти, которые видел Адриан, живя в демонических областях. Все перенесенное мной, было ничтожно мало в сравнении с тем, что пережил он, и иногда мне казалось, что я не оправлюсь от этого никогда. Сегодня был один из тех дней. Вся теплота и свет, которые я пробовала поглотить, не пробили брешь в ледяной темноте, растущей внутри меня.

— Ты действительно думаешь, что мне хватит сил продолжать обыскивать области, пока не найду оружие? — высказала я еле слышно, мой самый большой страх.

Его рука сжала мою.

— Я знаю, что сможешь, — сказал Адриан, поворачиваясь чтобы взглянуть на меня еще раз.

Не слова, хотя мне нужно было услышать их. Не его голос, хотя он вибрировал уверенностью. Меня убедили его глаза. Я никогда не читала так много в глазах человека, но глаза Адриана будто открывали все секреты, которые он отказывался произносить вслух. В глубинах его сапфировых глаз, я увидела все, что он имел в виду. Я могла не верить в себя, но он верил, это дало мне надежду, что мы пройдем через это. Каждый из нас.

Я протянула руку, беря его свободную руку в свою.

— Спасибо. — Произнесла я мягко.

Он шагнул ближе, отводя мои волосы назад, и я закрыла глаза. Я чувствовала себя с ним в полнейшей безопасности, что, по его словам, было последним, что я должна была ощущать в его присутствии. И все же, если только предательство маячило впереди, как Адриан мог быть тем единственным кому я доверяла? И как он мог быть тем, кто заставлял меня чувствовать себя живой, в то время как ему было предначертано убить меня?

— Я тоже в тебя верю, — сказала я ему, не открывая глаз. — Ты будешь бороться с судьбой. Я знаю это.

Он издал сдавленный звук, и я почувствовала холод от того, как быстро он меня отпустил. Когда я открыла глаза, я увидела перед собой только, омывающие песок, волны.

Снова, он исчез, но, как и в прошлые разы, он не бросил меня. То ли волею судьбы или по собственному выбору, никто из нас не мог полностью уйти друг от друга. Еще нет.

# ***Глава 19***

Проснувшись следующим утром, я увидела незнакомого человека, сидящего на краю моей кровати. Он сидел спиной ко мне, и я бы закричала, если бы не узнала его серо-голубой балахон. Хорошо, что сдержалась. Ведь Адриан и Коста примчатся сюда с пушками наперевес.

— Что ты тут делаешь? — спросила я Зака.

Архон поставил фотографию маленького Томаса с отцом. Семейные фотографии занимали большую часть комнаты Томаса. Я надеялась, что, смотря на них, Зак почувствует себя виноватым. Он не спас Томаса, и его выбор обуславливался причинами, которые я до сих пор не могла понять.

— Я здесь чтобы зачаровать твою внешность. — Зак ответил, игнорируя мои мысли, которые, я уверена, он слышал. — Адриан решил, что вам обоим пора идти в следующую область для поисков, и демоны будут очень подозрительны к блондинкам.

Я провела рукой по волосам, вспоминая, что только Адриан, Зак и я видим мои темно-каштановые волосы. А что касается моего лица, то я не видела его уже две недели. Не имея возможности смотреться в зеркало без риска быть настигнутой демоном, я отвергла свойственный женщинам призыв увидеть свое отражение.

— Не переборщи с сексуальностью в этот раз, — сказала я. — Мы, возможно, вышли бы из той области без боя, если бы у Майхемиума не было стояка на мою зачарованную внешность.

Зак кивнул.

— Я внесу соответствующие изменения.

Затем он положил руку на макушку моей головы. Как и в прошлый раз, я ничего не почувствовала, но когда он сказал — Готово, — я знала что сейчас выгляжу абсолютно иначе. Жаль, что я не могла видеть, в кого перевоплотилась. Когда я посмотрела на свое отражение на блестящей поверхности, отражение показало мне «настоящую» себя.

— Хорошо, — Я встала с кровати, надела халат и подошла к двери. — Я сделаю кофе. Не думаю, что ты хочешь?

Одна сторона его рта дернулась.

— Я пытаюсь бросить.

Он что, только что пошутил? Я посмотрела на него, но усмешки на его губах не наблюдалось, и он вернулся с своей обычной, спокойной маске. И решив поволноваться о более важных вещах, я покинула спальню.

— Зак здесь, — сообщила я по дороге на кухню.

Дверь в комнату Коста распахнулась, и он уставился на меня, шок исказил его лицо.

— Айви? — спросил он в неверии.

Я махнула рукой.

— Я знаю. Зак сменил мой облик, чтобы слуги и демоны не опознали меня по моей прежней внешности.

— Будь уверена, никогда не опознают, — прохрипел Коста, его губы изогнулись, и таким образом я поняла, что Зак воспринял мое предостережение по поводу внешности всерьез и я теперь похожа на уродливую швабру.

Я мысленно пожала плечами. Я была достаточно мелочна, чтобы заботиться о том, что Адриан увидит меня такой, но его не было. Говоря об Адриане, его дверь отворилась, когда мы проходили мимо. Он как раз натягивал майку, что дало мне возможность взглянуть на его грудь и рельефные мышцы, прежде чем их облепила ткань. Я сглотнула и отвела взгляд. С читающим мысли ангелом в доме, сейчас было не время подробно останавливаться на том, как сильно влиял на меня Адриан.

— Зак, — Оживленным голосом сказал Адриан. — Нам нужно больше манны, плюс новая внешность для меня, также.

Коста сказал что-то по-гречески, что заставило Адриана повернуться и уставиться на меня. Затем он весело фыркнул.

— Мило, — сказал он Заку, нервозность ушла из его тона.

Неужели Зак, в мою новую внешность привнес еще и бородавок в стиле Хэллоуина? Я подняла нос и начала делать кофе. Некоторые из нас были слишком взрослыми, чтобы беспокоиться о таких вещах как невзрачная поддельная внешность.

— Куда мы направляемся на этот раз? — спросила я.

Зак остался стоять, а Адриан с Коста сели за кухонный стол. Я достала три чашки из шкафа. Никто из нас даже не пытался хоть как-то сократить пристрастие к кофе.

— Роанок, штат Северная Каролина, — ответил Адриан.

По крайней мере, не очередная пустыня.

— Там есть воронка?

— Нет. — Резкость снова вернулась в тон Адриана. — Больше никаких воронок.

Я повернулась, все еще держа пустую кофейную чашку.

— Почему?

— Теперь Деметрий знает, что оружие находится в демонической области, — Зак ответил за него. — Он ожидает, что вы воспользуетесь воронкой, поскольку это наиболее удобный способ появления в их мирах.

Адриан пожал плечами в подтверждение его слов. Коста, казалось, все еще пытался примириться с моей новой внешностью, а я полностью сфокусировалась на информации, о которой ранее никто мне не говорил.

— Ты хочешь сказать, что демоны не знали, что оружие спрятано у них до тех пор, пока не поймали нас на его поисках?

— Правильно, — сказал Адриан, косясь на Зака. — И это будет соревнование на то, кто найдет его первым, и могу поспорить, что они обыщут свои области вдоль и поперек.

— Ты знаешь, где оно? — спросила я Зака напрямик, вспоминая все обвинения Адриана, касающиеся архонов.

Как будто зная первопричину моего вопроса, Зак послал Адриану неторопливый взгляд, прежде чем ответить.

— Нет.

Архоны не лгали, напомнила сама себе. И опять же, у меня было всего лишь слова архона, так что это было не совсем объективно.

— Но твой босс знает, — я попыталась разведать. — Правильно?

Слабая улыбка мельком тронула губы Зака.

— В противном случае он не был бы моим «боссом».

— Так может он скажет нам, и тем самым мы спасем много жизней? — спросила я, еле сдерживая сарказм.

Зак пожал плечами, чем вывел меня из себя.

— Если бы он пожелал, вы бы уже знали его местоположение.

Кофейная чашка в моей руке разбилась вдребезги. Я вскрикнула и от боли, звука падающего на пол стекла. Я не осознавала, насколько сильно сжимала кружку в гневе. Адриан рванулся ко мне, но я грустно махнула ему рукой, чтобы возвращался назад.

— Прости, — пробормотала я Коста, нагибаясь чтобы собрать осколки. А Заку я сказала, — Тогда твой босс отстой. Это в его же интересах, чтобы я нашла оружие раньше демонов, но вместо помощи, он берет попкорн, садится и наблюдает.

— Привыкай, — сухо сказал Адриан.

— Разве не этим предпочли бы заняться вы? — ответил Зак, его взгляд вспыхнул и пронесся по мне. — Если бы жизнь твоей сестры не зависела от этого оружия, ты бы стала рисковать собой за него? — прежде чем ответить, он принялся за Адриана. — И если бы это не было ключом к твоей мести, ты стал бы рисковать своей судьбой, помогая ей? Нет, — он ответил за нас обоих. — Поэтому сядьте и оцените свои собственные грехи, прежде чем судить чужие.

Теперь я была рада, что разбила толстое стекло стакана. В противном случае, стакан полетел бы в него.

— Нет ничего плохого в желании спасти жизнь своей сестры. — Я почти прорычала.

— Бесчисленное количество людей находятся в ловушке в темных областях. И если только ее жизнь — все что тебя волнует, это печально, — ответил Зак не сразу.

— Я не могу это контролировать, ты знаешь. Если бы я могла спасти всех этих людей, то сделала бы это. — Огрызнулась я в ответ.

Наступила абсолютная тишина. На секунду показалось, что шум снаружи дома тоже исчез. Адриан закрыл глаза, гнев и смирение проходили сквозь его черты. Свет слегка поблескивал во взгляде Зака, и он был направлен на меня с такой напряженностью, что волна дурного предчувствия захлестнула меня.

Произошло что-то существенное, и как обычно, я была единственной, кто не знал, что это было. И как обычно, никто из них не собирался ничего мне разъяснять.

Плевать. В конечном итоге я все равно узнаю. Я бросила последний осколок в корзину, и сполоснула руки, чтобы смыть осколки с рук.

— Когда мы отправляемся в Роанок? — спросил Коста, разрушая тишину. — И прежде чем ты начнешь спорить, Адриан, я иду с тобой. Томас умер, сражаясь за шанс, что Айви найдет оружие. Я доживу до того момента, когда она найдет его. А потом мой лучший друг, наконец, сможет упокоиться с миром.

Я начала эти поиски, лишь для того, чтобы спасти сестру, но в короткий промежуток времени, ставки неимоверно выросли. Сейчас, намного больше, чем жизнь Жасмин висит на волоске. Так месть Адриана, правосудие Томаса, и долг Коста перед другом: все напрямую зависело от моей способности найти и успешно использовать сверхъестественное оружие, если демоны, открывшие охоту на нас, не убьют раньше.

Никакого давления, верно?

Глаза Адриана обратились к Заку, и они обменялись взглядами, которые я не смогла прочитать. Чтобы это ни было, счастья не вызывало.

— Ты можешь пригнать мою машину? — спросил в итоге Адриан.

— Конечно

Адриан подошел к теперь уже полному кофейнику, опустил дымящуюся кружку, как будто это была рюмка, и осветил оставшуюся часть присутствующих мрачной безнадежной улыбкой.

— Мы уезжаем через час.

# ***Глава 20***

Заглянув в багажник Адриана, мне стало ясно, почему мы едем в Северную Каролину, вместо того чтобы лететь. То, что я увидела, было больше похоже на золотой набор члена Национальной Стрелковой Ассоциации: целые ряды пистолетов и штурмовых винтовок. Не то чтобы у меня было много вещей, но мы едва смогли найти для них место. В небольшую дорожную сумку помимо одежды и основных предметов гигиены, которые дал мне Зак, поместились помада, жевательная резинка и крем для лица.

Во время первой остановки я решила достать сумку и воспользоваться помадой. Но когда повернула голову, чтобы увидеть искаженное отражение в боковом зеркале, то поняла, что Коста был не единственным, кто уставился на меня. Меня это не особо волновало, ведь я делала это не для того, чтобы казаться привлекательнее для Адриана, Коста или даже для самой себя. А просто потому, что это последняя связь с моей нормальной жизнью. Все остальное либо перевернуто вверх ногами, либо изъято, но этот небольшой ритуал был моим молчаливым обещанием, что однажды, если, конечно, выживу, я все верну на свои места. Не имеет значения, как долго это будет длиться и что во мне может измениться от той правды, которую я узнаю.

— Выглядит… волнующе, — сказал Коста, когда я закончила.

Я невозмутимо чмокнула губами.

— Когда-нибудь я приспособлюсь делать это без зеркала, а сейчас дайте мне камень и перчатки — мне нужно в дамскую комнату перед отправкой.

— Ой, я не думаю… — начал Коста, но его прервал Адриан.

— Нет, я должен это увидеть.

Я послала ему вопросительный взгляд, когда взяла перчатки и камень, которым собиралась разбить зеркало. Это выглядело подозрительно, когда они, не стесняясь, пошли за мной на заправку, чтобы присмотреть за мной в туалете. Черт, я что, облажалась с помадой настолько сильно?

На этот раз я проверила кабинки, прежде чем разбить зеркало. Никого, хорошо. Я скинула осколки в сторону и решила ответить зову природы. Я как раз мыла руки, когда распахнулась дверь и волна крика накрыла меня.

— Оно было уже разбито, — начала было врать я, но меня прервали слова афроамериканской женщины.

— Вы в неположенном месте, дедушка!

Что? Когда я вытаращила на нее глаза, взгляд женщины упал на мои губы, а затем на стекло на полу.

— Вы в порядке, сэр? — спросила она, менее возмущенным голосом.

— Я не мужчина, — запротестовала я, затем остановилась от внезапного взрыва смеха из магазина. Ха-ха.

Коста смотрел на меня, не веря своим глазам, когда впервые увидел. Веселый комментарий Адриана *«мило»* Заку. Оба провожали меня в женскую комнату.

— Я выгляжу как старик, да? — обреченно спросила я. — Старый мужик с помадой на губах, не иначе.

На ее лице отразилось беспокойство.

— Вы здесь один, сэр? Может кому-нибудь позвонить?

— Да, — сказала я с сарказмом. — Позвоните ангелу с извращенным чувством юмора, потому что это все его вина.

Теперь она действительно выглядела обеспокоенной, но я прошла мимо нее.

— Веселье закончилось, сынки! Время отвезти дедулю на прогулку! — сказала я двум ухмыляющимся парням, ожидавшим меня.

\* \* \*

Давным-давно остров Роанок был местом поселения во время колониальной эпохи, который вдруг таинственно исчез. Сегодня остров привлекает посетителей по большей части с маркетинговой точки зрения. Был создан «Фестиваль-парк» с восстановленными достопримечательностями затерянных колоний, несколько пьес в Елизаветинском стиле и люди, которые бродят вокруг в костюмах шестнадцатого века.

Коста высадил меня и Адриана подальше от скоплений народа. Осмотревшись, я обнаружила демоническую область — в северной части острова была небольшой участок, окруженный льдом вместо воды и бесплодной землей вместо прекрасных дубов и вечнозеленых деревьев. Некоторые из доколониальных хижин «Фестиваль-парка» были там, но они не сильно отличались от тех, которые дублировались в деревне в предыдущей затерянной колонии.

— Выглядит так, будто область поглотила это место, — пробормотала я Адриану, радуясь тому, что кто-то еще может видеть то же, что и я.

— Именно это и произошло, — ответил он низким голосом. — Области образовывались как повторяющиеся отражения нашего мира — все, что мы строим здесь, отображается зеркально и там.

— Все? — Я попыталась принять ошеломившие меня слова о том, что весь мир отображается в демонических областях.

— Только как отражение, — подчеркнул Адриан, ведя меня к деревьям позади центра помощи туристам. — Но они еще не материальны. Это происходит, когда демоны становятся достаточно сильными, чтобы поглотить территорию. Когда они это делают, вся местность вместе со всем, находящимся на ней, всасывается в новую область в демоническом мире. В сущности, они просто поглощают ее. И нашему миру остается лишь оболочка.

На несколько секунд я закрыла глаза, обдумывая другую версию пансиона в Беннингтоне, где Жасмин находилась в ловушке.

— Но эта оболочка может быть восстановлена.

— Может. — Адриан огляделся, и его губы дернулись. — Поглощенные места несут негативный отпечаток случившегося, даже если люди не понимают, почему они не хотят строить там что-либо. «Фестиваль-парк» находится в задней части демонической области. Основная часть выглядит, как нечто прекрасное в нашем мире, но оно не кишит магазинами и отелями.

Он был прав. В той части Мантео, где мы арендовали комнату, различные пансионы, гостиницы, рестораны и магазины стояли почти стенка к стенке. Место, где создали затерянные колонии, было практически не развито по сравнению с этой частью города.

— А что находилось в нашей версии области Майхемиума до того, как он поглотил его? — спросила я уже не шепотом, так как мы отошли на сотню метров в лес.

— Оно походило на увеличенную версию пирамид Солнца и Луны на Проспекте Мертвых.

Он натянуто улыбнулся.

— Ты знакома со своей историей.

— Это моя специализация, — сказала я, вспоминая, что в нашем мире руинам Теотиуакан[[22]](#footnote-22) было много тысяч лет. У демонов было достаточно времени, чтобы продолжать строить королевства на их стороне. Если сравнить колонию в Роаноке, которая была поглощена, это не так впечатляюще, как поглощение третьей по величине пирамиды в мире.

— Почему демоны забрали это место? — поинтересовалась я.

Адриан послал мне изнуренный взгляд, и поддержал низко свисающие ветви, чтобы я могла пройти под ними.

— Причина та же, что и у каждого завоевателя, жаждущего больше земель. Личность, обладающая большим количеством территорий, обычно побеждает.

Верно подмечено.

— И ты думаешь, что оружие может быть здесь? Почему?

Он остановился перед высоким обрубком дерева, которое было разделено пополам, как будто давний удар молнии расколол его надвое. Позади него виднелся темный лес, напомнивший мне крылья Майхемиума, и я неловко поежилась. Какие ужасы я обнаружу в этой новой области?

— Им правит слабый демон, — сказал Адриан. — Все, что я знаю о демонах из линии Голиафа, так это то, что они очень сильны. Это исключает то, что они прячут оружие в одной из их областей. В противном случае, демон, который бы его уже украл, просто отдал его правителю этой области, вместо того, чтобы скрывать, ища того, кто мог бы овладеть им.

Я уставилась на него в неверии.

— Ты хочешь сказать, что Майхемиум был слабым демоном?

Его фырканье было высокомерным.

— О да. Он полная размазня.

— Ну конечно. Кто же не может превратиться в десятки воронов — убийц, я права?

Его рот изогнулся на мой визгливый тон.

— Ты психуешь, Айви?

Да. Ведь если Майхемиум был облегченной версией демона, то мы в полной заднице!

— Я просто… перевариваю это.

Это фырканье было глубже.

— Извини, время вышло. Вот дверь.

Он схватил меня, а потом забросил нас прямо в V-образный обрубок дерева. Вместо того чтобы врезаться в давно умершее дерево, началась пронзительная поездка в область, оставившая меня со знакомым ощущением тошноты, когда нас выплюнуло в темноту — замерзшую версию «Фестиваль-парка».

На этот раз огни жителей области были достаточно близко, так что я не почувствовала себя ослепшей. Конечно, это также означало, что не менее чем через пять минут нашего здесь пребывания, мы были остановлены слугой. Белоснежно гладкий цвет в его глазах соответствовал меху, который он носил поверх одеяния из кожи и металла, придавая ему такой вид, будто он достал наряд из магазина подержанных товаров для викингов.

Я слышала уже достаточно много демонского языка, чтобы понять, что он сказал Адриану нечто вроде *«Стоп! Кто идет?»,* а вот его ответ был для меня не понятен. Но оказалось, что это удовлетворило слугу охранника, а то, что он едва взглянул на меня, заставило радоваться данной мне Заком маскировке.

— Каким было твое оправдание на этот раз? — прошептала я, когда охранник был уже достаточно далеко, чтобы не подслушать.

Рот Адриана растянулся.

— Я сказал ему, что ты еда.

Правильно, потому что это, принудительный труд и секс были единственными вещами, из-за которых демоны ввозили людей в свои области. Тошнотворного рода ярость захлестнула меня. Жасмин. Несмотря на заверения Адриана, что демоны относятся к ней лучше, чем к другим, я не могла перестать представлять, какие ужасы она переживает, пока я копошусь повсюду в поисках этого оружия.

Я заставила себя запихать эти мысли поглубже. Они ведут лишь к большему гневу и чувству беспомощности, что не принесет моей сестре никакой пользы. А вот нахождение оружия — да, и, чтобы сделать это, мне нужно сосредоточиться на способностях, которые я только училась использовать.

Мы прошли мимо нескольких старых деревянных хижин, которые были покрыты толстым слоем льда. Их занимали человеческие рабы, мне стоило многого, чтобы не отдать свои теплые куртку, сапоги и перчатки, когда я увидела их — дрожащих в своих жалких укрытиях. Конечно же, я не могла. Этим я бы раскрыла себя миньонам и демонам, и, хотя здесь их было меньше, чем в области Майхемиума, но намного больше невинных прохожих находились там, на нашей стороне в «Фестиваль-парке». Коста ждал на стоянке с нашим арсеналом, но начинать перестрелку в месте развлечения для туристов — было последним, чего бы нам хотелось.

После деревянных хижин мы шли через, растянувшиеся, казалось, на многокилометровый ряд иглу. Я подумала, что постройка иглу имеет смысл, так как лед был единственным материалом, которого здесь было в достатке, и демоны поглотили эту область, прежде чем было построено что-то существенное. Благодаря внутреннему свету иглу сияли, и, хоть я испытывала отвращение от того, что в них были захвачены люди, я была благодарна за дополнительное освещение. Я уже упоминала, что возненавидела темноту?

— Чувствуешь что-нибудь? — спросил Адриан.

— Нет, — ответила я, и он промычал так, словно ожидал этого. По-видимому, стена рабской хижины была последним местом, где, он думал, будет спрятано оружие.

После пяти километров нашего похода у меня тоже возник вопрос.

— Почему штаб-квартиры демонов так далеко от входов в область?

Адриан отправил мне косой взгляд.

— Тактическое преимущество. Они хотят видеть наступающую армию, если кто-то посягнет на их область.

— Демоны воюют друг с другом за контроль над областями?

Рот Адриана скривился в усмешке.

— У людей нет монополии на захват земель, Айви.

Надо думать, так и есть. По сравнению со всей другой демонической жестокостью, выцарапывать друг у друга королевства — казалось почти доброй деятельностью.

После десяти минут быстрой ходьбы в поле зрения появился замок. Стены светились разными цветами — слабо, бесплотно, напоминая мне уменьшенную разноцветную версию Изумрудного города из «Волшебника Страны Оз». Когда мы подошли ближе, я увидела, что ворота были украшены ледяными скульптурами, которые выглядели как русалки и водяные. Длинная лестница окаймлялась резными ледяными волнами, ведущими к замку, а передняя дверь напоминала огромные ракушки. Вокруг ворот находилось больше охраны. В дополнение к металлу некоторое из их оружия, казалось, было выковано изо льда. Как будто мы вошли в демоническую версию Замершего Рая Посейдона, и чем больше я смотрела, тем меньше хотелось запомнить. Я ненавидела это место за то, что оно было таким красивым, когда я знала, что за ужасы скрываются под изысканной внешностью.

После обмена несколькими словами с одним из охранников, Адриан повел нас к задней части замка. Там мы были снова остановлены, и Адриан изложил то же прикрытие, что и раньше. Один из охранников покачал головой, после того как дал мне жесткую пощечину, и мне не нужно было знать язык демонов, чтобы догадаться, что он унизительно отозвался о моей пищевой пригодности. Я втянула плечи и попыталась выглядеть так, будто была в ужасе, в то время как надеялась, что потемневшее выражение лица Адриана не означает, что он собирается вырубить охранника. Я до сих пор ничего не чувствовала, но мы не вошли в замок, а я не уйду, пока не устрою ему сверхъестественный беглый осмотр.

К счастью, Адриан не сделал ничего насильственного, и нас, наконец, впустили в заднюю часть замка. Узкий коридор подошел бы больше иглу, чем Ледяному Изумрудному Городу, но я подумала, что нарядность не требуется для входа рабов, тем не менее, пол был глубокого розового цвета. Адриан сжимал мою руку так сильно, что это должно было причинять сильную боль, но я почти не чувствовала этого. Пол комнаты, в которую мы вошли, был будто покрыт слоем рубинов. Причина этому стала отвратительно ясной, когда я увидела, как слуга, с затуманенными глазами, зачищал лужу крови, ее закристаллизовавшееся пятно добавило еще один слой красного цвета. Кровь стекала с ближайшей ледяной плиты, на которой еще один, одетый в кожу, слуга разрезал, лежащее на ней, тело на куски.

Это был не вход для рабов. Это была скотобойня. Слуга, моющий пол, сказал Адриану что-то на демоническом языке. Он ответил резким голосом, бросая мою руку, но я не была сосредоточена на нем. Связанный, голый мальчик лежал на полу. Сначала я подумала, что он тоже мертв. Затем его взгляд скользнул от, истекающей кровью, плиты на меня, и абсолютная безнадежность, которую я увидела в нем, уничтожила меня. Он не просил молча о помощи. Как он смотрел пустым взглядом на мясника, склонявшегося над ним, говорило о том, что он знал: ничто не могло спасти его от того, чтобы стать следующим.

Без малейших колебаний я вытащила пистолет, который мне дал Адриан, и выстрелила. Мясник упал вниз, сжимая свою грудь. Я продолжала стрелять, пока двигалась вперед, а часть меня дивилась тихому кашляющему звуку, издаваемому пистолетом. Глушитель, который приделал к концу Адриан, действительно работал, как и было заявлено. Я перестала стрелять только тогда, когда тело мясника обратилось в пепел. Адриан посмотрел на черный остаток на льду, на отвисшую челюсть слуги, который перестал мыть пол, и наконец — на меня.

— Дерьмо, — просто сказал он.

# ***Глава 21***

Занимавшийся уборкой слуга открыл рот. Прежде чем он успел издать хоть звук, Адриан остановил его ударом в горло. Затем он взял слугу в жестком захвате, завершившимся рывком с характерным щелкающим звуком, и слуга превратился в кучку пепла на полу.

— Шевелись, Айви, — приказал Адриан. — У нас не так много времени, прежде чем они его обнаружат.

С тем же жутким спокойствием, с которым выстрелила в мясника, я убрала пистолет и опустилась на колени около беззащитного мальчика.

— Дай мне свой нож, — сказала я Адриану.

Он нахмурился, но передал его мне, и я разрезала пластик, связывавший руки мальчика. Он моргнул, но ничего не сказал, даже когда я сняла куртку и завернула его в нее.

— Айви, — сказал Адриан предупреждающим тоном.

— Мы забираем его с собой, — ответила я, скидывая сапоги.

Лицо Адриана сжалось от сожаления.

— Я хотел бы, но…

— Мы забираем его с собой, — повторила я, почти выплевывая последние два слова. — Меня не волнует, что так опасней. Меня не волнует, что он будет нас замедлять. Если он не идет, то и я тоже.

— Ты рискнешь жизнью своей сестры ради него? — резко спросил Адриан.

Я надела свои сапоги на ноги маленького мальчика. Ему не могло быть больше двенадцати, поэтому они были слишком велики. Затягивание шнурков должно помочь.

— Прямо сейчас я не могу спасти Жасмин, — сказала я. Голос был абсолютно спокоен от уверенности, что это правильный поступок. — Но я могу спасти его. Не притворяйся, что не понимаешь. Коста и Томас тому доказательство.

Адриан пробормотал что-то на демоническом, но поднял мальчика, бросая напряженный взгляд на мои, теперь босые, ноги.

— Надень обратно сапоги. Я понесу его.

— Он замерз, а я могу выдержать, — не согласилась я.

— Поступим по-твоему — все умрем, — отрезал Адриан. — Надень обратно сапоги, потом заткнись и делай, что я скажу.

Я ощетинилась, но наше выживание перевешивало мою гордость, так что я сняла сапоги с мальчика и надела их обратно. Он по-прежнему ничего не сказал. Может быть, он был в состоянии кататонического ступора.

— Теперь активируй свою силу и исследуй замок прямо отсюда, — приказал Адриан.

Я попыталась очистить свой разум, чтобы сосредоточиться. Это не сработало, вероятно, потому что я находилась в маленьком холодильнике с двумя кучками пепла от слуг на полу и расчлененным телом в менее чем полутора метрах от себя.

— Мне нужно убраться из этой комнаты, — сказала я.

Сапфировый взгляд Адриана будто бы испепелял.

— Не вариант, и наше время истекает.

Закрыв глаза, я попробовала снова, но все еще не могла сосредоточиться на чем-то, кроме кровавой бойни вокруг. Черт возьми, я стояла на слоях замороженной крови.

— Адриан, — начала я, но меня оборвал его стремительный захват на моем горле.

— Может быть, ты не понимаешь, — сказал он, пальцы медленно сжимались. — Тебе нужно сейчас же обыскать замок, и для этого ты не сдвинешься с места.

Я схватила его запястье, впиваясь ногтями в кожу. Его рука только сильнее сжималась, пока мое горло не начало гореть от давления. Адриану даже не нужно было переставать удерживать мальчика, чтобы душить меня, а ребенок наблюдал за нами тупым, пустым взглядом.

Когда я не смогла сделать более чем несколько мелких, неполных вздохов, меня накрыла паника. Моя грудь начала учащенно подниматься и опускаться, пытаясь заставить пропустить воздух, который Адриан не позволял мне вдохнуть.

*«Прекрати!»* — подумала я, не имея возможности что-нибудь сказать. Мои ногти врезались в запястье Адриана, но железный захват не ослабевал.

— До сих пор не можешь использовать свою силу? — спросил он, глядя мне в глаза с безжалостной решимостью. — Тогда я задушу тебя до потери сознания и вынесу вместо ребенка, оставив его. Ты все равно не можешь найти оружие, или можешь?

Вздох ужаса застрял в моем горле. Он не сделает этого… верно? Я ошибалась насчет него? Каждой своей частичкой он был монстром, о котором предупреждал меня?

— Единственный способ, которым ты можешь остановить меня — это открыть доступ к своим силам и обыскать это место, — продолжал он. — И, Айви? Я чувствую, когда ты это делаешь, так что не пытайся сымитировать.

Я никогда не прощу тебя! Поклявшись в этом, я пристально посмотрела на него, хватка вдруг ослабла, и воздух ворвался в мои легкие, захватывая все мое внимание. Мой второй глубокий вдох ощущался как невероятный источник наслаждения, подавленный бешеным сжатием в груди. Третий вывел меня из паники, а с четвертым я закрыла глаза, с облегчением обмякнув…

Невидимая вспышка вырвалась из меня, будто я выпалила из эхолокатора, который каким-то образом не издал ни звука. В этот момент я почувствовала и замок, и все близлежащие земли, как будто мне удалось прочесать их в одно мгновение. В итоге моя уверенность в том, что оружия здесь нет, была так же сильна, как и решимость забрать мальчика. Ничего святого тут нет. Лишь ледяная дьявольская пустошь.

Адриан одарил меня оценивающим взглядом и отпустил. С того места, где мои ногти впивались в его запястье, падали красные капли, сливаясь с полом рубинового цвета.

— Прости, — сказал он с каменным выражением лица. — Мы не могли войти с мальчишкой в замок, не попавшись сами, так что я должен был сделать нечто экстремальное, чтобы заставить тебя использовать силу прямо отсюда.

— А как тебе такое… для экстрима? — прохрипела я, ударив его настолько сильно, насколько смогла, а гнев придал силы, которых обычно у меня нет. Голова Адриана качнулась вбок, и, когда он повернулся ко мне лицом, красный отпечаток руки горел на его щеке.

— Я это заслужил, — сказал он все тем же суровым тоном. — А теперь давайте выбираться.

Я была зла на него и за то, что душил меня до бессознательного состояния, и за угрозу оставить мальчика, но я внесла это в быстро растущий список под названием *«Расплата грядет».* Когда он повел меня к выходу, я стряхнула его руку, а мой взгляд предупреждал его не трогать меня, пока я следую за ним по розовому полу коридора.

Прежде чем мы достигли двери, Адриан достал пистолет из моей куртки, заменил пустой магазин на полный и вернул обратно.

— Возможно, нам придется пробивать себе путь наружу, — сказал он. Губы скривились в темном предвкушении, которое он всегда проявлял перед боем. — Но на этот раз не стреляй, пока я не скажу.

Я сдержала язвительный ответ, так как от разговоров горло болело только сильнее. Кроме того, мы можем не пережить это. А если переживем, тогда… настанет пора Расплаты.

— Не отставай, — предупредил Адриан, затем, выйдя из замка, пригнувшись, побежал в обратном направлении от той дороги, которой мы пришли.

Я побежала за ним, держась низко, как и он. Как только я оказалась снаружи, ледяной воздух, казалось, начал избивать меня — тонкий свитер не давал защиты против холодной температуры области. Мои зубы сразу же начали стучать, ветер только все усугублял, пока я бежала так быстро, как могла, чтобы не отставать от Адриана. Даже когда меня трясло, я утешала себя, думая о том, как тепло мальчику в моей куртке. Она была сделана так, чтобы противостоять минусовым температурам, и прямо сейчас именно так и ощущалось снаружи.

Никто из охраны нас не преследовал, что было приятным сюрпризом. Может быть потому что мы побежали сразу во тьму, которая граничила с задней частью замка. Никого и ничего, казалось, не было по эту сторону, и когда я внезапно упала на жесткую гладкую поверхность, то поняла почему. Адриан вывел нас на замерзшую береговую линию острова.

Я вскочила на ноги, не обращая внимания на боль там, где позже образуются синяки. По крайней мере, я не потеряла пистолет или не пристрелила себя при падении. Я ничего не могла перед собой разглядеть, но сверкающий замок позади меня был достаточной мотивацией, чтобы продолжать бежать в том направлении, где я последний раз заметила Адриана.

Несмотря на все мои усилия, я снова упала, порезав локти и предплечья о неровный лед. Неохотно, но я должна была признать, что Адриан был прав. Я была бы не в состоянии пробежать и трех метров без этих сапог. Ступни были бы уже порезаны в клочья.

Что-то большое и темное кинулось из темноты прямо ко мне. Я подняла пистолет, только чтобы услышать знакомый рычащий голос:

— Я сказал тебе не отставать! — Адриан схватил меня за руку.

На этот раз я была рада, что он держал меня за руку, потому что Адриан потащил нас дальше по льду. Если я могла использовать свет огней города, чтобы видеть, значит, мы были достаточно близко к охране, чтобы те схватили нас. У Адриана, конечно же, не было моего зрительно изъяна. Он привлек меня к себе, пока двигался со своей обыкновенной бешеной скоростью, оставаясь в темноте, пока мы бежали вдоль побережья.

К тому времени как он замедлился, я задыхалась так сильно, что почти началась гипервентиляция, а вызванные ветром слезы замерзли ледяными дорожками на щеках.

— Будь очень тихой, — приказал он. — Мы должны вернуться на остров, чтобы добраться до выхода.

Я пыталась подавить свое шумное дыхание, втягивая воздух через нос, а не рот. От чего я только начала звучать как измотанная лошадь, а не как измотанный человек. Адриан закатил глаза, продолжая двигаться к материку, держась как можно ниже ко льду. Решив, что скорость была важнее, чем тишина, я последовала за ним.

Свет от близлежащих иглу помог мне увидеть фигуру, которая стояла на пути Адриана, когда тот достиг земли, охранник протянул руку в универсальном жесте «остановитесь».

— Hondal… — начал слуга, но не закончил слово. Два коротких кашляющих звука спустя, охранник повалился, словно камень. Когда я подбежала ближе, то увидела зияющую дыру во лбу, прежде чем его тело рассыпалось в пепел. В попытке скрыть улики случившегося, я пнула пепел, надеясь, что его сдует прежде, чем кто-то его обнаружит.

— Айви! — прошипел Адриан, нетерпеливо размахивая пистолетом в мою сторону.

Я бросилась к нему, мои бедра жгло от бега, пока я старалась держаться как можно ниже. Несколько минут спустя Адриан остановился. Я ничего не видела, но была готова, когда он притянул меня к себе, опрокинув нас троих назад.

Мы провалились через ворота в наш мир, появляясь на месте рассеченного обрубка дерева. Мое облегчение от теплых температурных объятий быстро прервалось, когда я увидела, насколько темно было вокруг.

— Что? — прохрипела я. Было по-прежнему больно говорить, черт бы его побрал. — Мы вошли в область в полдень и пробыли там всего пару часов!

Адриан поставил меня на ноги после того, как поудобнее взял мальчика.

— Там время движется по-другому, — сказал он, ведя меня через лес. — Иногда быстрее, иногда намного медленнее. Коста сказал, что они с Томасом ждали нас в Мексике два дня.

Два дня? Это казалось невозможным, как и все, связанное с областями, и со мной в том числе. Я хладнокровно кого-то застрелила и не чувствовала даже малейшего сожаления. На самом деле, это было единственным воспоминанием, которое я хотела бы сохранить об этой сверкающей ледяной области.

— Что-то не так, — пробормотал Адриан, ускоряя темп. — Это было легко. Нас остановил только один охранник, а я ожидал убить, по крайней мере, полдюжины слуг на нашем пути.

Я чуть было не сказала, что нам повезло, но помедлила. Мы никогда не были настолько везучими. Я посмотрела назад, не видя ничего, кроме деревьев и тьмы, но это не означало, что мы были одни.

— Какой план? — прошептала я.

— Достать больше оружия, — угрюмо ответил он. — Сейчас же.

Мы побежали на стоянку мимо теперь уже закрытого центра для посетителей. Автомобиль Адриана был все еще позади, и Коста стоял рядом с ним. Уличные фонари над головой открывали автоматическое оружие, которое он установил на крыше.

Но не это заставило Адриана остановиться и одернуть меня сделать то же. Это была женщина, стоявшая рядом с Коста, ее рука почти беззаботно лежала на его плече, а голова была наклонена с очевидным любопытством, пока она осмотрела на нас.

Я узнала ее в один миг. Эти длинные медно-черные кудри были незабываемы, не говоря уже об ослепительно идеальном лице и бледной коже, которую она демонстрировала низким вырезом платья. Полные красные губы растянулись в пугающей улыбке, когда глаза цвета топаза метнулись от меня к Адриану и мальчику, которого он держал.

— Итак, — сказала великолепная демоница из области Майхемиума, ее голос был чувственным, как и ее облик. — Которая из вас троих потомок Давида в маскировке?

# ***Глава 22***

— Я, — заявил Адриан.

Я смотрела на него, не веря своим глазам. Адриан сверкнул демонице легкой жесткой усмешкой, выпустив мальчика из сильных рук, и отошел в сторону, как только тот рухнул на землю.

— Нет, это не он, — отрезала я хрипло. Позже я собиралась надрать Адриану задницу за то, что душил меня, но черта с два он пожертвует собой сейчас. — Я потомок Давида!

Взгляд демоницы сверкал, пока она переводила взгляд с меня на Адриана, не увидев под маскировкой никого, кроме старика и незнакомого молодого парня.

— Кто же благородный лжец, а кто будущий спаситель? — размышляла она вслух.

— Я не лжец, — заявил Адриан, как будто был оскорблен.

— Ты постоянно врешь! — возразила я, из-за гнева слова вылетали легко. — Вот вам самый верный тест на выявление девчонки — пусть назовет три марки тампонов.

Адриан бросил мне если не разъяренный, то явно недружелюбный взгляд. Демоница хрипло рассмеялась, ее черты смягчились, и, когда она посмотрела на Адриана, в них можно было заметить влюбленность. Затем она перевела взгляд на меня, и выражение стало суровым.

— Айви, верно?

Ее акцент имел жесткий музыкальный ритм, из чего легко было узнать ее родной язык — демонический. Мне было ненавистно слышать этот акцент, от кого бы то ни было, кроме Адриана, и я вложила во взгляд все свое отвращение.

— Айви, — повторила я. Интересно, а смогу ли я пристрелить ее прежде, чем она навредит Коста. — Какая неприятная встреча.

Кроваво-красные ногти впились в плечо Коста. Он слегка взвизгнул от боли, отчего демоница только вонзила их глубже.

— Не надо, Обсидиана, — сказал коротко Адриан.

Я все думала, где же слышала это имя, когда демоница склонила голову:

— Дай мне то, что я хочу, и я освобожу его.

— Ты же знаешь, я не могу, — сказал Адриан все тем же низким звучным голосом.

Обсидиане удалось даже злой смешок издать сексуально.

— Ох, но ты можешь, любовь моя.

*«Любовь моя?»*

Я чуть шею не свернула от того, как быстро повернула голову в сторону Адриана.

— Ты же не трахал демона, — с трудом дыша, произнесла я.

Его закрытое выражение лица позволило понять мне, что трахал, и довольно часто. Теперь я вспомнила, где слышала ее имя! Когда Деметрий убеждал Адриана вернуться домой, то он сказал, что Обсидиана скучает без него. И то, как Адриан замер на месте, когда мы столкнулись с ней в области Майхемиума, дало понять, что часть его также скучала без нее. Я догадывалась, какая именно часть, и мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы не врезать ей.

— Меня ты, значит, отталкиваешь, а вот демоница для тебя достаточно хороша? — Я пыталась испепелить его взглядом. — Клево.

— Исходя из того, насколько невзрачной, как сказал Деметрий, ты была под этой маскировкой, я не удивлена.

— Эй, я была горячей штучкой в маскировке блондинки! Кроме того, красота увядает, а злобная сука — это навсегда, — отрезала я.

Обсидиана швырнула Коста на землю. Адриан успел схватить ее до того, как она дотянулась до меня. Его рука, словно тиски, сжалась на ее шее.

Она мгновенно застыла, топазовый взгляд скользнул вверх, чтобы посмотреть на него.

— Ты причинишь мне вред? Из-за нее?

Она, на самом деле, была сильно удивлена. Я слышала, как люди с большим уважением говорили о фекалиях, чем она произнесла *«нее».* То ли ревность, то ли злость заставляли надеяться, что он оторвет ей голову. Она была злом.

— Я не могу позволить тебе навредить ей, — мрачно сказал Адриан.

Обсидиана, казалось, осела в его руках.

— Когда я услышала, что кто-то убил двух моих людей, я поняла, что ты пришел в мою область. Вот почему я пришла одна — чтобы увидеть тебя. — Ее голос стал глубже от очевидной обиды. — Это было даже не для поимки потомка Давида! Я думала, что если ты, наконец, поговоришь со мной, то избавишься от своего гнева. Для тебя больше ничего не имеет значения, кроме бесполезной погони за местью? Ты меня больше не любишь, benhoven?

— Это ответит на твой вопрос? — Адриан вскинул руку, ломая ее шею с вполне ощутимым звуком. Будь она слугой, то превратилась бы в пепел, но Обсидиана лишь обмякла. Я отвела взгляд, когда он вырвал из ее горла нечто мясистое. Я ненавидела Обсидиану, но квота мерзости по отношению к ней на сегодня была превышена.

— Зачем ты это делаешь? — спросила я, пытаясь помочь мальчику подняться.

— Это удерживает их подольше в отключке, — ответил он, сбрасывая обмякшее тело Обсидианы на траву. — У демонов другая физиология. Их версия сердца находится в шее.

Я убедила себя, что мстительное тепло, которое я ощутила, появилось вовсе не оттого, что он метафорически вырвал Обсидиане сердце. А оттого, что теперь у нас было больше времени, чтобы удрать.

— Коста, ты в порядке? — спросил Адриан, подходя к нему.

Ответом послужил стон. Адриан поднял его и усадил на пассажирское сиденье. Затем подвинул водительское сиденье вперед, чтобы я смогла забраться в машину и сесть позади него.

— Он в порядке? — спросила я, почти затащив мальчика в машину.

— Просто сотрясение. Немного манны, и будет в порядке, — ответил Адриан. От меня не ускользнуло то, что его голос был полон раздражения, как будто у него было право злиться. Когда все мы сели в машину и поехали, он уставился на меня.

— Зачем ты дразнила Обсидиану? — возмутился Адриан. — Пыталась дать ей больше причин убить тебя?

Что я могла сказать? Что меня так задели комментарии этой суки? Или что после того, как я узнала об их отношениях, почти забыла, что моя жизнь в опасности? Ох, нет. Это было бы слишком глупо. И унизительно.

— Я сделала это, чтобы переключить ее, — сказала я, округляя глаза и делая взгляд невинным. — Я пыталась отвлечь ее на себя, чтобы она отпустила Коста!

Пристальный взгляд Адриана дал понять, что он не купился. Время применить другую тактику. Я взъерошила свои волосы, издав презрительный смешок.

— Ты что, действительно думаешь, будто меня волнует то, что у вас с ней был секс или что-то еще из того, что я сказала? Я тебя умоляю.

Коста бормотал что-то на греческом, пока прикладывал горсть манны к глубокой ране на затылке. Как бы то ни было, Адриан фыркнул в знак согласия. Когда он взглянул на меня, выражение лица было менее суровым, но не менее эмоциональным.

— В отличие от меня, ты ужасный лжец, но так как у нас не было плана лучше, то я рад, что твой сработал.

Означало ли это, будто он поверил, что я сымитировала ревность? Или он знал, что я солгала? Спросить об этом, значит сознаться, что меня это беспокоит, поэтому я уделила все свое внимание мальчику. Он сгорбился на сиденье, и большая часть его тела была закутана в куртку за исключением ног. Он все еще не реагировал на происходящее вокруг.

Возможно, это шок, а может у него была физическая травма, которую мы не могли увидеть?

— Мы должны отвезти его в больницу, — заявила я.

— Это причинит больше вреда, чем пользы, — добавил Адриан, бросая на меня язвительный взгляд. — Помню, ты говорила, что была сумасшедшей всю свою жизнь? Что, ты думаешь, они ему скажут, когда однажды он начнет рассказывать им о демонах, слугах и другом мире?

Я вздрогнула.

— Правда, но ему нужна помощь, которую мы не сможем оказать, пока ищем оружие. Кроме того, вдруг у него есть семья, которая беспокоится о нем.

— Когда в следующий раз увидим Зака, спрошу его, — сказал Адриан, в голосе чувствовались грубые нотки. — Он всегда в курсе о семьях детей.

Я попыталась не дать этому утверждению задеть меня, но не получилось. *«Твоя настоящая мать не бросала тебя, чтобы убежать от полиции,* — нашептывал голос Зака в моем подсознании, будто он был рядом. — *Она сделала это, чтобы спасти тебя, как и показал твой сон…»*

Я затолкала эти мысли подальше. По одному колоссальному кризису за раз, спасибо. Пока я не нашла оружие, не имеет значения, почему моя биологическая мать оставила меня у того шоссе. Если я последняя из потомков Давида, то каковы бы ни были ее причины — она мертва. Навсегда ушедшая, как и мои приемные родители, с которыми я даже не смогла попрощаться, потому что тот детектив пытался убить меня прежде, чем я устроила им надлежащие похороны.

— Айви, — Голос Адриана был настойчивым. — Что случилось?

Я смахнула слезинку и поняла, что начала плакать.

— Ничего.

— Чушь собачья, — сказал он выразительно.

— Просто маленький посттравматический стресс. — Я выдавила дрожащий смешок. — До сих пор не привыкла быть на волоске от смерти, понятно?

Взглядом он снова повторил «чушь собачья». Ладно, может, я и была ужасным лжецом. Я притворилась, будто не замечала, что он пристально смотрел на меня, и стала подсовывать ноги мальчика под свои, чтобы согреть.

Тогда меня посетила идея, настолько безумная, что я потянулась через сиденье, чтобы схватить Адриана за плечо.

— Рули в Беннингтон! Мы вытащили мальчика с нашими маскировками, поэтому мы можем использовать их, чтобы также достать Жасмин!

Коста кинул на меня полный жалости взгляд, при этом я почувствовала и услышала вздох Адриана.

— Помнишь, я сказал тебе, что с твоей сестрой будут обращаться лучше, чем со всеми другими людьми из всех областей? Ее также будут лучше охранять. Беннингтон, может, и не является главной областью Деметрия, но он ждет, что ты именно так и поступишь. Я гарантирую, он отдал приказ, согласно которому должен быть задержан любой, кто покажется незнакомым.

Моя мимолетная надежда разбилась в прах. Адриан был прав. Демоны не намеревались облегчить для меня задачу, поэтому либо я приду убить их всех, либо умру сама.

Или оба варианта. Никто этого не говорил, но и не нужно было. Наличие оружия не означает, что я вдруг стану пуленепробиваемой, поэтому его нахождение не гарантирует победы. Это лишь дает мне шанс на нее.

— Ты будешь в порядке, — сказала я мальчику, давая ему уверенность, которую я так сильно желала получить от кого-нибудь сама.

Медленное моргание было его единственным ответом. Либо он до сих пор переваривал происходящее, либо он мне не поверил. Я похлопала его по ноге, желая сказать, что знаю, каково это — быть окруженным людьми, и все же быть одному.

Для себя я уже не могла ничего исправить, но могла помочь ему. Затем я продолжу пытаться найти Жасмин, при этом стараясь не быть убитой демонами, и, возможно, каким-то образом по пути восстановлю также и свою жизнь.

Мечты прекрасны, не правда ли?

# ***Глава 23***

Мы покинули Северную Каролину и отправились в католическую семинарию Вашингтона, округ Колумбия. Первым сюрпризом для меня было то, что Адриан знал двух священников, которые должны были встретить нас около задней части большого церковного комплекса. Вторым сюрпризом был рассказ Адриана о том, что мальчик был спасен из демонической области. И ни один из них не обвинил его в сумасшествии. Вместо этого священник поторопился отвести мальчика в так называемую «домашнюю» секцию.

— Демонические области не секрет для священников? — прошептала я Коста, пока Адриан разговаривал с другим отцом.

Коста хмыкнул:

— Нет. Эти двое в курсе, потому что несколько лет назад Адриан спас их от демонов, когда те пытались их похитить.

Не знаю, почему меня это так удивило. То же самое произошло, когда мы познакомились: Адриан еще тогда сказал, что уже какое-то время «возвращает» людей для Зака. Видимо, я никогда не ожидала встретить кого-то из спасенных, не говоря уже о том, что они окажутся священниками.

Я была слишком уставшей, чтобы делиться с отцами опытом спасения, поэтому вздохнула с облегчением только тогда, когда Адриан вернулся и сообщил, что для нас в семинарии нашлись комнаты на ночь. Это было замечательно, но еще замечательнее оказалось то, что я обнаружила остатки пиццы в микроволновке. Проглотив несколько кусков, приняла душ и плюхнулась на узкую кровать в комнате, сильно напоминавшей мое общежитие в колледже: много крестов, изображений святых и Пап Римских.

Я уже почти заснула, когда открылась дверь комнаты. Здесь не было замков — все проживающие полагались на принцип честности, но, так как Адриан не постучал, он явно был не в настроении благородничать. Тем не менее, обычная ситуация.

— Что ты здесь делаешь? — устало потребовала ответа я.

Он тоже принял душ. Из-за воды его медово-блондинистые волосы выглядели темнее. И я отказывалась замечать, как из-за влаги к нему прилипла рубашка. Я все еще сильно злилась. Он закрыл за собой дверь.

— Мне жаль, что причинил тебе боль, — сказал он. Слова прозвучали так, будто он действительно раскаивался.

*«В который раз?»* — подумала я и коснулась горла, как будто синяки — это единственный вред, который он мне причинил.

— Ты знал, что удушение сработает и активирует мои силы? — спросила я резким тоном. — Или это была удачная догадка?

Его немигающий взгляд напомнил мне о морских змеях из легенд древних мореплавателей. На первый взгляд цвет его глаз был мутно-голубым, но время от времени из самой глубины на поверхность показывался монстр.

— Деметрий хотел, чтобы я стал самым сильным иудеем из всех, поэтому он сделал все, чтобы отточить мои навыки. Например, забросил меня в тринадцать лет на гладиаторские арены. Там сражались и слабые демоны, но если правитель хотел покрасоваться, то он или она кидались в бой. Деметрий не позволял никому меня убить, но разрешал им избить меня до потери пульса столько раз, что я понял, что же он хотел до меня донести — быстрейший, самый эффективный способ использовать свой дар. Так что нет, я не гадал. А рассчитывал, что ты поведешь себя в такой ситуации так же, как и я. Я не хотел делать тебе больно, но это был единственный способ, чтобы обыскать замок с мальчиком, не попавшись.

Обсидиана, должно быть, сразу же обнаружила пепел слуг и обогнала нас до нашей области, так что он был прав. Возьми мы при обыске замка с собой мальчика, нас бы поймали. Если бы я знала, что удушение поможет раскрыть мои силы, то сама приказала бы ему так сделать. Я бы терпела побои каждый день, лишь бы не оставлять ребенка в демонической области.

— А Обсидиана? — Меня бесило, что я не могла удержаться от этого вопроса, поэтому попыталась завуалировать все фальшивым смехом. — Теперь я поняла, почему ты перестал преследовать ее, когда увидел в области Майхемиума. Должно быть, было странно наткнуться на свою бывшую подружку, но ты должен был сказать мне, кем она тебе приходилась. Это нечестно, что я продолжаю узнавать, какое место занимал каждый из демонов в твоей жизни, именно от них самих.

Челюсти его сжались, и я подумала, что он сейчас уйдет, как делал уже много раз подряд. Вместо этого он стал расхаживать по комнате.

— Я перестал следовать за Обсидианой в тот день, потому что переживал, что она может почувствовать, кем я был под маскировкой. Деметрий всегда мог почувствовать, а если бы она обнаружила меня, то тогда бы поняла, кто ты. А вот почему я не рассказал тебе о ней, так это потому, что она ничего для меня не значит. Все время, что мы были вместе, она, как и все остальные, врала мне.

— О чем?

*«О твоей предполагаемой судьбе?»* — подумала я, но не сказала этого вслух.

Он окинул меня оценивающим взглядом.

— Томас рассказывал тебе, каково мне было в областях перед тем, как я покинул их.

— Девочки, золото, власть, лесть… — Я выдавила из себя еще один неискренний смешок. — Основная фантазия гедониста[[23]](#footnote-23).

— Он не рассказал тебе, почему прежде я ненавидел архонов. Мое самое раннее воспоминание о них — это то, как они пытаются убить нас с мамой.

— Что? — выдохнула я.

Уголки его губ приподнялись в улыбке.

— Потомки Иуды являются угрозой для архонов, так что устранение линии ликвидирует эту угрозу. На протяжении всей истории демоны пытались сделать то же самое с потомками Давида. Несколько раз им почти это удалось, последним разом был Холокост.

— Я еврейка? — Это должно было дойти до меня раньше.

— Возможно. Линия Давида начиналась именно так, но за тысячи лет убеждения менялись, даже если родословная нет.

— Вернемся к архонам, пытавшимся убить тебя, — сказала я, обрабатывая мысль для будущих размышлений.

Прекрасные черты ужесточились.

— Всю жизнь меня мучают ночные кошмары, что меня и мою маму преследуют в туннелях. Моя мама сказала, что, я вспоминал события пятилетнего возраста. Деметрий спас нас от архонов, пытавшихся прервать линию Иуды. Меня вырастили с верой, что единственным безопасным местом были области. Так как демоны давали нам все, чего мы хотели, прошло много времени прежде, чем я попросился увидеть мир, из которого мы пришли.

— Но, когда увидел, как ты мог вернуться назад? — озвучила я свою мысль. — Ты же видел, какими зловещими были области демонов.

Его челюсти снова сжались.

— Они продумали это, поэтому скрывали наиболее безобразные стороны так долго, как могли. После того как я их обнаружил, они повели меня по местам, которые в человеческом мире выглядели точно так же. Например, Дарфур, где сотни тысяч людей были вырезаны, в то время как весь мир пожимал плечами. Или Южно-Африканские алмазные копи, где рабочие пашут до смерти, или страны с нелегальной торговлей людьми, или, конечно же, фабрики с принудительным детским трудом. — Он вздохнул с горечью. — После увиденного стало проще поверить в то, чему меня учили демоны, что единственная разница между ними и людьми — это большее количество возможностей.

— Чушь собачья, — тут же сказала я. — Да, зверства существуют и здесь, но также существуют и люди, пытающиеся бороться с ними. На каждый пример ты можешь найти тысячи людей, помогающих другим даже с другого конца света.

Выражение лица Адриана смягчилось.

— Знаю. Когда я тайком начал выбираться, чтобы исследовать все самостоятельно, то тоже это увидел. Впервые наткнувшись на детей на площадке, я наблюдал за ними часами. — Короткая улыбка. — Кто-то вызвал копов, но и это произвело впечатление. Чужаки пришли на защиту детей других чужаков. Я такого раньше не видел и впервые понял, во что превратился. Я стал монстром.

— Ты поэтому ушел? — мягко спросила я.

Он бросил на меня измученный взгляд.

— Тогда и началась моя наркотическая зависимость. Я не мог уйти, потому что боялся, что демоны начнут мстить моей матери, а она сказала, что никогда не уйдет, пока за нами охотятся архоны. Вместо этого сбегал с помощью любых изменяющих сознание веществ, какие мог найти. То, что я нюхал, вкалывал в вену и выкуривал, конечно же, не хватало для того, чтобы забыть все, что я натворил. Думаю, моя родословная удержала меня от передозировки, но из того, что Деметрий сказал на прошлой неделе, это мог быть и он. Хотя я хотел умереть. Вот почему и продолжал тайно выбираться из областей, надеясь, что архоны меня найдут. Однажды ночью мое желание сбылось.

— И что же случилось?

Его губы сжались в тонкую линию.

— Меня рвало в переулке за баром, когда вокруг неожиданно вспыхнул свет. Ты видела, каков Зак, когда показывает свою истинную сущность, так что я знал, кем он был. Он сказал: «Если ты готов, пойдем со мной». Я знал, что он имел в виду: «Готов умереть», — поэтому пошел. Тем не менее, он меня не убил. Он отвел меня в старые Шанхайские туннели в Портленде.

— Почему?

Выражение его лица стало мучительным.

— Мой сон всегда был одним и тем же: мама и я бежали через туннели, пытаясь скрыться от монстров. Она кричала на них, прося оставить меня в покое, а я был таким уставшим, но продолжал двигаться, потому что она была в ужасе. Мы почти вышли, когда черное облако поглотило ее. В то же время выход стал ослепительно ярким, и голос сказал мне продолжать бежать. Затем моя мама появилась из облака, взяла меня на руки, и вот тогда я просыпался.

Он остановился, уголки его губ опустились вниз.

— В ту ночь в тех же туннелях Зак показал мне, что произошло на самом деле.

Я видела, на что способен Деметрий, и после этого почти догадалась. Но все же мне было по-прежнему больно слышать слова Адриана.

— То, что вышло из темноты в тот день, не было моей мамой, это был Деметрий. Он убил ее и использовал внешний вид, чтобы обманом заставить меня остаться в областях. И в это время лепил из меня того, кто ненавидел архонов так же сильно, как и демоны. Я не задавался вопросом, почему никогда не видел маму и Деметрия в одной комнате, и все подыгрывали, делая вид, что он — моя мать, но они знали, что она мертва. И встретив последнего из потомков Давида, я без колебаний хотел исполнить свою судьбу и предать его, — Он встретился со мной взглядом. — Или, как выяснилось, ее.

Мое горло сжалось от непролитых слез, от того, как беспощадно тогда манипулировали Адрианом, и от боли, которую он до сих пор носил с собой. Неудивительно, что он отреагировал с ужасом, когда Зак сказал ему, кем я являюсь. Я была судьбой, к которой его готовили, а затем взбунтовался против существ, которые вырастили его.

Что ж, я не верила в судьбу. Судьба не может предопределить свободную волю, и то, что предки Адриана были предателями, вовсе не значит, что он обречен стать таким же. У него было уже несколько возможностей сдать меня демонам, но вместо этого он сражался с ними со всей той силой, которая, как они предполагали, должна была помогать им. Независимо от того, что думали другие, выбор определяет его судьбу, а не наоборот.

Теперь надо было убедить в этом Адриана.

— Если бы твоя судьба уже была предрешена, Деметрий не прилагал бы стольких усилий, чтобы вылепить из тебя монстра. — Мой голос дрожал от сдерживаемых эмоций. — Он, должно быть, знал, что твоя судьба зависит от тебя. То же и с Заком. Он помог тебе тогда и до сих пор приглядывает…

Смех Адриана заставил меня замолчать. В какое-то мгновение, он прозвучал мерзко, будто принадлежал демону.

— В тот день Зак показал мне все, что случилось в туннеле. — Что-то сильнее боли окрасило его тон. — Он был тем светом, который я увидел у выхода. С тех пор я думал, мог ли Зак, если бы захотел, остановить Деметрия и не дать ему забрать меня. Той ночью, в Мексиканском храме, когда Зак истребил тени Деметрия за секунды, я, наконец, получил ответ.

От шока я стала заикаться.

— Но это… это…

— В лучшем случае — безразличие, в худшем — жестокость? — подкинул Адриан с очередным небрежным смешком. — Знаю, но Зак сказал, что он лишь следовал приказам, а это значит, что его босс не хочет, чтобы я победил свою судьбу. Нет, я должен играть свою роль, как хороший маленький Иуда, но в задницу их. Как только Деметрий умрет, я исчезну, как и из твоей жизни, так и из их. Это единственный способ отплатить им за то, что они позволили Деметрию сделать со мной.

Я не знала, что сказать. От осознания того, что можно было предотвратить все, через что он прошел, становилось только хуже. С приказами или без, Зак должен был остановить Деметрия. Сейчас он тоже должен был поддерживать Адриана, не говоря ему, что он должен покориться судьбе, которую тот явно не хотел. Неужели они не видели, как сильно Адриан старается? Их это вообще заботит?

Если им было все равно, то мне не было. Я ничего не могла сделать с их прежними предательствами, но беспомощной я не была. Выбравшись из кровати, я взяла Адриана за руку и сжала сильнее, когда он попытался вырваться.

— Ты прав, — хрипло сказала я. — Мы найдем оружие, используем его, чтобы спасти Жасмин и убить Деметрия, затем мы разбежимся. Обе стороны могут подавиться своими ожиданиями относительно исполнения твоей судьбы. Они не знают, насколько ты сильный, но я знаю, и я доверяю тебе, Адриан.

Он отдернул руку.

— Айви, не надо…

— Я доверяю тебе, — повторила я, сжимая его рубашку так, что либо он будет стоять смирно, либо если дернется, я ее порву. — Нет никакой даже малейшей угрозы, что ты предашь меня, пока мы работаем над поисками этого оружия. Я всегда могу верить в твою ненависть к демонам, помнишь?

Напряжение немного покинуло его плечи, когда я использовала его же аргумент, чтобы доказать свою точку зрения.

— Да, но ты до сих пор не понимаешь свою полную роль в этом…

— Понимаю, — мрачно прервала я. — Томас и Коста сказали, что только потомок Давида или демон из линии Голиафа может открыть истинную силу оружия. Это означает, что именно я должна быть той, кто использует рогатку, а я не очень хорошо дружу даже с ружьем.

Он уставился на меня, эмоции пробегали по его лицу слишком быстро, чтобы я могла их распознать. Затем его челюсти сжались, и на лице застыло выражение, которое я знала хорошо. Чистая, неподдельная решимость.

— Я научу тебя, как пользоваться рогаткой, — сказал он, голос стал грубым. — Попрактиковавшись, ты сможешь сделать все что угодно.

— Тогда у нас есть план, — согласилась я, улыбаясь, потому что у меня был другой план. Тот, в котором я показывала Адриану, что ему не придется покидать меня, когда эта война закончится, но это я пока оставила при себе.

Деметрий сказал, что с каждым мгновением, проведенным вместе, между нами растет связь. Демоны были лжецами, но мое сердце знало, что по большей части это правда. Я уже заботилась об Адриане больше, чем о любом другом парне, а он признал, что его сильно тянет ко мне. К тому моменту, когда мы найдем оружие, убьем Деметрия и спасем Жасмин, я намеревалась убедить Адриана, что он не обречен предать меня. Все остальные, может, и сдались на его счет, но я нет, и я использую каждую частичку нашей сверхъестественной связи, чтобы показать ему — он также не должен сдаваться.

Теперь вернемся к стене, которую он возвел вокруг себя, и будем разбирать по одному упрямому кирпичику за раз.

# ***Глава 24***

Адриан оказался прав. Заку даже не нужно было видеть мальчика, чтобы сказать нам, что его зовут Хойт и его семья мертва. Я немного сомневалась, но Адриан верил Заку. Когда я спросила его, почему, он напомнил мне, что Зак назвал Адриану точное время и место, где слуги будут пытаться похитить меня. Откуда Зак знал эти вещи, я до сих пор понятия не имела, но, по словам Адриана, архон никогда не ошибался.

Все, что я могла, — это не задавать вопросов и предположить, что Зак взял выходной, когда мою сестру похитили. И еще я не ручалась за свою реакцию на то, что ответ Зака будет содержать слово *«приказ»,* так как была уверена в этом. Пока у меня нет оружия, мне нужен Зак. Плюс, дать ему по морде, может оказаться последней ошибкой, которую я совершу. В данном случае невежество — не благодарность. Это необходимость.

Коста повез Хойта к семье Томаса в Феникс. Они согласились приютить его, а долгая дорога даст ему возможность поговорить о том, что произошло с ним в области. Хойт все еще не разговаривал, но я надеялась, что со временем он сможет восстановиться морально, физически и эмоционально.

Я должна верить в это ради Хойта и ради Жасмин.

На этот раз Зак зачаровал меня в молодого парня с сияющими серыми глазами. В этот раз мы с Адрианом приняли облик слуг, так как, во-первых, за две попытки мы так и не нашли оружие, а во-вторых, оба раза мы были пойманы. Неудачное начало, но, если с первого раза не получилось, и демоны не убили тебя — значит, попытайся снова.

Город Коллинсвилль, штат Иллинойс, славился крупнейшей в мире банкой кетчупа. Он был также домом для более чем ста рукотворных земляных холмов. Такие причудливые различия должны были означать, что город был рассадником демонической деятельности, но нет. Туристы, осматривающие курганы Кахокия[[24]](#footnote-24), видели множество маленьких зеленых холмов и один большой посреди безмятежного заповедника, но я видела оживленное население в темном, ледяном мире, где небольшие холмики намного больше, а самый большой — как громадная пирамида.

— Я должна спросить, — сказала я, следуя за Адрианом к воротам в область. — Что с демонами и пирамидами?

— Эго, — ответил он лаконично. Когда я приподняла брови, он уточнил: — Первые демоны были архонами, взбунтовавшимися против своего босса, потому что хотели быть господами, а не слугами. После того, как они были отправлены в темные области в качестве наказания, то начали строить свои королевства там, используя силу, чтобы получить то поклонение, которого желали. Пирамиды, замки, башни — демоническая версия шика. Те, кто имеет больше и лучше, — победители.

— И они крали области друг у друга, чтобы получить больше. — Я кивнула, как будто это имело смысл.

Вид Адриана заставил меня задуматься, а не пропустила ли я что-то важное.

— Не друг у друга. При любой удобной возможности они поглощают большую часть нашего мира в свой.

— Ты никогда не упоминал как. — Напомнила я ему.

Он пожал плечами.

— Если ты веришь в «М-теорию»[[25]](#footnote-25) — они делают это с помощью гравитации между размерными слоями, создавая новый межпространственный пузырь.

Он говорил словно физик.

— Терминами дилетантов, пожалуйста.

— Когда включается пылесос, он засасывает в мешок все, что находится поблизости, правильно? Когда демоны накапливают достаточно силы, они используют притяжение, как включенный пылесос, чтобы активировать территории с природно-географической неустойчивостью. Если гравитационный слой стабилизируется, то, в сущности, пылесос выключается — все в новом мешке попадает в ловушку.

— Так что ворота — это как шланг, идущий от щетки к мешку, — задумчиво добавила я. — Почему ты все время хватаешь меня, когда мы проходим через них? Разве я не смогу пройти сквозь них сама?

Уголки губ приподнялись в легкой улыбке.

— Попробуй, — сказал он, указывая на пустое пространство, справа от себя.

Я недоверчиво посмотрела на него:

— Там ничего нет. Все остальные входы имели какие-то отличительные черты.

— Все остальные? — фыркнул он. — Ты видела только два. Большая часть входов никак не отмечена, Айви. Именно поэтому их так тяжело найти до тех пор, пока не почувствуешь.

Я ничего не чувствовала, все, что я видела около Адриана — воздух и трава.

— Ты уверен, что это здесь?

Снова фырканье.

— Даже если бы я не проходил сквозь них раньше, я все равно был бы уверен. Думаешь, ты смогла бы не заметить, если бы сунула палец в розетку? Именно так врата ощущаются для меня.

Ух ты! Наверное, мои способности очень слабы. Мне пришлось концентрироваться, как одержимой, чтобы почувствовать что-нибудь святое, а Адриан чувствовал темные объекты, будто он электрическая розетка. С другой стороны, он вырабатывал свои навыки годами, а я раскрыла свои месяц назад.

Я расправила плечи. Время задействовать немного сверхъестественных навыков. Я сосредоточилась на пространстве, куда указал Адриан, и кинулась вперед, как будто нырнула в бассейн.

Упала лицом вниз. *Ой-ей-ей!*

Сквозь мультяшных птичек, летавших кругами у меня перед глазами, донесся смешок Адриана. Тело вибрировало от удара, и теперь я знала, что сухая трава на вкус, как сырые спагетти с соусом из грязи.

— Не смешно, — застонала я.

Он опустился на колени рядом со мной, и, когда подавал руку, все еще посмеивался.

— Если бы ты видела, какой вид у тебя был перед ударом о землю, то считала бы иначе.

Я перевернулась, свирепо сверля его глазами, и ударила по рукам.

— Месть сладка. Запомни это.

— Дрожу от страха.

Он помог мне встать на ноги. Даже сейчас, поклявшись отомстить ему, я наслаждалась его раскованным весельем. Адриан не часто смеялся, если только это не было в насмешку, от обиды или брошенный вызов. Наблюдая, как он делает это с оттенком озорства, я заметила, что его черты светились, словно бриллиант на солнце.

Я не должна была, но все равно смотрела с изумлением. Не удивительно, что Обсидиана хотела вернуть его назад, рискуя тем, что пришла за ним в одиночку. Я ненавидела эту адскую сучку, но не могла винить ее в наличии вкуса.

Смех Адриана оборвался, и он посмотрел на наши руки, как будто только что понял, что все еще держит мои. Наши глаза встретились, но его слова, сказанные ранее, все еще звучали в моей голове. *«Я хочу тебя с тех пор, как ты в первый раз дотронулась до меня. Только темная магия может быть настолько мощной, а когда я дотрагиваюсь до тебя, это в тысячу раз хуже…»*

Я стала сжимать сильнее, но он отстранился, привычная жесткость вернулась и стала непроницаемой маской. Его взгляд вспыхнул, а руки сжались в кулаки, когда он резко выдохнул. Выражение его лица было подобно статуе, но в его кипящих сапфировых глазах я уловила проблеск необузданности, которую он сдерживал, и это заставило меня задрожать.

Если Адриан когда-нибудь освободит ту часть себя, которая хотела меня, смогу ли я выдержать это? Или я полюблю каждую истощающую секунду? Только беспокойство за сестру удерживало меня от того, чтобы испытать нас, кинувшись в его объятия и заставить его почувствовать то, что, как он сам себя убедил, не может случиться.

Все его тело напряглось, как будто на первобытном уровне он ощутил безрассудную страсть, которая росла во мне. Возможно, он действительно почувствовал. Может, нечто большее, чем наша связь заставляет пульсировать места, которых он никогда не касался, но все же требуют почувствовать прикосновение его рук, его рта.

Адриан резко развернулся. Плащ не скрывал, как напряглось его тело, как будто он внезапно истощился от электрического удара, о котором упоминал ранее.

— Пойдем, — сказал он хрипло. — Есть места, где нам надо быть, и слуги, которых надо уничтожить.

Мои руки дрожали, пока я натягивала толстую зимнюю куртку и перчатки. На мне уже были надеты теплые штаны и ботинки.

— Сначала скажи, почему я не могу пройти сквозь врата самостоятельно, — спросила я, останавливаясь, чтобы прийти в себя.

Он повернулся, показывая улыбку, словно не ограненный кристалл: красивый, но с шероховатостями по краям.

— По тем же причинам, что и раньше — родословная. Тебе нужно быть слугой, демоном или носителем иудейской крови, чтобы пройти через ворота, ведущие к темным мирам. У тебя ничего такого нет, так что, когда я обхватываю тебя, то, по сути, покрываю тебя своей кровью.

Объяснение более чем подробное. Неудивительно, что демоны не удосужились поставить охранников у каждых ворот. Даже если бы пленники смогли сориентироваться в кромешной темноте и найти портал, они все равно не смогли бы пройти через него, чтобы попасть обратно в свой мир. Однажды попав в область, они остаются безнадежно запертыми там.

Я сжала челюсти. Но не Жасмин. Как только найду оружие, я отправлюсь за ней, и с помощью Адриана она снова увидит солнце.

— Я готова, — сказала я с небольшой хрипотцой.

Он не смотрел на меня, когда притянул к себе и бросился в портал, который я не способна была видеть, не говоря уже о том, чтобы проникнуть. Когда мы закончили проваливаться сквозь невидимую мембрану, соединяющую наши области, он отпустил меня. Я моргнула. Мои глаза постепенно приспосабливались к темноте, которая, казалось, просачивалась в мою душу, гоня прочь все желания. Если оружие окажется здесь, то это ужасное заключение Жасмин подойдет к концу. Все, что мне нужно было сделать — быть сильной, сосредоточиться и найти его.

Городской свет отражался от ледяной земли, добавляя жути. Но это слабое свечение было тем единственным, что позволяло мне не быть совсем слепой. Тем не менее, темно было так, что я не могла видеть Адриана. Только его очертания рядом со мной. Высокие силуэты вокруг нас, должно быть, были деревьями, застывшими от холода. Я могла видеть только их широкие очертания, а их ветви, если таковые имелись, уже были недоступны для зрения из-за тьмы, царившей вокруг, словно злой дух.

Адриан наклонился и, когда заговорил возле моего уха, его теплое дыхание резко контрастировало с замерзшими окрестностями.

— Если кто-то остановит нас, позволь мне говорить.

Так как я не могла говорить на демоническом, наши планы в этом совпадали. Я собиралась сказать ему об этом, но вдруг он внезапно замер, как будто превратился в камень.

— Айви, не двигайся, — прошептал он низким голосом.

Я попыталась стоять неподвижно, но не могла помешать метаться своим глазам, или подниматься груди, в которой бешено билось сердце, или моим легким, которые требовали больше кислорода. Если то, что находилось здесь, было очень опасным, почему Адриан все еще изображал статую, вместо того чтобы потянуться за оружием?

Ответом мне послужило шипящие рычание, которое заставило каждый волосок на моем теле встать дыбом. Звук напоминал одичавшего волка, который только что нашел кусок мяса. Где-то слева от меня, словно отвечая ему, послышался вой, сотрясающий темноту.

— Адриан, — прошептала я. Ужас пронесся сквозь меня.

Быстро, как молния, он оказался позади, а его руки, словно две полоски, обвились вокруг меня.

— Закрой глаза, — едва слышно приказал он. — Оно не сможет навредить тебе, если ты не будешь двигаться.

Я закрыла глаза. Я видела, как убивали людей, как демоны превращались в смертоносные тучи и воронов, но если Адриан думал, что я не вынесу вида того, что бы это ни было, то я точно ему верила. Рычание приближалось, и вдруг я почувствовала, как что-то большое оказалось передо мной. Смрадное дыхание ударило мне в лицо, как легкая пощечина. Я боролась с новым приливом паники, когда осознала, что, хотя я стояла, существо находилось на уровне моих глаз. Что это было?

Его гортанное шипение прозвучало прежде, чем я почувствовала, как что-то скользкое и мокрое коснулось моего лица с быстротой змеиного языка. Если бы не предупреждение Адриана, то страх, управляемый отвращением, заставил бы меня провести рукой по тому месту. Оно не сможет навредить тебе, если ты не будешь двигаться.

Я не понимала, как это могло быть правдой. Нечто лизнуло меня. Нечто знало, что я здесь! Ни один мускул Адриана не дрогнул, и после этого отвратительного лизания существо не сделало ничего, кроме странного шипящего сопения. Я позавидовала неподвижности Адриана. Все еще стоя с закрытыми глазами, старалась делать вдохи мягкими и неглубокими. Затем новые вибрации сотрясли землю. Другие существа остановились прямо позади нас.

Еще больше зловонного дыхания с запахом отбросов и тухлой рыбы наполнило воздух. Вырвалось гортанное шипение, громкое, как гудок трубы, и такое ужасное, что, кажется, мои колени превратились в желе. Что-то массивное толкнуло меня, будто акула, исследовавшая свою добычу, но Адриан держал меня крепко, стоя совершенно неподвижно. Я крепче сжала веки, борясь с непреодолимым желанием потянуться за своим пистолетом. Чувствовала себя слишком беспомощной, слишком уязвимой. Если бы руки Адриана не обнимали меня, давая понять, что я не одинока, меня бы начало трясти.

Затем рядом с моим лицом раздался рев, такой громкий, что, казалось, отозвался внутри меня. Мое сердце остановилось, когда что-то острое задело меня по макушке, разделяя волосы чем-то острым. Мне не нужно было открывать глаза, чтобы понять, что это было. Существо с гигантскими клыками. Мои внутренности сжались в ужасе и покорности. Один щелчок челюстью, и все бы закончилось.

Оно не сможет навредить тебе, если ты не будешь двигаться!

Я не могу сказать, сколько раз я повторяла слова Адриана, но клыки на моей голове исчезли. Затем, после нескольких вибрирующих ударов, угнетающее чувство пропало, и я поняла, что огромные неповоротливые твари ушли. Я все еще не двигалась и не открывала глаза. Только когда Адриан поднял меня и побежал, я почувствовала, что мы проходим через врата назад к теплу и свету Коллинсвилля.

Трава ударила меня в лицо от нашего жесткого приземления, но мне было все равно. Вместо того чтобы встать на ноги, я начала тереть щеку достаточно сильно, чтобы появился синяк, все еще чувствуя на себе слюни той твари. Я хотела стереть ее с кожи кипятком, но не могла. Все, что я могла, — это тереть кожу руками в перчатках.

— Что это были за существа? — прошептала я, слишком травмированная, чтобы говорить нормальным голосом.

Адриан встал на колени и обхватил мои запястья, заставляя прекратить грубую чистку. На лице у него также были блестящие следы, говорящие о том, что существа облизали не только меня.

— Гончие, — сказал он ровно. — И это значит, что у нас проблема.

Я начала смеяться. Не тем веселым смехом, когда выжила после первой атаки Деметрия, а диким хохотом, находящемся между психическим расстройством и отчаянием.

— Проблема? Ой, не говори, — пробормотала я. — А я думала, что огромные демонические собаки — это только незначительная помеха.

Адриан разгладил волосы, его рука медленно обвила мой подбородок.

— Гончая — это прозвище. Это не собаки. Это древние рептилии, которых выборочно разводили демоны, пока не создали самую злющую сущность на четырех лапах. Они ни черта не видят, не ощущают на вкус или запах, вот почему ты в безопасности, пока не двигаешься. Если двинешься, они разорвут тебя на куски.

Я перестала смеяться, но не потому что почувствовала себя более стабильно.

— Я голосую за то, чтобы пропустить эту область, и обследовать те, что без демонических людоедов-рептилий.

— Все не так просто, — сказал он все тем же невыносимо спокойным тоном. — Они не должны были быть там, так что демоны, должно быть, повысили свою безопасность. Они знали, что мы осмотрели две области на предмет оружия, Айви. Похоже на то, что они пытаются остановить тебя, пока ты не обыскала третью.

Неприятностям нет конца.

— Но теперь, когда мы знаем, что они там, мы разве не можем принести побольше оружия и убить их?

— Гончих почти невозможно убить, так же, как и демонов, — объяснил Адриан с мрачным оттенком на лице, будто успел проверить на личном опыте. — Плюс, они хладнокровные, поэтому им приходится постоянно возвращаться к их управляющим, чтобы согреться, так что не займет много времени, прежде чем заметят пропажу.

Заползти в самую большую в мире банку кетчупа и не вылезать оттуда начало казаться отличной идеей.

— Что теперь?

Он пристально на меня посмотрел.

— Теперь мы пообщаемся с Заком.

# ***Глава 25***

Мы использовали почти все листочки для заметок, зачарованные архоном, на оплату бензина, чтобы вернуться в Майами, в дом Коста. Добравшись туда, мы ждали и ждали. Уже пошел четвертый день, а Зак так и не появлялся, несмотря на то, что Адриан неоднократно пытался с ним связаться. Я тоже пыталась. Но, в основном, складывала руки, как при молитве, и глядела в небеса, размышляя: *«Где же ты, Зак? Я знаю, ты нас слышишь!»*

Коста тоже не было. По крайней мере, он позвонил и сказал, что останется еще на пару дней вместе с Хойтом в доме семьи Томаса. Пока никто не пытался меня убить, и наше обследование областей было поставлено в режим ожидания, мне ничего не оставалось, как размышлять. Я даже не могла наслаждаться солнечным теплом Южной Флориды. Если бы я не испытывала чувства вины из-за Жасмин, томящейся в плену, меня бы мучило что-нибудь другое.

Последние три ночи я засыпала, слушая, как расхаживает Адриан. День он проводил под открытым навесом, утверждая, что ему нужно работать над своей машиной. Фигня. «Челленджер» был в отличном состоянии, но он натирал его детали столько раз, что стало уже очевидно, что он просто меня избегал. Сегодня я узнаю почему.

Услышав, как он внезапно остановился, я быстро вылезла из кровати и открыла дверь. Очень жаль. Я закончила играть в игру «Избегай меня». Однако он нет. К тому времени, как я спустилась вниз, его уже нигде не было видно, и дверь его спальни была закрыта.

Я тихо подошла к его двери и подергала ручку. Заперто. Уголки губ дернулись в легкой улыбке. Именно он научил меня не сдаваться, когда что-то должно быть сделано. Схватила ключи от машины, которые он оставил на столешнице, вышла через переднюю дверь. Едва я вставила ключ в зажигание «Челленджера», из дома вылетел Адриан.

— И куда это ты собралась? — спросил он, дергая открытую пассажирскую дверь, после того как не смог открыть мою и залезть в машину. Я подождала, пока он ее захлопнет, и нажала на кнопку блокировки двери.

В полной тишине звук был похож на выстрел пистолета. Адриан смотрел на меня, заведомо зная, что оказался в ловушке. Потому что именно он переоборудовал машину так, что, когда двери были запертыми, единственный выход — со стороны водителя.

— Я никуда не собираюсь, — спокойно сказала я. — И ты тоже, пока мы немного не поговорим.

— Что ты вытворяешь, Айви? — спросил он низким голосом.

— Пытаюсь найти выход из тупика, — ответила я, откинувшись в кожаном кресле. — В течение первых нескольких дней я думала, ты избегаешь меня, потому что я сделала что-то не так. Потом я поняла, что это была не моя вина, так что теперь хочу знать почему.

Он отвернулся.

— Я не избегал…

— О-о, вранье! Похоже, мы задержимся здесь надолго, — подразнила я. — Если ты так ненавидишь меня, что даже не можешь находиться со мной в одной комнате, то почему не можешь вынести того, что я останусь здесь одна?

Его руки медленно сжались в кулаки.

— Выпусти меня, Айви. Сейчас же.

— Нет, пока ты не дашь мне прямой ответ, — возразила я.

Он взглянул на меня. Великолепные линии и впадины лица заострились от гнева.

— Я тебя предупреждаю, не дави на меня.

— Или что? — вспыхнула я. — Чем ты можешь мне угрожать? Мне нечего терять, так что мне не страшно на тебя давить…

Я не успела заметить молниеносного движения его рук, но внезапно они оказались в моих волосах. Он дернул меня к себе, и его губы накрыли мои. Я ахнула, а его язык проскользнул в рот, заявляя на меня права со страстным отчаянием, которое разлило тепло по всему телу. Мой шок испарился так же, как и вопросы. Желание захватило мои эмоции, оставляя только всплеск обжигающей нужды. Я поцеловала Адриана в ответ, безмолвно требуя большего.

Его поцелуй был приправлен слабым запахом алкоголя, который не скрывал его собственного, гораздо более опьяняющего вкуса, и я ответила так, будто это был мой наркотик. Я застонала, моя голова откинулась назад от силы поцелуя. Потом он потянул меня через сидения так, что я оказалась на нем. Сильные руки прижимали меня к каждому сантиметру его мускулистого тела.

— Вот почему я держался подальше, — прорычал он возле моего рта, в то время как его руки начали изучающе скользить по моему телу. — Не мог быть рядом с тобой и не хотеть тебя. Не могу больше себя сдерживать…

Фраза оборвалась на полуслове. Он поцеловал с еще большей страстью, и я уже не могла дышать от жарких проникновений его языка. Я целовалась раньше, но так… никогда. Он не изучал мой рот. Он заявлял на него права. А мне все было мало. Все чувства, которые я изображала с другими парнями, с ревом неслись сквозь ощущения, шокируя меня своей интенсивностью. Мое сердце колотилось, а тело стало сверхчувствительным, делая каждое прикосновение его кожи, губ и языка опасно эротическими. Мне было нужно больше его поцелуев, хотя я уже не могла дышать. Больше его рук, двигающихся по мне с чувственной нежностью, и больше крепкого, мускулистого тела, которое я могла чувствовать, но к которому не могла прикасаться руками, потому что Адриан крепко прижимал к себе.

Я застонала, когда его губы накрыли мою шею, заставляя каждое нервное окончание подпрыгнуть в остром предвкушении. Они подпрыгнули снова, когда он потянул вверх топ пижамы. Сейчас его руки странствовали по моей коже, а не по ткани. Те места, в которых он меня касался, казалось, горели от нужды так сильно, что это ощущалось, как боль, и, когда он прикусил кожу на шее, взрыв удовольствия понесся прямо к пульсации между ног.

— Все, о чем я могу думать, — это ты. Каждый день, каждую минуту… ты, — страстно пробормотал он.

Я была так потеряна в ощущениях, что смысл слов едва доходил до меня, особенно после того как его рот накрыл мой с чувственным голодом. Перед этим мои руки оказались в ловушке, но я освободила их, сжимая его голову и целуя в ответ. Его рот вызывал восторг, а волнообразные движения языка заставляли меня выгибаться в беззвучной, первобытной потребности. Отчаянно желая почувствовать его там, где я тайно мечтала, мои руки покинули голову и скользнули по его телу вниз.

Теснота между нами ограничивала изучение его плеч, рук и боков, но я так сильно хотела к нему прикасаться, что мне было уже все равно. Когда я к нему прикоснулась, его мышцы напряглись и расслабились. Его тело было твердым, но кожа была гладкой и ровной, как будто кто-то натянул шелк на камень. Я касалась его, пока он меня целовал, это заставляло мою голову кружиться от желания, и, когда моя рука задела его жесткий, плоский живот, по его телу прошла дрожь. Он прервал наш поцелуй, чтобы стянуть вверх моей пижамы через голову, и застонал, отшвырнув его в сторону.

— Ты такая красивая, Айви.

Прикосновение его рук к моей обнаженной груди вырвало из горла крик. Моя кожа чувствовалась слишком напряженной, слишком восприимчивой, и, когда его рот сомкнулся на соске, удовольствие стало почти болезненным. Без размышлений я схватила его голову, мои вздохи превратились в стоны, и это заставило его прижимать меня сильнее. Его рот был раскаленным клеймом, которое выжигало невероятные ощущения во мне, заставляя все тело дрожать. Каждая часть моего тела стремилась к нему, но, когда его рука скользнула в мои пижамные штаны, я напряглась, несмотря на то, что закричала от толчка удовольствия. Его рот немедленно покинул мою грудь, а рука скользнула через волосы.

— Что случилось?

Глаза Адриана потемнели от страсти, делавшей их серебристые края еще более потрясающими. В них была едва сдерживаемая дикость, которая заставила мои слова застрять в горле.

— Я, гм… Прежде чем мы… Мне нужно сказать тебе кое-что.

Я фактически увидела, что он догадался, о чем я пыталась сказать. Его глаза расширились, а его руки перестали чувственно пробегать по моим волосам.

— Ты никогда раньше не занималась сексом.

Утверждение, а не вопрос. Мои пижамные штаны все еще были на мне, но я никогда не чувствовала себя более незащищенной. Мои руки скрещены на груди, и я впервые была рада, что у меня не четвертый размер, потому что руки все прикрывали.

— Да, — пробормотала я. — Извини.

— Не нужно. — Вздох Адриана был неровным. — Никогда не извиняйся за то, кто ты есть. Ты прекрасна, и это мне нужно извиняться. Прикосновение к тебе заставило меня забыть причины, по которым я должен держаться от тебя подальше.

Это было последнее, что я хотела услышать. Разочарование росло, прикрывая мое смущение. Должна ли я снова притворяться, что он не занимает мои мысли так же, как, по-видимому, я занимаю его? Черт, моя минутная нерешительность все разрушила!

— Я не хочу, чтобы ты держался подальше, — сказала я. Чтобы доказать это, я опустила руки.

Он вздрогнул, закрыв глаза, будто принимая удар.

— Не надо, — резко сказал он. — После того, как ты найдешь и используешь это оружие, я буду должен покинуть тебя, но не смогу этого сделать, если мы станем любовниками. Это единственный способ защитить тебя от моей судьбы.

Прежде чем я смогла что-либо сказать, он перевернул нас так, что он оказался сверху меня. Потом он ударил по окну так сильно, что оно разлетелось вдребезги. Его тело закрыло меня от осколков стекла, он открыл дверь снаружи и вышел.

Несколько обескураживающих мгновений я оставалась на пассажирском сидении, сжимая топ, который Адриан мне протянул перед уходом. Он любил эту машину, как собственного ребенка, но тем не менее разбил окно, чтобы выбраться до того, как потеряет контроль и закончит начатое. Я не знаю, было это романтично или оскорбительно.

# ***Глава 26***

На следующий день появился Зак, как обычно, без предупреждения. Я оторвалась от своей книги и увидела его напротив, сидящим в кресле с книгой в руках, как будто он тоже читал.

— Адриан! — крикнула я, не потрудившись поздороваться. — Зак наконец-то здесь!

— Почему мне кажется, что ты на меня сердишься? — спросил Зак под аккомпанемент звука хлопнувшей входной двери.

— А я не должна злиться на то, что ты не спешил появиться, когда мы не в состоянии искать единственное оружие, которое может спасти мою сестру?

Мой тон был полон разочарования. Зак не успел ответить до того, как Адриан вошел в комнату. Не удивительно, что он пробыл на улице весь день. По крайней мере, он дал себе причину, чтобы действительно работать над машиной, а не притворяться. Что касается меня — то я притворялась, будто читаю. Я просто не могла перестать думать, что мы почти сделали в том блестящем черном «Челленджере».

— Какого черта, мужик? — спросил Адриан более лаконично, чем я, проявляя свои чувства.

Зак встал.

— Я не человек, — заявил он решительно. — И я не твой, чтобы мною командовать или делать мне выговор.

Адриан ответил на изысканном языке демонов, звук которого ласкал мои уши как симфония. Вместо того чтобы успокоиться, Зак рассердился еще больше:

— Как смеешь ты использовать язык моих братьев, смертный?

— Это язык ангелов? — спросила я, удивившись.

Адриан бросил на меня короткий взгляд.

— Да, и я его знаю, потому что язык демонов изначально произошел от него.

Обращаясь к Заку, он сказал:

— Мы не можем тратить целую неделю в ожидании тебя. Тебе лучше других известно, что наше время истекает.

— О каком времени речь? — пропищала я, но мужчины меня проигнорировали.

— Мне было нужно время, чтобы найти решение вашего вопроса, — сказал Зак. Взгляд его темных глаз сверкал от света. — Разве твое нетерпение предотвратило то, что с тобой случилось, endante?

Адриан разозлился сильнее Зака от прозвучавшего иностранного слова.

— Как насчет того, чтобы отправить небесную версию «brb»[[26]](#footnote-26)?

Я встала, их взаимный гнев начал меня беспокоить. Мы ничего не сможем сделать без Зака, так что мне пришлось засунуть свои чувства подальше — опять! — чтобы сгладить ситуацию.

— Зак, ты всегда будешь существовать, но мы смертные. Пять дней для тебя — ничто, но нам было тяжело не получать от тебя даже весточки и останавливаться на не преодоленном препятствии.

Архон посмотрел в мою сторону. Его взгляд дал понять, что я вовсе ничего не сгладила. Хорошо, тогда время для грубой честности.

— Во-первых, я почти не спала, думая, а не напрасно ли это все! — Мой голос сорвался. — Независимо от того, что Адриан сказал о демонах, нежелающих терять рычаги давления на меня, Жасмин уже, возможно, мертва. Иногда я даже желаю, чтобы так и было. Тогда она не будет страдать, и я не должна буду входить в другую область. И я ненавижу себя за то, что думаю так, и меня терзает чувство вины.

Я остановилась, чтобы сделать судорожный вдох.

— И что хуже, после вчерашней ночи, я знаю, что хочу Адриана так сильно, что меня не волнует, что случится потом. Еще одна ночь наедине друг с другом, и я буду не в состоянии остановить себя и не пойти к нему, и не важно, насколько он уверен, что не должен, я знаю, у него не будет сил прогнать меня снова.

Пока я говорила, я пристально смотрела на Зака. Если бы взглянула на Адриана, то была бы не в состоянии признать такие личные истины. Вина в отношении моей сестры ежедневно изнуряла меня, так что последняя ночь с Адрианом израсходовала остатки моей воли. То, что он предпочел повредить свой любимый «Челленджер», вместо того чтобы подождать, пока я не открою дверь со стороны водителя, говорил о том, что его воля также почти на нуле. Еще одна ночь, и все будет кончено.

Большая часть меня хотела, чтобы архон подождал еще один день, прежде чем показаться. Зак посмотрел на меня, и выражение его лица изменилось, став задумчивее. Я до сих пор не взглянула на Адриана, но могла чувствовать его взгляд, двигающийся по мне и прожигающий все, чего касался. Я никогда еще не была так уверена в ком-то, и, когда он выпустил низкий резкий выдох, я обнаружила, что вдохнула так, что могла впитать его дыхание внутрь себя.

Рука Зака на моей голове привлекла внимание обратно к нему. Архон закрыл глаза, концентрируясь, и в этот раз я почувствовала, как сквозь меня пробежало покалывание. Или, возможно, мое тело все еще реагировало на пристальный взгляд Адриана.

Через некоторое время Зак убрал руку.

— Эта новая маскировка проведет тебя мимо гончих, — сказал он.

— Как? — Адриан и я спросили в унисон, но потом внезапно остановились. В этот раз Адриан вздохнул с облегчением.

— Коста вернулся.

Коста припарковался за «Челленджером». Когда он вышел, я помахала ему из окна, а потом меня резко швырнуло на пол большое тело Адриана, чуть не раздавив.

— Не стреляй! — услышала я голос Зака. — Ты в порядке? Он не попал в тебя?

Я не ответила, потому что не могла дышать. Мои руки шлепали по его плечам, и, должно быть, до него дошло, потому что он соскочил с меня с той же скоростью, с какой набросился, хотя остался рядом, присев на корточки. Я сделала глубокий вдох, морщась от пульсирующей боли в ребрах и затылке.

— Ты зачем меня… расплющил? — смогла выдавить.

Через его плечо я увидела, как Коста ворвался в комнату с вытащенным пистолетом и побледневшим, загорелым лицом.

— Это еще живо? — прорычал он.

Адриан прижал Коста к стене, выбивая пистолет из руки, прежде чем я смогла проворчать:

— Что?

— Какого черта ты стрелял в Айви? — потребовал ответа Адриан.

Коста бросил полный ужаса взгляд в мою сторону:

— Это Айви?

— Я могу объяснить, — сказал Зак невозмутимым тоном. — Для того чтобы Айви могла пройти мимо зверей, я наложил чары и сделал ее похожей на одного из них.

Адриан отпустил Коста, его взгляд недоверчиво скользил по мне.

— Она выглядит, как гончая?

— Самая большая и уродливая, какую я только видел, — прохрипел Коста.

— Это оскорбительно, — пробормотала я, пытаясь примириться с фактом, что теперь выгляжу как одна из сторожевых рептилий демонов.

Уголки рта Коста опустились вниз.

— Заставь это — ее — не шипеть.

— Я не шиплю! — был мой немедленный протест, но Коста вздрогнул и отступил на шаг. — О, дерьмо, все, что он слышит, — это шипение, да? — спросила я обреченно.

Сдавленный рык вырвался из горла Адриана. Я внимательно посмотрела на него и поняла, что он пытался не рассмеяться.

— Айви, прекрати шипеть на Коста, — сказал он с напускной серьезностью.

Так, теперь, когда он понял, что меня не подстрелили, это все стало развлечением и игрой? Я никогда не привыкну к переменчивому настроению Адриана.

— Ты уверен, что это поможет мне пройти мимо гончих? — спросила я Зака.

Он склонил голову.

— Их натаскали не нападать на своих. Зачаровывая тебя, чтобы выглядеть в точности похожей на другую гончую, я сначала должен был поймать одну из них, и на это потребовалось время.

— Как? — вырвалось у меня. Глаза Адриана также прищурились. — Ты сказал, что архоны не могут появляться в землях демонов.

— Звуки, которые она издает, вызывают серьезное беспокойство, — пробормотал Коста, но, по крайней мере, убрал пистолет.

— Мы не можем, но демоны размещают гончих в каждой области в качестве меры предосторожности, — заявил Зак. — Подождав завихрение, появляющееся при их транспортировке из одной области в другую, я добыл гончую, на которую ты сейчас похожа.

Зак провел последние пять дней, охотясь на гончую, чтобы помочь нам, а мы оба разворчались на него, как только увидели. Не удивительно, что он рассердился. Если бы я была на его месте, я бы уже ушла, не давая мне новую маскировку.

— Спасибо, — искренне сказала я. — И извини.

Он склонил голову еще раз:

— Извинения приняты.

Адриан сжал губы, но так и не извинился. Судя по выражению лица Зака, это не было неожиданностью. Но опять же, после того как Адриан рассказал мне о том дне в туннелях, человек, который на самом деле должен был извиняться, — это Зак.

Я прочистила горло, зная, что этого не случится.

— Хорошо, теперь, когда у нас есть способ пройти мимо охранных рептилий, давайте направимся в ближайшую область и исследуем ее.

Адриан кивнул мне и оценивающе посмотрел на Коста.

— Ты собираешься с нами?

— Да, но Айви стала проблемой, — прямо сказал Коста. — Ты не можешь находиться с ней в общественных местах. Она выглядит как результат перепихона оборотня с комодским вараном.

Я оскалила на него зубы, намереваясь пошутить, но он явно вздрогнул. Ладно, так я, на самом деле, ужасала. Я бы сказала, что мне жаль, но для него это прозвучало бы как угрожающее шипение.

— И ее одежда! — продолжил Коста. — Ты не можешь ожидать, что полностью одетая гончая останется в областях незамеченной.

— Ты можешь видеть мою одежду? — тупо спросила я, затем нетерпеливо махнула рукой и добавила. — Адриан, переведи.

— Мне и не нужно, — сказал он, оценивая меня взглядом. — Твоя маскировка поверхностная, так что прямо сейчас Коста смотрит на гончую в шортах и майке.

— И шлепанцах, — содрогнувшись, добавил Коста.

Я повернулась к Заку.

— Ну, это нужно исправить.

Архон приподнял одну бровь:

— Ответ очевиден.

Я ждала, что он снова положит руку мне на голову, но он этого не сделал. До меня наконец-то дошло, но я не могла в это поверить.

— Ты думаешь, что я войду в области голой? Я не только могу замерзнуть, но буду еще и голой!

Логика рухнула перед лицом ужасной мысли. Похоже, Зака не заботила моя тревога, но Адриан стрельнул в меня взглядом, в котором были и опасение, и предвкушение.

— Гончие носят кожаные ремни, чтобы ими проще было управлять. Если мы разместим их в стратегически важных местах, они будут прикрывать необходимые части, не привлекая излишнего внимания. И, как я сказал, гончие часто возвращаются в город, чтобы согреться.

Я закрыла глаза. Либо я позволю моей сестре гнить, либо я должна бегать по замерзшим демоническим областям, одетая в эквивалент кожаного бикини. Как я докатилась до жизни такой?

— Тогда давайте начнем вечеринку «ящерица в бондаже», — наконец сказала я, открывая глаза.

Нравится мне или нет, но это моя жизнь, так что я должна брать от нее самое лучшее.

# ***Глава 27***

Мы не вернулись к проходу в Коллинсвилле. Вместо этого мы втроем поехали в Бун, штат Северная Каролина, поэтому могли получить доступ к тому, чего избегали неделями. К воронке. Поскольку гончие транспортировались через воронки, и сейчас я выглядела как гончая, Адриан сказал, что это наш шанс. По его словам, воронки были похожи на вращающиеся двери, соединяющие сразу несколько областей. Чем их больше, тем в большее количество областей можно попасть. Адриан сказал, что, если бы Деметрий не остановил нас в Орегоне и слуги не преследовали нас в Мехико, мы смогли бы с помощью только этих двух проходов попасть во все области Северной и Южной Америки.

В отличие от первых двух, воронка в Буне была намного меньше и соединяла около десятка областей. Тем не менее, понадобится не меньше двух недель, чтобы попасть в каждую из областей, а с моей новой маскировкой ограничение времени в пути было обязательным. Было кое-что, о чем я не думала и что смогла изучить только на практике: я была похожа на огромного, доисторического собако-ящера. И в таком обличии меня видели все, кроме Зака и Адриана, так что пользоваться общественными туалетами я не могла. Мне пришлось пользоваться кустами, растущими вдоль шоссе. Как будто это было недостаточно унизительно само по себе, Адриан и Коста должны были провожать меня туда и обратно, чтобы скрыть Айви-монстра от взглядов проезжающих мимо автомобилистов.

Когда мы все были в машине, Коста жаловался, что части моего зверского облика нависают над его сидением, хотя мои руки и ноги полностью были сзади. И на заправочных станциях и забегаловках фаст-фуда меня нужно было укрывать одеялом, чтобы никто не свихнулся, увидев монстра на заднем сидении. Да, меня уже тошнило от этой маскировки, но худшее было еще впереди. Мы дождались темноты, чтобы войти в воронку, обозначенную на туристической карте как Мистери Хилл. Люди догадывались, что в этом месте было что-то не так из-за гравитационных аномалий, но мало кто знал, что здесь находится вращающаяся дверь в демонические области. Хотела бы я тоже не знать, только и это не помешало бы Адриану протащить меня через проход, который был расположен на бетонной плите под названием Мистери Платформ.

Когда мы провалились в темную холодную версию Мистери Хилл, бетонная платформа пропала. И туристические здания, и ближайшее шоссе. Запах древесного дыма удивил меня, и я поняла, что вокруг нас были деревья. Замерзшие, конечно же, но раз часть оставалась, то имело смысл использовать их в качестве источника тепла. Как и ожидалось, нас выкинуло на окраине области, так что мы были одни на ледяном холме. Пока что.

— Ладно, — сказал Адриан. — Придерживайся плана и помни: не показывать страха ни гончим, ни их ведущим.

Я не могла видеть выражение его лица из-за темноты. Но Адриан мог видеть меня, когда я расстегнула свой пуховик и позволила ему упасть на землю. Под пуховиком на мне были только сапоги, кожаные ремешки, тянувшиеся через грудь, и кожаные стринги, самые неудобные из когда-либо изобретенных. Холод на моей коже чувствовался как удар кнутом по всему телу, заставляя забыть всю неловкость, которая появилась, так как я стояла перед Адрианом почти голой. Мои зубы начали стучать, как заводная игрушка, и, когда я скинула сапоги, лед ощущался так, будто я стояла на ножах. Я думала, что мысленно себя подготовила, но «ум над материей» не существовал, если ты стоишь голым на морозе.

— Н-не смогу эт-то сделать, — заикаясь, проговорила я.

Адриан притянул меня к себе, его руки прогоняли холод со спины, а тело прогревало спереди. Недолго думая, я встала на его сапоги, унимая разрывающую боль в ногах. Последний раз, когда я была почти голой в его руках, он поразил меня своей страстью. В этот раз нежность, казалось, лилась из его рук, успокаивая те части моих эмоций, о которых я даже не подозревала.

— Ты сможешь, — сказал он низким голосом. — Запредельные способности легендарных воинов, королей и королев бегут в твоих венах. С ними ты способна на гораздо большее, чем когда-либо смогу я, но, даже если бы у тебя не было такой родословной, — его голос понизился еще больше, — я бы все равно в тебя верил, Айви.

Я хохотнула, это было наполовину удушье, наполовину рыдание. Как он мог такое сказать? Я лажала в каждом испытании, даже с его помощью. Без него я уже несколько раз была бы мертва. Рычащее шипение заставило меня посмотреть направо. С левой стороны слышался еще один звук, и прямо перед нами — третий. Готова или нет, гончие уже здесь.

— Ты сможешь, — повторил Адриан, становясь абсолютно неподвижным. Я оторвалась от его рук и увидела, что он все еще держит их полукругом, как будто прижимает меня. Посреди сокрушающего холода, моей боязни зловещих рыков и разрывающей боли в моих ногах я также почувствовала легкое удивление.

Когда мы были вместе, Адриан дергал меня, ронял, тащил сквозь области, прижимал к стене и целовал, пока я не начинала гореть от желания, но это было по-другому. Когда он меня держал, я поняла, что между нами было гораздо больше, чем наследие и похоть. Он был тем, чего мне не хватало всю мою жизнь, и если он чувствовал то же, будь я проклята, если любой из нас собирается умереть, прежде чем мы с этим что-то сделаем. Я обернулась, трясясь, чтобы противостоять ящероподобным монстрам, столпившимся вокруг нас.

— Пошли вон! — завопила я, надеясь, что это прозвучало как самое подлое, самое пугающее шипение.

Моему сознанию понадобилось несколько секунд, чтобы понять, на что я смотрю. Когда я опять смогла думать, описание Коста показалось правильным. Они действительно выглядели, как помесь оборотня и гигантского варана. Неудивительно, что он открыл огонь, увидев меня, замаскированной под одну из них. Даже на четырех ногах гончие были почти такого же роста, как и я. У них были вытянутые, как у бультерьеров, морды, только с большим количеством зубов. Их передние ноги были маленькими, но задние — с массивной мускулатурой, и у них был толстый сужающийся на конце хвост. Когти длиной с мои пальцы пронзали мерзлую землю, и, хотя их кожа выглядела как у рептилий, она была покрыта тонким слоем темных волос.

Все это я видела благодаря свету, исходящему от пятен на спине, придававшему им жуткий блеск, как будто гончие нуждались в любом усилении их угрожающего вида. Раздвоенные тонкие языки скользнули из их ртов, и, когда самый крупный из них подошел достаточно близко, чтобы, как я понадеялась, меня дружелюбно облизать, я заставила себя стоять смирно и не кричать. Если мы благополучно через это пройдем, я выпью целую бутылку суперкрепкого бурбона Адриана. Рассчитываю на это.

— П-пошли вон, — повторила я, делая тон голоса повелительным и ровным, что было непросто со стучащими зубами. Одна из гончих подняла голову, словно пытаясь перевести звуки из моей быстро щелкающей челюсти. Затем она вышла вперед и лизнула, оставляя на руке влажный след.

— Гадость, — пробормотала я, но это было лучше, чем если бы они разорвали меня в клочья. Маскировка Зака их одурачила. Я знала, она работает на демонах, миньонах и людях, но не была уверена в животных. Фома неверующая.

— Ладно, ребята, давайте пойдем в город и согреемся, — предложила я, начиная двигаться в ту сторону, где, по словам Адриана, был город.

Одна последовала за мной, но две других остались, будто почувствовав присутствие Адриана, хотя он не пошевелил ни единым мускулом.

— Ну, давайте! — сказала я, поворачиваясь назад и подталкивая обоих животных, затем опять побежала в сторону города. Эй, это то, что раньше делала моя собака, когда я была ребенком, когда хотела, чтобы я следовала за ней. Я надеялась, что они соответствовали своему прозвищу и поняли меня.

После нескольких толчков локтями и кругов, во время которых я была уверена, что отморозила нервные окончания на ногах, все три гончие наконец пошли за мной. Я позволила им вести, так как не могла видеть в адском лесу, но мне так хотелось побыстрее с этим покончить — я замерзла! — что заставляла себя замедляться и не обгонять их. Наконец мы достигли эпицентра области: выстроенный на горе мини-город с огнями, террасами, дорожками и двориками, вырытыми в скале.

Гончие, казалось, точно знали, куда идут, направляя меня к гладкому каменному мосту, ведущему внутрь столичной горы. Если бы я не знала, что все это было построено подневольными людьми, то была бы впечатлена каменным городом. Как и в главных центрах других демонов, здесь было электричество, отопление и красивые архитектурные штрихи. Я также увидела драгоценные камни, художественно встроенные в камень, что напомнило мне комментарий Адриана об эго. Тот, кто правил этой областью, хотел продемонстрировать свое богатство, и украшение стен замка драгоценными камнями, безусловно, было одним из способов сделать это.

Выглядеть как гончая означало, что я прошла через охрану и меня ни разу не остановили. Мы пронеслись через двор, и все отходили в сторону с нашего пути, а когда гончие повели меня по каменному коридору, воздух стал заметно теплее. Когда мы дошли до конца коридора, там было почти влажно. Оказавшись в тускло освещенной комнате, я все поняла.

Гончие прыгнули в большой дымящийся бассейн, вырубленный в скале, погружаясь по самые глаза. Вода пахла отвратительно, но я тоже запрыгнула, говоря себе, что делаю это, чтобы избежать подозрений. Это была ложь. Этот пар подкупил меня. Если бы это была горячая грязь, я бы все равно нырнула. После нескольких болезненных минут, во время которых мои руки и ноги словно горели в огне, пока не восстановилась циркуляция, я перестала трястись, а мои зубы — стучать. Еще несколько минут, и я почувствовала себя достаточно сконцентрированной, чтобы сосредоточиться. Это место, как и любое другое, отлично подходило, чтобы исследовать замок моим священным радаром.

Вдруг из коридора донесся шум. Я напряглась, но ближайшая гончая начала извиваться в предвкушении. Мгновение спустя двое слуг со знаками на коже, похожими на молнии, затолкнули в комнату тачки. Гончие выпрыгнули из воды и стали отталкивать друг друга от угла, куда сбрасывали их содержимое. Затем они напали на кучу, как голодные свиньи во время кормежки, и то, что им дали поесть, было отвратительно, как и ожидалось в демонической области. Я посмотрела в сторону, ярость обожгла меня с такой силой, что это воспламенило мои способности. Они испускали импульсы наружу, как локатором покрывая замок, но мой сверхъестественный импульс вернулся ни с чем. Оружия здесь не было.

Я вылезла из воды, по-прежнему не глядя на гончих. Гнев сделал меня безразличной к наготе, когда слуга посмотрел в мою сторону, он увидел не девушку в бикини из ремешков. Он, казалось, удивился, что я не присоединилась к безумной кормежке, но затем подошел ко мне, держа большое одеяло. Я стояла неподвижно, пока он меня вытирал, все время говоря на демонском языке. Он даже растягивал гласные и говорил певуче, как это делают люди, разговаривая с детьми или домашними любимцами. Когда он закончил, он почесал мою голову и похлопал по заднице, как будто я была хорошей маленькой гончей.

— Хотела бы я быть одной из них прямо сейчас, — сказала я ему, зная, что он слышит лишь шипение. — Я бы откусила твою голову.

Он ответил демонической версией того, что вероятно было: *«Кто-о-о это у нас? Ворчливая де-е-е-евочка?»* И похлопал меня снова. На этот раз я оскалила на него зубы.

— Тронешь мою задницу еще раз, и прибью тебя ближайшей бедренной костью из той кучи.

Не то что бы я могла, так как использование кости в качестве дубинки было бы не в стиле гончей, да и привлекло бы внимание другого слуги. Кроме того, мне нужно было воспользоваться шансом. Я завершила поиск, гончие были заняты, и сейчас было отличное время, чтобы вернуться к Адриану. Я выбежала из СПА для гончих, радуясь, что в замке не так много поворотов, чтобы потеряться. И снова, никто не пытался меня остановить, и, когда я мчалась по склону туда, где я оставила Адриана, со мной кое-что произошло.

Я могла видеть, куда наступала. Плоховато, так как я несколько раз споткнулась, но я не была ослеплена темнотой и находилась довольно далеко от огней горного замка. Мои способности росли с невероятной скоростью. Случилось ли это, потому что я, наконец, стала пользоваться ими или это были ужасные эмоциональные качели, которые провоцировали мой гиперчувствительный режим? Между моими чувствами к Адриану, моей виной за Жасмин и яростью из-за зверств демонической области я бы не узнала момент спокойствия, даже если бы он укусил меня за зад.

— Айви, сюда!

Я побежала в сторону Адриана, заметив его возле группы мертвых деревьев. Он оставался таким неподвижным, что с первого взгляда сливался с ними. Добравшись до него, я почти влетела в свой пуховик и дернула сапоги достаточно быстро, чтобы оставить дымящийся след.

— Оно не здесь, пойдем, — запыхавшись, сказала я.

Мы пробежали до ворот, но прежде чем пройти через них, он остановился.

— Ты готова сейчас отправиться в другую область?

Мое тело было как эскимо, и я никогда больше не хотела увидеть кормушку гончих, но все же не колебалась.

— Да.

Я найду оружие и не только спасу свою сестру, но и убью каждого чертова демона и слугу в области, в которой ее удерживали.

# ***Глава 28***

В первый день я прошла через семь областей, затем еще через пять за следующие два дня. Задержка была из-за гипотермии. И дело было не просто в манне в сочетании с заботой Адриана и Коста, которые позволили мне быстро отойти от нее. Я менялась. Я чувствовала это в мускулах, которых у меня раньше не было, в датчике, определяющем священное оружие, который было все легче использовать. Я исследовала последнюю область, даже не входя в главное здание, и несмотря на то, что не говорила об этом, Адриан также чувствовал изменения. И вот, он сказал, что настало время научиться пользоваться рогаткой.

Из-за моей отвратительной маскировки мы отправились тренироваться в Национальный заповедник Фасги. Коста пошел с нами на случай, если мы случайно столкнемся со слугами, и нам понадобится дополнительная помощь, в чем я сомневалась. Мы находились посреди красивого затерянного места с высокими деревьями, водопадами и пузырящимися ручьями, простиравшимися в разные стороны. По сравнению с областями демонов, температура около четырех градусов тепла была совершенно комфортной, но, похоже, посетителей парка это держало на почтительном расстоянии. Хорошо. Забудьте про невинных туристов, если бы Бигфут[[27]](#footnote-27) был реальным, он бы обделался, только взглянув на меня.

После того как Адриан установил цель, Коста уселся на пень поваленного дерева, чтобы понаблюдать. Я стояла рядом с Адрианом. Когда увидела длинную плетеную веревку, которую он вытащил из своего рюкзака, я нахмурилась. Это дубликат печально известного оружия? В моей голове рогатка Давида выглядела, как Y-образная ветка с привязанным к краям эластичным материалом. А это скорее напоминало детскую скакалку.

— И что я должна с этим делать? Повесить на ней демонов? — поинтересовалась я.

Адриан усмехнулся, достал камень из сумки и положил его в гнездо, соединявшее два конца веревки. Затем он начал вращать ее как лассо, по кругу, увеличивая скорость до тех пор, пока она не стала издавать низкий жужжащий звук. Когда он резко запустил ее вперед, звук превратился в треск. Я не видела, как камень вылетел, но одна из стеклянных бутылок, установленных в кустах, в девяти метрах от нас, внезапно взорвалась, расплескивая пиво на ветки.

— Ух ты! — сказала я удивленно. — Ты разнес ее так, будто использовал снайперскую винтовку. Как долго ты тренировался?

Его усмешка испарилась.

— Когда я встретил Зака и узнал о смерти моей матери, я изучал рогатку Давида, которую он использовал, пока не был уверен, что знаю, как с ней обращаться. Зак до недавних пор не потрудился рассказать мне, что только потомок Давида или демон из линии Голиафа может использовать истинную силу оружия.

Почему-то я не была удивлена. Возможно, раньше Зак не сильно заботился о передаче информации, но мне думалось, что у архона была другая причина. Если бы Адриан знал, что не сможет использовать рогатку Давида для убийства демонов, он бы не узнал, как использовать древнее оружие. Так как он научился сам, то теперь учил меня. Таков был план Зака? Держать Адриана возле меня, чтобы он не смог избежать своей судьбы?

Если так, то я прослежу, чтобы у этого плана случились непредвиденные последствия — и я знала, как это сделать, ведь Адриан сам сказал, что его слабостью было прикосновение ко мне. Так что я преднамеренно касалась его, когда он показывал, на какой палец набрасывать петлю и как держать веревку. Его губы сжимались, но он притворялся, будто не замечает моих уловок. Потом он взял мое запястье и стал показывать, как нужно делать.

— Сначала ты крутишь веревку, чтобы создать центробежную силу, — сказал Адриан. — Затем прицеливаешься и резко взмахиваешь рукой, когда отпускаешь. Попробуй.

Я попробовала, но вместо того, чтобы попасть в цель, камень упал возле моих ног. С легендарной родословной или нет, стало ясно, что врожденными способности небыли.

— Это случается с каждым в первый раз, — спокойно сказал Адриан. — Попробуй снова.

Я повторила еще три раза и получила те же результаты. Я пала духом. Неудивительно, что Деметрий сказал, будто не боится меня. Я бы не смогла попасть и в широкую стену сарая, не говоря уже о нем или других демонах, охраняющих Жасмин.

— Иди сюда. — Адриан притянул меня к себе, его тело находилось так близко, что я чувствовала, как бьется его сердце. Затем его рука накрыла мою, хотя он развел пальцы, чтобы они не мешали веревке. — Мы сделаем это вместе. Повторяй мои движения, Айви.

Мы начали крутить веревку, сначала медленными кругами, затем так быстро, что появился жужжащий звук. Мое отчаяние ослабло, потому что двигаться с Адрианом было легко. Его рука прикрывала мою, а его грудь была стеной мышц, которая дразнила мою спину. Каждый раз, когда я меняла положение, его бедра прикасались ко мне сзади, от чего у меня перехватывало дыхание. Он был таким большим, таким сильным, но его дыхание стало неровным, когда я прильнула к нему и прижалась еще плотнее. Я начала дразнящими прикосновениями ослаблять его самоконтроль, но в итоге именно я потеряла его.

— На счет три, — приказал Адриан хриплым голосом. — Один…

Я наклонилась вперед и прицелилась. Его тело изогнулось вслед за моим движением, и ощущение его бедер, прижавшихся к моим, почти заставило меня выронить веревку.

— Два…

Его дыхание опалило мою шею, покрывая ее мурашками. Когда его подбородок скользнул по моей щеке, и он изменил положение так, чтобы смотреть на цель, я почти ластилась к нему, как кошка. Чувствовать его тело было очень волнующе. Это уже походило на одержимость.

— Три!

Я отпустила, когда почувствовала, как его пальцы приподнялись, и рогатка с треском выстрелила вперед. Камень попал не в бутылку, а в ветку, на которой она стояла, и отскочил, оставив в дереве глубокую дыру.

— Да! — заорала я, настолько счастливая, что развернулась и обняла Адриана.

Его руки сжимали до тех пор, пока мне не стало тяжело дышать, но все равно я не думала о воздухе. Я обняла его безо всякой задней мысли, но мое тело, казалось, ожило в его объятиях. Я изогнулась, внезапно отчаянно желая его видеть. Его высокие скулы, полные губы, темно-золотистые брови и прямой нос были поражающими сами по себе, но именно его глаза заставили меня замереть. Расплавленное серебро охватило сапфир в таком же нерушимом захвате, в каком Адриан удерживал меня, и кричащая нужда, отраженная в глазах, заставила низ моего живота сжаться.

— Ты не можешь продолжать так меня дразнить. — Его голос был гортанным, почти рыком. — Я не из хороших парней, Айви. Я плохой, тот, кто заберет все и уйдет.

Во рту все пересохло, и я невольно облизала губы.

— Ты ошибаешься, — выдохнула я. — Может быть, ты когда-то и был таким, но не сейчас. В противном случае, ты бы уже это сделал.

— Вы вообще в своем уме? — пробормотал Коста голосом, полным отвращения. — Адриан, я знаю, что это Айви, но у меня будут ночные кошмары о том, как ты имитировал секс с гончей.

Мысленное изображение застало меня врасплох, и я расхохоталась. Вряд ли мы это делали, хотя сам вид Адриана, обнимающего гончую, был весьма смущающим. Адриан отпустил меня, но его тлеющий взгляд обещал, что мы еще не закончили. Я не могла не согласиться, но по другим причинам. Сейчас было неподходящее время. Здесь много глаз, а мы и без того достаточно травмировали психику Коста. Адриан думал так же. Он подошел к Коста и открутил крышку у одной из пивных бутылок, которые он принес для тренировки.

— Это поможет стереть воспоминания.

Коста взял ее, бормоча что-то по-гречески. Это заставило Адриана фыркнуть в знак согласия. Я опять вернулась к своей цели, доставая камень из мешка. Теперь, когда я знала, как обращаться с оружием, я просто должна была научиться делать это как можно лучше.

# ***Глава 29***

Несколько часов спустя я откинулась на спинку дивана и позволила пульту управления выскользнуть из моих рук. Домик, в котором мы остановились, обрадовал дровяным камином, но разочаровал набором каналов кабельного телевидения. Уже в пятый раз за последние тридцать минут я посмотрела на чемодан Коста. Сегодня был наш последний вечер в этом уютном удаленном убежище, и Коста, всегда наготове, уже собрал вещи. Он даже поставил чемодан возле двери, оставив только то, что понадобится утром.

Я вовсе не собиралась шпионить за ним, пока он паковался. Листала каналы, и так уж случилось, что его комната была слева от телевизора. Совершенно случайно дверь была приоткрыта, и так же случайно я увидела, что именно он положил в чемодан, прежде чем отнес его к двери и ушел с Адрианом за обедом. Видите? Все совершенно случайно.

Кроме того, напомнила я себе, поддавшись искушению и подкрадываясь к чемодану Коста, он не сказал, что мне не позволено пользоваться его ноутбуком. Он просто об этом не упоминал, так же, как и я не сказала, что собираюсь воспользоваться местным «вай-фай». Ладно, если меня поймают, ребята не обрадуются, но вчера Коста съел мой пакетик «Фритос» без разрешения и я не разозлилась. Почему? Потому что друзья делятся. Все это знают.

Я расстегнула чемодан и поковырялась в куче одежды, пока не наткнулась на что-то твердое и плоское. Затем вытянула ноутбук так осторожно, словно он был заминирован и с сигнализацией. Вытащив его, я почти побежала к столу, на котором у хозяина домика была информация о «вай-фай». Включив компьютер, я задержала дыхание. Когда экран засветился и я увидела, что пароль не нужен, то радостно завопила. Никакой защиты? Будто Коста хотел, чтобы я его использовала.

Я послушалась Адриана, предупредившего не использовать мои аккаунты и не связываться с кем-либо из моих друзей. Я отчаянно хотела отправить сообщение своей соседке по комнате о том, что я в порядке, но слуги еще могли следить за Делией или другими моими друзьями. Вместо этого, я погуглила имена Бет и Томас Дженкинс, чтобы узнать, состоялись ли похороны моих родителей, хотя я не могла на них присутствовать. Несколько недель мое сердце разрывалось на части оттого, что я не имела возможности официально попрощаться с ними, но я надеялась, что, по крайней мере, их достойно похоронили.

Я замерла над заголовком с моим именем и еще тремя словами, которые я никогда не ожидала увидеть: *«Разыскивается за убийство».* Дрожащими пальцами я нажала на статью под ними. *«Айви Дженкинс, дочь недавно умерших Бет и Томаса Дженкинс, до сих пор не найдена. Дженкинс сбежала из Беннингтона после убийства Лайонеля Крогера, детектива, ведшего дело ее сестры. Дженкинс имела психическое расстройство и должна рассматриваться как вооруженная и опасная…»*

Я услышала, как остановился автомобиль, но не могла прекратить читать. Далее в статье шли детали того, что я была *«человеком, заинтересованным в исчезновении Жасмин».* Хуже того, говорилось о том, что тормоза в автомобиле моих родителей, возможно, были повреждены и что только у меня был доступ к машине.

Короче говоря, меня объявили массовым убийцей.

— Что ты делаешь?

При других обстоятельствах резкий тон Адриана заставил бы меня вздрогнуть. Но прямо сейчас я оцепенела от шока.

— Обнаружила, что я разыскиваемый преступник, — сказала я, насколько можно спокойно. Затем повернулась к нему лицом. — Но это ты и так знаешь, верно?

Адриан поставил сумку, которую держал, и я проигнорировала исходящие от нее вкусные ароматы. Коста захлопнул дверь домика и направился прямо к еде. В любом случае он не мог понять, о чем я спросила Адриана. Еще раз спасибо маскировке гончей.

— Я знал, — сказал Адриан, оценивая меня взглядом. — Что ты думала, полиция собиралась сказать? Что ты скрылась с последним потомком Иуды, потому что детектив, занимавшийся делом твоей сестры, пытался доставить тебя к своему хозяину-демону? Они должны были каким-то образом объяснить смерть Крогера.

Я нетерпеливо взмахнула рукой.

— Хорошо, но зачем утверждать, что это я его убила? Или делать меня подозреваемой в исчезновении Жасмин, не говоря уже о смерти моих родителей? Не привлекло ли это ненужное внимание к демонам?

Адриан вздохнул.

— Полиция Беннингтона не первая, куда они проникли. Они повсюду, и с их связями они позаботились, чтобы твоя фотография была размещена во всех новостях и интернете, превращая всех, кто тебя увидит, в потенциальных информаторов.

— Но они знают, что я замаскирована! — возразила я.

— И они сделали так, чтобы ты оставалась в таком виде или они тебя поймают, — был его неумолимый ответ. — То же относится и ко мне.

Я открыла рот, но ничего не вышло, кроме короткого резкого звука, похожего на последний вздох умирающего. Адриан пристально посмотрел на меня, его выражение наполнилось своего рода сочувствием.

— Я уже говорил тебе, Айви, мы не выиграем эту войну. Победа будет за архонами или демонами, но в любом случае для нас нет пути назад.

Я отвернулась, глядя на онлайн статью, которая разрушила мои последние надежды. Все это время я твердила себе, что, если я найду оружие и спасу Жасмин, смогу вернуться к некоему подобию прежней жизни. Возможно, она не была великолепной, и я больше притворялась, чем жила, но это была моя жизнь, и мне решать, испортить ее или улучшить. Конечно, вернувшись, я должна была бы избегать зеркал, и нам с Жасмин пришлось бы переехать из университетского общежития на освященную землю, но я бы с этим справилась. В конце концов, у меня бы появились новые друзья, возможно, я бы окончила колледж дистанционно, получила достойную работу и…

И что? Опять притворяться, что темные ледяные места, которые я увидела, были плодом моего воображения? Надеяться, что каждый новый человек, которого я встретила, не был замаскированным слугой? Даже если демоны не стояли за ордером на мой арест, что я думала произошло бы после того, как я спасла Жасмин и уничтожила одну из их областей? Что, демоны заключили бы перемирие и позволили мне с сестрой жить мирно? Нет. Нам бы пришлось прятаться до конца наших жизней и оставить все и всех, кого мы когда-либо знали. Я уронила голову на руки. Адриан был прав. Даже если я выиграю, то, на самом деле, победой это не будет. Архоны выиграют, а мы с Жасмин все еще будем в заднице.

— Это так ты на самом деле выглядишь?

Я подняла голову, увидев Коста, смотревшего на мой компьютер с недоеденным бургером в руке. Я взглянула на статью. Моя фотка с «Фейсбука» была рядом с частью, повествующей о моем психозе. Была ли я все еще той же улыбающейся девушкой, что смотрела на меня? Сейчас я чувствовала себя на десятки лет старше, но Коста не это имел в виду. Я кивнула, что не требовало перевода, несмотря на внешность гончей. Коста криво усмехнулся, посмотрев на Адриана.

— Неудивительно, что у тебя были такие тяжелые времена, брат.

Это был комплимент? Я снова взглянула на фото, пытаясь смотреть глазами привлекательного грека. Хорошо, возможно, я не была такой же горячей штучкой, как блондинка в маскировке, но мои густые каштановые волосы не нуждались в муссе, мои глаза были симпатичного цвета лесного ореха, и у меня были полные губы. Парень, с которым я недолго встречалась, даже назвал их сочными.

Затем я уловила свое отражение на экране. Мои волосы выглядели, как у пьяной ведьмы. Еноты позавидовали бы темным кругам под глазами, и, если бы кожа была чуть жирнее, ее блеск освещал бы комнату. Я нуждалась в расческе, консилере и пудре. Немедленно! Конечно, это было невозможно. А если и было, Коста бы только посмеялся над гончей, пытающейся прихорашиваться. Что касается Адриана… Лучший макияж в мире не может исправить наши проблемы. Все изменится, если мы сломаем наши судьбы, и, хотя я все еще верила, что это возможно, Адриан уже потерял надежду. Не сейчас и, возможно, уже никогда.

— Мне нужно увидеть сестру.

Коста не отреагировал на мое заявление, но Адриан, поднимавший бургер, замер.

— Айви, — начал он.

— Я не хочу это слышать. — Слова прозвучали словно выдох, хотя внутри я кричало. — Ты хочешь, чтобы я приняла всю эту херовую ситуацию? Хорошо, но я так же прекращаю гадать, для кого ищу оружие, для Жасмин или для тебя.

Он бросил бургер и навис надо мной.

— Что ты имеешь в виду?

Я встретила его взгляд, не дрогнув.

— Ты не хочешь, чтобы я заходила в область в Беннингтоне без оружия, но из-за того ли, что у демонов там повышенные меры безопасности? Или потому, что боишься, что если я найду свою сестру мертвой, то прекращу искать его для тебя, и ты потеряешь свой шанс убить Деметрия?

Гнев растекся по его лицу, горя на щеках и превращая глаза в горящие самоцветы.

— Вот как ты думаешь?

Коста посмотрел на нас.

— Вы ругаетесь?

— Что ты сказал мне о единственной вещи, в которой я могу быть уверена насчет тебя, Адриан? — Мой голос был ровным под тяжестью надвигавшегося будущего. — Твоя ненависть к демонам. Так что я должна верить, что ты не обманываешь меня: жива ли еще моя сестра, ради того, чтобы я продолжала искать оружие, которое может убить их?

Адриан смотрел на меня, сжав кулаки. Последний раз, когда он так делал, он схватил меня и поцеловал, но сейчас в нем кипело что-то темнее, чем страсть.

— Собирай свои вещи, — сказал он голосом, вибрировавшим от едва контролируемой ярости. — Мы уезжаем в Беннингтон сегодня вечером.

# ***Глава 30***

— Это плохая идея, — сказал Коста в одиннадцатый раз.

Адриан и я ответили ему так же, как и на остальные десять — гробовым молчанием. Мы были слишком заняты повышением ставок в игре под названием «трусливая курица», и не могли позволить Коста переубедить нас. Адриан ставил на то, что я изменю решение по поводу входа в самую опасную область демонов, я же держала пари, что он откажется перетащить меня через ворота, когда придет время.

Посмотрим, кто сдастся первым.

— Обсидиана видела твою тачку, так что мы не сможем проехать в город, не будучи замеченными слугами, — продолжал Коста, пытаясь переубедить нас. — Это идеальный «Челленджер 68», так что он привлечет внимание.

— Мы оставим его снаружи в Беннингтоне, — ответил Адриан, напряженность в его голосе говорила о том, что он был все еще чертовски зол.

— И что делать с этим неуклюжим демоно-ящером на заднем сиденье? — не растерявшись, спросил Коста, запоздало добавив, — прости Айви.

Адриан даже не взглянул в мою сторону.

— Мы прикроем еще чем-то еще.

Коста подозрительно посмотрел через плечо.

— Это должно быть, чем-то большим.

Я сжала губы.

— Достаточно шуток о жирной ящерице, — огрызнулась я, надеясь, что шипение в сторону Коста, прозвучало настолько озлобленно, насколько я себя чувствовала.

— Плохая идея, — пробормотал Коста снова. Возможно, он собирался отпустить еще с десяток.

— Ворота внутри пансиона, но твоей сестры там уже не будет, — заявил Адриан, глядя на дорогу, хотя явно говорил со мной. — То место, где он расположен было поглощено недавно, после того, как Деметрий захватил область. Она будет в старом Беннингтоне. Этот и некоторые районы Нью-Йорка были поглощены давно, так что именно там и будет его дворец.

— Я не помню, чтобы хоть краешком глаза видела дворец, когда проходила через Беннингтон. — Опять же, я была сфокусирована на демонстрации фото Жасмин работникам отелей и мотелей, не обращая внимания на то, что считала галлюцинациями.

Адриан проворчал.

— Это там.

Каждые области, в которые я входила, имели грандиозные сооружения, и Адриан пока не ошибался в своем плане областей, но что-то в его уверенном тоне заставило звучать сказанное более… лично.

— Ты жил там раньше, не правда ли? — догадалась я.

Наши глаза ненадолго встретились, прежде чем он вернул свое внимание дороге.

— Очень долгое время я управлял ей.

Гнев пронзил меня. Ну конечно, раньше об этом он упомянуть не мог.

— Адриан, ты всего лишь на несколько лет старше меня, так что так долго это длиться не могло. Если конечно ты не был королем-младенцем.

— Если я правильно догадываюсь о том, куда ведет этот разговор, то все равно самое время ей узнать, — пробормотал Коста, посылая Адриану сочувствующий взгляд.

— Узнать что? — резко спросила я.

Руки Адриана крепко сжали руль.

— Я говорил тебе, что время в областях движется по-другому. Однажды, я достаточно повзрослел, чтобы сражаться и Деметрий позаботился о том, чтобы я жил в областях, где время почти остановило свой ход, так что у него было много времени, для того чтобы идеально меня обучить. Я лишь кажусь на несколько лет старше тебя, Айви, но я родился в 1873 году.

Мой разум замер, делая математические вычисления. Адриан не может — просто не может! — быть старше ста сорока.

— Нет, — прохрипела я.

Коста перелез через сиденье, чтобы погладить меня по голове.

— Я знаю, это трудно осознать. Когда Адриан помог мне выбраться, я осознал, что здесь прошло уже пятьдесят лет, и у меня были проблемы с адаптацией…

— Сколько тебе лет? — Вопрос вырвался, прежде чем я поняла, что он не понимает меня.

— Я думаю Коста семьдесят три, или семьдесят четыре. — Адриан отправил своему другу безрадостную улыбку. — Забыл твой день рождения.

Отрицание вцепилось в меня мертвой хваткой.

— Но семья Томаса все еще жива. Мы отправили Хойта к ним, чтобы он мог восстановиться!

— Это его внуки, Айви, — сказал Адриан, кидая еще один взгляд в мою сторону. — Разве ты не заметила, старомодную одежду, в которую одеты его родители на фотографиях в комнате Томаса?

Я заметила, но подумала, что его семья любит одеваться более, хм… эксцентрично.

— Тебе действительно сто сорок? — Зовите меня тормознутой, но мне нужно было услышать его подтверждение еще раз.

— Да.

Я наклонила голову, чтобы рассмотреть его более подробно, как будто теперь, когда я узнала его истинный возраст, он будет выглядеть по-другому. Конечно, нет. Те же пронзительные сапфировые глаза, изогнутые брови, высокие скулы, чувственные полные губы, и волевой подбородок, все черты лица, которое заставляло глотать пыль любого названного красавцем. Учитывая, что его лицо дополняло тело, строению которого позавидовали бы супергерои, то Адриан выглядел незабываемо.

Это было откровение. Он не просто провел свое детство и подростковые годы жизни с демонами. Он провел с ними почти полтора века. Неудивительно, что Деметрий назвал Адриана *«маленьким бунтарем»* за работу на Зака. Это едва сравнимо с ошеломляющим отрезком времени, прожитым в областях в роли пророческого спасителя демонов.

И теперь я поняла лучше, чем когда-либо прежде, что Деметрий, Зак и даже Адриан были правы, он не мог избежать своей судьбы. Как можно сравнивать несколько недель влечения ко мне, с тринадцатью десятилетиями подготовки к предательству последней из рода Давида? Это совсем не то, что пытаться бросить недавнюю дурную привычку. Адриан буквально потратил последние пару жизненных циклов, готовясь к тому, чтобы стать моей погибелью!

Осознание собственной глупости обожгло словно кипяток, ведь по большей части я сделала все возможное, чтобы помочь ему. Даже сейчас, я настаивала на том, чтобы Адриан отвел меня в область, где нас ожидают несколько сотен его ближайших зловещих друзей и демоническая версия приемного отца. В область, которой по признанию самого Адриана, он однажды правил, и куда теперь может вернуться как торжествующий Иуда. Все что я должна была сделать, дабы стать идеальной жертвой, так это лично отвести себя на забой.

— Сомневаешься в чем-то, Айви?

Голос Адриана прорвался сквозь сокрушительные размышления. Его акцент, как всегда был загадочно — привлекательным, но это был демонический акцент. Когда я встретила его сапфировый взгляд, в нем таилась привычная выжидающая угроза, но на кого была направлена эта завуалированная жестокость? На девушку, которую ему было суждено уничтожить, или на демонов, которых, по его словам, он намеревался истребить?

В конце концов, они также хотят оружие. Готова поспорить, что если он доставит им оружие и меня в придачу, то Деметрий и остальные будут считать слуг убитых Адрианом допустимыми потерями. Что если Адриан все это время спасал меня, чтобы я добровольно привела его к могущественному оружию, в котором так нуждаются его демонические собратья? Что если вся его забота обо мне, была только для того, чтобы я сломя голову ринулась к своему собственному предательству? Короче говоря, что если единственный раз, когда Адриан говорил мне правду, это когда он сказал мне не доверять ему?

— Да, у меня есть сомнения, — сказала я охрипшим голосом

— Скажи мне, что она сказала да, — пробормотал Коста. — Потому что это…

— Плохая идея, — закончила я мысль, но только Адриан смог понять меня. — Коста прав. Давайте остановимся где-нибудь. Меня… эм… внезапно кинуло в жар.

Адриан подозрительно посмотрел в мою сторону, но тут, будто в подтверждение, забурчал мой желудок. Либо он услышал это, либо решил не давить на меня, потому что свернул с шоссе, при следующем съезде. Глубоко вздохнув, я выпрямилась, пытаясь сдержать напряжение внутри, появившееся от страха, гнева, и очень реального чувства предательства. Несмотря на все его предупреждения, я доверилась ему. Черт, я сделала куда больше. Возможно, остальные мои предки, тянулись к иудеям из сострадания или веры в то, что тьму можно преодолеть путем света, но я позволила себе влюбиться в Адриана, что делает меня самой глупой из всего рода Давида.

Я заскрежетала зубами. Отлично. Возможно, я самый доверчивый человек в моем древнем, знатном роду, но с этим сейчас же покончено. Я удостоверюсь, что моя сестра жива, и если это так, то найду оружие, просто сделаю это без Адриана. Но сперва надо найти способ как ускользнуть от него.

# ***Глава 31***

Адриан снял только одну комнату в «Мотеле 6»[[28]](#footnote-28). У нас было достаточно денег и освященного архонами масла, и я предположила, что он планировал урвать лишь несколько часов сна, прежде чем мы снова отправимся в дорогу.

Одноместный номер был мне на руку, но по разным причинам. Я придумала план. Не самый великолепный, но за столь короткий срок ничего другого я придумать не смогла. Адриан припарковался в задней части отеля, чтобы скрыть чудовищную маскировку от других гостей, и как только меня впихнули в комнату, он последовал своей обычной процедуре. Она включала в себя задергивание штор, и опрыскивание комнаты освященным маслом, чтобы временно освятить номер.

Я подождала, пока Адриан уйдет в ванную, прежде чем написала на небольшом клочке бумаги, которые, кажется, есть в каждой комнате отеля. Затем я вручила его Коста, надеясь, что моя гончая маскировка, каким-то образом, не испортит букв, которые я написала на бумажке.

*«Нужно поговорить с Адрианом наедине. Не оставишь нас на несколько часов?»*

Облегчение нахлынуло на меня, когда Коста кивнул, и, скомкав бумажку, бросил ее в мусорное ведро.

— Пойду проветрюсь, братан, — крикнул Коста, беря немного денег из спортивной сумки. — Я буду в баре, за углом.

Он ушел прежде, чем Адриан успел возразить. А может он и не собирался. Адриан появился из ванной с серьезным выражением лица, вода осталась на линии роста волос, как будто он ополоснул лицо, пока там находился.

Я присела на одну из двуспальных кроватей, внезапно осознав, что мне трудно смотреть ему в глаза. Я знала, что должна сделать, но легче от этого не становилось.

— Я знаю, что ты не больна, — заявил Адриан, его взгляд блуждал по мне, пока он подходил ближе. — Просто расстроена. Это от того, что ты узнала мой реальный возраст, или потому, что я был тем, кто правил Беннингтонской областью?

— И то, и то, — призналась я. Прилив злости дал мне смелости взглянуть на него. — После поглощения новой части, это была твоя идея восстановить пансион на этой стороне, чтобы слуги могли использовать его как ловушку?

Должно быть, именно так попалась Жасмин. Никто из сотрудников других Беннингтонских отелей ни опознал ее по фотографии. Насколько это просто, для миссис Полсон уничтожить все необходимые следы пребывания Жасмин в пансионе. Добавьте слуг на службе у полиции, чтобы позаботиться о любой разыскивающей семье, и получите идеальную ловушку для отправки людей в демоническую область.

— Нет. Это была идея Деметрия, — ответил Адриан, присаживаясь на кровать с противоположной стороны. — Но он не единственный, демоны мошенничают таким образом по всему миру. Отели, экскурсии, лодочная аренда, услуги шофера… любой бизнес, который подразумевает одинокого и уязвимого человека, это шанс для слуги заполучить его.

— И всем все равно. — Я резко хмыкнула. — Такие люди как Жасмин исчезают каждый день, и мир принимает это, потому что она не их сестра. — Боль усилила мой голос, и я добавила, — Или дочь. Слуги убили и моих родителей, верно?

Адриан вздохнул, прежде чем запустить руку в волосы.

— Возможно. Их бы посчитали слишком старыми, для рабов, и они бы начали наводить шумиху по поводу ее исчезновения. «Несчастный случай» — самое простое решение.

Я уставился на него, молча призывая его отвести взгляд.

— Затем появилась я, наведя еще больше шума вокруг ее исчезновения, но я молода, так что они пытались сделать из меня раба.

— Да, — сказал он, его взгляд прожигал меня, в то время как куча разных эмоций отражалось на лице. Отвращение, злость, но самыми показательными из всех было другое. Вина.

— Ты делал такое же с людьми. — Мое обвинение заполнило пространство между нами, создавая невидимый барьер, который, кажется, рос с каждой секундой.

— Да, делал. — Его рот исказился от чего-то более горького, чем улыбка. — Я говорил тебе, на какое-то время, демоны убедили меня, что люди не лучше, чем они. Просто более лицемерны, ведь на этой стороне, работорговцев, убийц и деспотов, наносивших вред достаточному количеству людей, называли диктаторами, королями и президентами. Лишь тех людей, что делали то же, но только с несколькими, называли преступниками.

— У нашей расы есть проблемы, — призналась я, все еще удерживая его взгляд. — Но это не оправдывает того, что делал ты и большинство из них.

— Нет Айви, не оправдывает, — ответил он, мягким голосом. — И каждый раз, когда закрываю глаза, то вижу лица тех, кому я навредил. Именно поэтому я начал работать с Заком. Каждый человек, которого я спас, ощущается как смытая с моих рук капля крови, но в глубине души я понимаю, что никогда не сравняю счет. Некоторые вещи не могут быть искуплены, и все жизни, которые я спас никогда не восстановят те, что я взял и разрушил.

Я хотела поверить тому внутреннему сожалению, появившемуся в его тоне. Хотела доверять боли запечатлевшейся в его чертах, и его глазах, которые, казалось, стремятся убедить меня, что за все эти вещи он ругал сам себя. Но жизнь Жасмин, и моя, висела на волоске, так что я не могла доверять ему. Он говорил мне об этом достаточное количество раз, и сейчас, я поверила ему.

Я отвела взгляд и выдавила из себя слабый смешок.

— Я не знаю как тебе, но мне реально нужно пиво. В багажнике осталось что-то, что мы не использовали как мишень в тренировках?

Он ничего не сказал. Я украдкой взглянула на него. Адриан сидел в той же позе, наклонившись вперед и опираясь локтями на ноги. Единственным новшество в нем было, то, что он нахмурился.

— После всего, что я только что сказал, твоим единственным ответом будет желание выпить?

В его тоне ощущалось нечто большее, чем простое неверие. Я цеплялась за убедительный ответ и нашла в себе силы сказать правду. Часть ее, по крайней мере.

— Ты можешь дальше держаться за все ужасные дела, совершенные в прошлом, но я хочу двигаться дальше. Прямо сейчас это включает в себя выпивку.

Он легонько фыркнул.

— Полагаю, есть и худшие пути движения вперед.

Адриан подошел к двери, а когда открыл ее, я не смогла не задать вопрос, который изводил меня. Это была последняя возможность задать его, даже если ответом будет очередная ложь.

— Забудь о наших обязанностях, и судьбах на минуту. Когда все закончится, как думаешь, кто победит в этой войне? Архоны или демоны?

Он слегка развернулся. Несмотря на то, что виден был только его профиль, я могла узреть уверенность в выражении его лица, одинаково отразившуюся и в голосе, когда он дал ответ.

— Архоны.

Я рассмеялась.

— Мне кажется или они действительно в меньшинстве? Я видела достаточно много демонов, но только одного из архонов.

— Ты права, они в меньшинстве. — Что-то еще таилось в его голосе. Своего рода сожаление. — Когда свет противостоит тьме, это ровным счетом ничего не значит. Тень в ярко освещенной комнате останется незамеченной, но появись луч света в самом темном углу… и все меняется.

Затем он ушел, разделяя мои эмоции напополам. Если он действительно считает, что архоны могут выиграть, то как он может предать меня проигрывающей стороне? Неужели ему настолько промыли мозги, о его судьбе, или он просто дурачил меня?

Лицо Жасмин промелькнуло в моей голове, напоминая, что у меня нет времени для второго шанса. Я подбежала к сумке Адриана и начала в ней рыться. Заполучив нужную мне вещь, я оттащила стул к двери гостиничного номера и встала на него. Несмотря на то, что я готовилась к этому, внутри меня шла битва.

Поверь ему! Кричала обнадеживающая половина меня. Просто потому что он думает, что его ужасное прошлое обрекло его, не означает, что так и случится! Слишком поздно! Орала циничная половина. Ты не можешь верить ему, ведь он уже признался, что зашел слишком далеко! Где-то на парковке захлопнулся багажник, послышались приближающиеся шаги. Я втянула воздух, зрение затуманилось, когда я подняла руки. Я не хотела делать этого. Я не хотела. Но мне пришлось.

Дверь открылась, и я резко ударила большим камнем, каким мы разбивали вдребезги зеркала, о голову Адриана прежде, чем он успел пересечь порог. Его кулак взметнулся с молниеносным рефлексом, но за секунду до удара наши глаза встретились. Его сапфировые глаза расширились, а затем его рука погрузилась в стену, вместо моего лица.

— Айви? — спросил он, как будто в замешательстве.

Слезы брызнули из моих глаз, когда я еще раз ударила его по голове. На этот раз, Адриан упал на пол, и глухой удар отозвался во всем моем теле. Я уронила камень, чувствуя отвращение от того, что он запачкан кровью.

— Прости, — выдавили я.

Он не ответил. На самом деле, Адриан был таким неподвижным, я даже не была уверена, что он дышал. Я опустилась на колени, мое тело свело от страха, когда я проверяла его пульс. Он бился под моими пальцами, после чего меня обдало волной облегчения. Он жив! Даже если он всегда хотел предать меня, я бы никогда не простила себе его убийство. Я даже не уверена, что смогу простить себя за то, что еще не закончила.

Я взяла рогатку из сумки и связала ей его руки и ноги. Затем заклеила рот скотчем, решив добавить еще несколько слоев на его запястья и лодыжки. Когда он очнется, то будет в бешенстве, но только если он невиновен. А если он намеревался доставить меня к Деметрию, после того как я найду оружие… Что ж, может стоило использовать всю ленту.

Я остановилась, только когда запястья, плечи, лодыжки и рот были покрыты большим слоем серой ленты. Нужно было сделать еще одну вещь, которую боялась еще больше, чем отправить Адриана в нокаут. С трясущимися руками, я пошла обратно к вещевому мешку и вытащила свой нож.

# ***Глава 32***

Я попыталась проигнорировать визг тормозов автомобиля, ехавшего рядом со мной, но не могла игнорировать тот факт, что он неожиданно выехал на мою полосу. Я свернула влево, избегая аварии, стукнув в процессе перед «Челленджера» о другую машину. Забудьте все, что я уже натворила. Адриан прибьет меня за то, что я повредила его драгоценное авто.

Водитель машины, которую я стукнула в бок, бешено просигналил и замедлился, но когда он поравнялся со мной, выражение гнева на его лица сменилось маской ужаса. Я сгорбилась и натянула покрывало на голову так низко, что едва видела дорогу. Слишком поздно. Взвизгнули тормоза, и водитель машины съехал с дороги, останавливаясь в траве, росшей вдоль трассы.

Было темно, и я воспользовалась покрывалом из гостиницы как вуалью, но одного взгляда на мое лицо было достаточно, чтобы понять, что я не рядовой участник движения. Видеть огромного демона-ящера, было чересчур для моих коллег водителей. По крайней мере, был не час пик, и хотя из-за меня несколько машин вынесло на обочину, я пока не несла ответственность за настоящую аварию.

И если я хотела, чтобы все так и оставалось, необходимо была съехать с дороги. Рано или поздно, какой-нибудь коп, завершив проверку на трезвость бьющегося в истерике водителя, решил бы проверить его историю о монстре, управлявшем винтажным «Челленджером». Добавьте ко всему тот факт, что некоторые полицейские из Беннингтона были слугами, и вот тогда, я бы действительно попала в беду.

Тем не менее, мне нужно было подобраться как можно ближе к Беннингтону. Загнать машину в кювет и идти в открытую, лишь увеличивало шансы быть увиденной. Не ехать вовсе, означало, что потребуется больше времени, чтобы добраться до места назначения. Я оставила Адриана в мотеле около двух часов назад, так что в любой момент Коста мог вернуться в номер и найти его.

Адриан. Я отогнала чувство вины, что заставляло чувствовать, будто я проглотила кислоту. Он говорил, что предаст меня, если мы продолжим проводить время вместе! Деметрий и Зак думали так же, и с предположительно кровавой историей Адриана, многие согласились бы, что он заслужил то, что я сделала. Тогда почему именно я чувствовала себя предателем?

Ограждая себя от размышлений на эту тему, я свернула на следующем повороте. Согласно карте на телефоне Адриана, — да, я стащила и его — национальный заповедник Грин Маунтин граничил с той частью Беннингтона, где находился пансион. Я смутно припоминала лес из моего последнего пребывания там, так что если я буду держаться деревьев, то смогу скрытно к нему подобраться. Адриан сказал, что вход в область был здесь. Жаль, он не уточнил, где именно, но у меня был план как это выяснить. Я бросила «Челленджер» в лесу за заправкой, но прежде завернула несколько вещей в мое покрывало. Затем повесила его на плечо как мешок и, держа телефон Адриана перед собой, так что бы видеть карту, побежала.

Раньше, я сочла бы темное пространство леса жутким, но не сейчас. Может быть потому, что ни одно животное в здравом уме не напало бы на меня в маскировке гончей. Тоже относится и к людям, и хотя воздух был определенно прохладным, холод не ощущался как раньше. Должно быть, из-за моих развивающихся способностей. В конце концов, это не могло быть совпадением, что я практически не нуждалась в свете от мобильника Адриана, чтобы видеть.

Ты можешь делать все тоже, что и я… Это в твоей крови. Слова Адриана прокрались в мое сознание, поощряя меня, в то же время, нанося удар по чувству вины. Черт возьми, мне нужно перестать думать о нем! Не поверив ему, я совершила единственный верный выбор. Именно это он снова и снова призывал меня сделать. Жасмин была человеком, из-за которого я должна испытывать чувство вины. Если Адриан мне лгал и она мертва, тогда я потеряла единственного оставшегося члена семьи. Хуже того, я потеряла лучшего друга.

Воспоминания атаковали меня. *Ликующая Жасмин, когда ее приняли в тот же колледж, что и меня. Ее бесконечные проделки, как добавление мази «Бенгей»[[29]](#footnote-29) в мой солнцезащитный лосьон или замена шампуня на пену для ванны. Как она прятала меня, после выпускного вечера, ставшего катастрофой, и как она не сказала никому из моих друзей — или ее — почему я так часто хожу к врачам. Жасмин — маленькая девочка, сидящая со мной в приемной психолога, ее голубые глаза мрачнеют, когда она шепчет:*

*— Если ты говоришь, что видишь что-то, Айви, то я тебе верю…*

Мобильный завибрировал, напугав меня так, что я чуть не выронила его. Надпись на экране сообщала о входящем звонке. Номер неизвестный. Я замедлилась, разрываясь между любопытством и осторожностью. Если отвечу и услышу голос Деметрия, это подтвердит все мои подозрения. Но что, если это был Зак? Я могла бы реально использовать помощь архона, и я знала, что Зак связывался с Адрианом по телефону. Не говоря уже о том, что неизвестный, чертовски точное описание того места, откуда исходили его звонки. Я нажала «Принять», но ничего не сказала, надеясь, что звонивший заговорит первым. Моя авантюра окупилась.

— Айви. — Голос Адриана был хриплым от гнева или срочности. — Не ходи туда одна. Не…

Я с такой сильно ударила по кнопке «Завершить», что треснул экран. Затем швырнула трубку, как будто это могло разорвать связь между нами. Лес, казалось, наполнялся сущностью Адриана, пока, могу поклясться, ветер, пролетавший сквозь деревья, не начал шептать его имя.

— Оставьте меня в покое! — Крикнула я, опускаясь на землю рядом с его телефоном. — Ты собирался меня предать, я должна была так поступить.

От того, что я произнесла эти слова, лучше мне не стало. Верить в это было так же больно, как и надеяться, что я ошибалась. А если так, то я разрушила наш последний шанс, сделав то, что не смог Адриан, несмотря на то, что небеса и ад, твердили ему, что у него нет выбора. Он не простит меня за это. Никто бы не простил, и я в том числе.

Резко смахнув слезы, наполнившие мои глаза, я схватила телефон, встала и снова побежала. Правильный или нет, я сделала свой выбор. Если Адриану было суждено остановить меня или предать, он знал, куда я направлялась, так что у меня было мало времени.

\* \* \*

Когда я в последний раз видела пансион Полсон, осенние листья кружили вокруг красивого белого дома. Сейчас, все деревья были голые и темные, едва заметная оболочка окружала здание, подобно негативу засвеченной фотографии. Она не исчезла, после того как я моргнула пару раз. Она осталась, как немое свидетельство того, насколько выросли мои способности.

Это также объясняло, почему я могла видеть слова, нацарапанные на стене дома: *«Уходи!», «Помогите!», «Демоны».* Конечно, больше никто не мог видеть предупреждения людей, оказавшихся пойманными в другой области. Подъезжавшие туристы могли только видеть знак *«Добро пожаловать, Друзья!»,* висевшим над входной дверью.

Я притаилась в дальнем конце двора, скрытая деревьями, что протянулись до самых зеленых гор. Внутри горел свет, испуская теплый янтарный свет, на парковке стояли две машины, там же где останавливалась и я, когда приехала сюда в первый раз. В пансионе были гости. И я собиралась испортить вечеринку.

Я начала снимать с себя одежду, не останавливаясь, пока не осталась в сапогах и вызывавшем зуд кожаном бикини, который походил на ремни гончих. Я положила одежду в покрывало с остальными своими вещами и снова повесила его на плечо. Затем я побежала к дому. Добравшись до входной двери, я подергала ручку. Так же как и раньше, было открыто. Молча, я вошла в дом, пытаясь сосредоточиться на этой реальности, а не на темной, двойной картинке, которая показывала, место, сильно отличающееся от этого. В гостиной, где я впервые встретила миссис Полсон, никого не было, но из коридора был слышен смех. Я пошла в ту сторону, добравшись до столовой. Две молодо выглядевшие пары сидели за столом и на секунду их головы, повернувшиеся ко мне, замерли, но никто не сдвинулся с места.

Затем крики совпали со звуком падающих стульев и других предметов, которые они в панике отбрасывали, стараясь убежать. Я обнажила зубы, зашипела и замахала руками, надеясь напугать их так, чтобы они побежали прямиком к своим машинам. Им нужно было убираться отсюда, чтобы избежать судьбы, которую вероятно готовила для них миссис Полсон. Впрочем, гости не были мне благодарны за то, что я спасала их. Мне пришлось уворачиваться от тарелок, которые один из парней бросил в меня, прежде чем выбежать в коридор. Наконец женщина, которую я ждала, появилась и выглядела взволнованной, когда вошла в столовую.

— Что происходит… — начала миссис Полсон и, внезапно остановилась, увидев меня.

— Dyate, — прошептала она.

# ***Глава 33***

Когда я приближалась к ней, моя улыбка, должно быть, выглядела дикой, ведь я чувствовала каждый миллиметр, наводящего ужас, существа, каким сейчас казалась Полсон. Хозяйка выглядела точно так же, рыжеволосая с проседью пожилая женщина, с которой я впервые встретилась. На ней так же был фартук, будто я оторвала ее от выпечки десерта, но из нас двоих, именно она была настоящим монстром.

Эта сука передала мою сестру демонам. Именно она отправила детектива Крогера по моим следам и из того, что я знала, возможно, была человеком, который испортил тормоза на машине моих родителей. Я до боли желала ее смерти. Но сначала…

Когда я подошла к ней, то опустила свой мешок. Она по-прежнему не двигалась, следуя протоколу, как не быть помятым гончей, но ее удивленный взгляд метнулся к мешку. Полагаю, она не заметила его раньше, так же как и не ожидала неуклюжего ящероподобного демона в своей столовой. Затем я вытащила заранее написанную записку и показала ей.

*«Проведи меня к воротам».*

Ее лицо сморщилось, когда она уставилась на нее, чуть нахмурившись. Я знала, что она могла прочитать написанное, так как уже проверила это на записке для Коста. Я надеялась, что она подумает будто я бродяга, потерявшая своего дрессировщика, но имеющая записку, говорящую, чтобы любой нашедший меня слуга отправил меня домой. Что касается мешка, ну, собаки иногда переносят вещи. Возможно, мне следовало держать мешок в зубах, чтобы выглядеть похожей на гончую. Когда она перестала хмуриться и посмотрела на меня с осязаемой ненавистью, я поняла, что мой план провалился.

— Потомок Давида, — прошипела она, выдернув что-то из-под своего фартука.

Увидев ствол, я бросилась влево. Первый выстрел прошел в нескольких сантиметрах, второй, когда я пригнулась, пролетел над головой. Затем я свирепо атаковала, подпитываемая ненавистью и силой моего наследия, которую до сих пор не понимала. Она упала, ударившись затылком о кафельный пол. Но так и не выпустила пистолет.

Я вовремя дернула ствол в сторону, направив выстрел в стену, а не в мой живот. Хоть она и выглядела старушкой, хватка у нее была как у медведя. И зубы, как у него. Она вгрызлась в мое плечо, заставив заорать от боли и неожиданности. Я не могла вырвать оружие, но и не осмеливалась отпускать его, чтобы убрать ее рот с плеча. Как будто Адриан шептал инструкции мне в ухо, я вдруг поняла, что бы он сделал. Так я и поступила.

Я бросилась вперед, толчок вновь хлопнул голову миссис Полсон об плитку. Ее крик прокатился по моему ноющему плечу, но она так и не выронила пистолет и не перестала меня кусать. Я бросилась вперед еще несколько раз, игнорируя, зубы впивающиеся еще глубже в мою плоть. Наконец ее хватка на пистолете ослабла, и я смогла его вырвать. Мое плечо пульсировало — черт побери, мне понадобится укол от столбняка! — но моя рука не дрогнула, когда я направила пистолет ей в лицо.

— Где ворота? — резко спросила я, забыв на секунду, что она не могла меня понять.

Госпожа Полсон плюнула в меня, оставив отвратительный харчок на моей щеке. Я вытерла его свободной рукой, прежде чем взяла записку, которая упала на пол рядом с нами.

— Где? — сказала я, тряся ее перед ней.

Она разразилась потоком слов на демоническом, некоторые из которых я опознала как сильные проклятия. Мои челюсти сжались. Адриан был уже в пути, а я не знала на чьей он стороне, поэтому нужно было уйти до его прихода. Что означало, я не могу тратить время, вежливо спрашивая миссис Полсон. Я опустила пистолет и выстрелила ей в руку. На таком расстоянии, выстрелом оторвало большой кусок, в одно мгновение, покрыв меня красными брызгами. Она взвыла, отчаянно извиваясь, и почти скинула меня, но я держалась и снова сунула ей в лицо записку.

— Где? — крикнула я, на этот раз, прижав ствол к ноге.

Ей не нужно было понимать мои слова, чтобы распознать угрозу.

— В моем офисе! — выдохнула она. — Пожалуйста, не надо больше!

Она заслужила большего. Намного, намного большего, но у меня не было времени или решительности наказать ее. Подняв ее, я направила ствол пистолета в ее сторону. Она осела, навалившись на меня так сильно, что почти нас опрокинула.

— Показывай, — сказала я, дергая головой в сторону коридора.

Она снова уловила смысл и, шатаясь, пошла по коридору. Из-за стоявшей вокруг нас тишины было ясно, что сейчас в гостинице больше никого нет. Полагаю, что если огромный ящеро-демон недостаточно напугал посетителей, то это наверняка сделали несколько выстрелов.

— Здесь, — сказала она, прислонившись к двери кабинета.

Проход в темную область здесь я увидеть не могла, но опять же, точно так же я не видела любой другой проход. Тем не менее, я не собиралась верить ей на слово. Я сильнее ткнула ее в бок пистолетом и потрясла запиской для ясности.

— Где? — сказала я, толкая ее в комнату.

Ее седеющие волосы стали малиновыми от крови, и еще больше капало из того, что осталось от ее плеча, но она все-таки взяла себя в руки и не упала. В очередной раз я вспомнила, что слуги могут выглядеть как люди, но они ими не являлись. Так что хоть миссис Полсон и вела себя как слабая, и побежденная, но у стервы было еще полно сил для борьбы.

— Там, — сказала она, указывая на угол. Затем она оперлась на свой письменный стол, будто у нее не было сил стоять ровно.

Конечно, она притворялась. Войдя внутрь, я продолжала держать пистолет направленным на нее. На одной стене угла была книжная полка, на другой висела картина. Разумеется, ничего кричащего *«Демоническая дверь»,* но когда их кто-то услужливо помечал? Я протянула руку в центр угла и ахнула, когда кровь, покрывавшая ее, внезапно за пульсировала почти болезненной энергией. Адриан был прав. Это ощущалось словно электрошок, но только для той части меня, на которой была кровь миссис Полсон. Вот ради чего, прежде чем оставить его одного, связанного в комнате, я сделала с ним самую ужасную и непростительную вещь. Я взяла у него кровь.

Адриан говорил, что мне понадобится кровь слуги, демона или иудея, чтобы пройти сквозь ворота. Я не была уверена, будет ли здесь сегодня вечером миссис Полсон, так что я приняла меры предосторожности, чтобы гарантированно пройти через врата. И под мерами предосторожности я имела в виду две бутылки из-под пива, наполненные кровью Адриана.

Возможно, сейчас я в ней не нуждалась. Последнее что мне хотелось сделать, это окрасить свою кожу, свидетельством моего ужасного деяния. Я не могла смотреть на бутылки без чувства вины и без желания расплакаться, и надеялась, что миссис Полсон истечет кровью достаточно, чтобы…

Зловещий клик заставил меня броситься в сторону, но недостаточно быстро. Острая боль обожгла руку, однако моя потусторонняя скорость спасла мне жизнь. В то время как я позволила себе отвлечься на мысли об Адриане, миссис Полсон достала откуда-то другой пистолет. Я выстрелила в ответ, даже не имея шанса нормально прицелиться, потому что была слишком занята тем, что убегала из комнаты. Так же быстро, я вбежала обратно, все время себя проклиная. Не оставляй слугу наедине с вратами в демоническую область, тупая задница!

Миссис Полсон была на полу, одна рука вытянута в направлении врат, как будто она пыталась когтями прорыть себе путь вовнутрь. Хотя, никуда она уже не попадет. Единственная дыра дымилась у нее во лбу, а затылок отсутствовал. Потом и остальные части ее тела исчезли, рассыпавшись пеплом. У меня не было времени восхищаться своим выстрелом, отпраздновать эту небольшую месть за Жасмин, или побеспокоиться о том, как мало меня волновало то, что я кого-то убила. Снова. Вместо этого, я вернулась в столовую, чтобы забрать мешок и втереть в себя больше крови миссис Полсон. Затем подбадривая себя, я вернулась в кабинет и побежала прямо в угол.

Каждый раз, когда я проникала в область, то из ворот попадала в пустынный пейзаж замороженной темноты. В этот раз я приземлилась в ветхой версии того же самого пансиона, с огнями, светящими из ближайшего коридора. На этой стороне кабинет миссис Полсон выглядел совсем по-другому. Здесь не было плетеной мебели и единственным украшением на стенах были дыры. Не считая загнивающих одеял, она была пустой. Однако, когда я выползла в коридор, то обнаружила, что остальная часть здания так же отсутствовала.

— Гончая! — закричал шатен, примерно моего возраста. Затем он замер, давая мне возможность осмотреть его лохмотья, растрепанные волосы и жилистое тело. Если бы я встретила его в реальном мире, то решила, что он попрошайка. Для человека в демонической области он выглядел отлично. Его одежда была грязной и порванной, но она была настоящей одеждой. Не отвратительной человеческой кожей и хотя он был худой, он не выглядел сильно голодающим.

Была ли область Беннингтона чуть менее ужасной, чем другие? Эта мысль дала мне надежду, что моя сестра все еще жива. Мне хотелось спросить парня о Жасмин, но все что он смог бы услышать было шипение, а я оставила свой блокнот на другой стороне.

Адриан говорил, что Жасмин вряд ли будет здесь, но я все равно проверила. Все люди застыли в тех позах, в которых они были, когда услышали предупреждение *«Гончая»,* что делало их похожими на экспонаты музея восковых фигур. Это были подростки и люди чуть старше двадцати, и выглядели они такими же растрепанными, как и первый, встреченный мной парень. Не похоже, что кто-то подвергался насилию, и на кухне была настоящая еда. Наверное, эти люди здесь жили, так как в каждой комнате были самодельные кровати, и пока что, я не натолкнулась ни на одного слугу.

Я также не увидела Жасмин, но она здесь побывала. Я узнала ее свитер на одной из девушек. Я жаждала спросить, но у меня не было времени для общения, не говоря уже о том, что слуги могли появиться в любую минуту. Как и Адриан. Эта мысль меня подстегнула и, покинув пансион, я бросила свой мешок возле пня, чтобы иметь возможность прихватить его на обратном пути. Я побежала в сторону дальних огней. Температура заставила меня стучать зубами, но мысль, что я добралась до этого места наполняла меня отчаянной надеждой.

Скоро я сама узнаю, была ли Жасмин действительно жива. Если так, я продолжила бы поиск оружия, даже без Адриана. Мне бы помогал Зак, хотя бы потому, что он не хотел, чтобы его получили демоны. После того как я найду рогатку, я воспользуюсь ею и освобожу Жасмин. Потом мы бы спрятались от демонов, и я бы помогла ей сбежать из плена, попутно помогая себе преодолеть чувства к Адриану.

Уныние пронзило меня. Полагаю, мне стоит сосредоточиться на одной невыполнимой задаче за раз. Я заскользила, пытаясь остановиться на полпути к вершине холма, когда услышала рычание. В этой области оставалось много деревьев, стоявших словно высокие, окаменевшие памятники миру, из которого они были вырваны. Это мешало видеть, даже с моими способностями, работающими на полную мощность. Должно быть, гончие патрулируют лес.

Странное рычание приближалось, и казалось, что звук шел сверху. Я осмотрелась, ожидая, что ящеро-демоны выпрыгнут из-за деревьев, но никто не появился. Предполагалось, что я не должна выказывать страха, и я продолжила подниматься, но уже не бегом, а перейдя на шаг. Грохочущие звуки, несущиеся сверху, были единственной угрозой. Я была вынуждена побежать, чтобы не быть раздавленной кучей замороженных ветвей. Даже на максимальной скорости, все еще получая удары, но я забыла о боли, когда увидела, что же заставило их осыпаться вокруг меня.

Серые, кожистые крылья откинулись назад, открывая существо, около трех метров в высоту. Оно присело в обезьяньей манере, прямые, массивные руки покоились между согнутых ног. Плечи и грудь бугрились мышцами, когда оно подняло голову, демонстрируя красные, горящие глаза и лицо, которое было шире, чем у гончей, но менее звериным.

Если гончие выглядели как помесь оборотня и варана, то это было похоже на плод тройничка между вараном, оборотнем и птеродактилем. Хуже всего было то, как оно уставилось на меня, как бы говоря, что нет разницы, двигаюсь я или стою. Оно могло видеть меня в любом случае. В моей голове, со своего рода мрачным очарованием промелькнуло слово *«Горгулья».* В области Беннингтона были горгульи.

# ***Глава 34***

Я сделала единственное, что смогла придумать, когда столкнулась с гораздо более крупным существом, думающим, что я была собако-ящерицей: перекатилась на спину и показала свой живот, надеясь, что жест «Не убивай меня, я дружелюбная!» был так же универсален среди местных животных, как и в моем мире.

Горгулья склонила голову, глядя на меня, как будто я была самым странным, что она когда-либо видела. Тем не менее, она не стала рвать меня похожими на ножи, когтями и зубами, так что я посчитала, что поступила правильно. Я осторожно перевернулась, так сильно вздрагивая от нервозности, что казалось, мой зачарованный архоном хвост вилял. Ситуация была не просто выше моего понимания, она будто была на сотни метров под водой. Горгулья запыхтела на меня. Это самое близкое описание, но, по крайней мере, она не начала говорить на демоническом языке. Эй, горгульи разговаривают в мультиках. Откуда я могла знать, черт возьми, могут ли они это делать в реальной жизни?

— Приветики, — ответила я, надеясь, что она услышала похожее пыхтение.

Она опять запыхтела, помахав крыльями для выразительности. Очевидно, я должна была что-то сделать. Проклятье, если бы я знала, что.

— Э-э, следовать за тобой? — догадалась я, делая неуверенный шаг и поднимаясь спиной к холму.

Она приподнялась, взорвав воздух своими мощными крыльями, что я восприняла как согласие. Затем пришлось начать карабкаться, чтобы избежать очередного душа из замороженных веток, когда они начали падать с верхушек деревьев. Ликование и ужас перемешались во мне. Я встретила горгулью в реальной жизни и выжила. Не то, чтобы кто-нибудь мне поверит, но позже, нужно будет сделать обновление на «Фейсбуке». Но что если горгульи были не единственными неожиданными существами в этой области?

В течение нескольких мгновений, я не знала что делать. Бежать в сторону города демонов, расположенного на холме? Или вернуться к воротам внутри пансиона? Адриан не шутил, когда сказал, что демоны в этой реальности усилят свою безопасность. Не удивительно, что в пансионе не было никаких слуг. Они были не нужны, чтобы держать людей в узде. Не тогда, когда сама смерть летает над головой. И шагая по земле, я поняла, что знакомое шипение возвестило о приближении трех гончих.

— Вы опоздали, — сказала я им сухо, позволяя зверям облизать меня и измазать отвратительной слизью, когда они произнесли свою версию приветствия. Достаточно встречи с горгульей и получения слизистой ванны от гончих, и у меня будут кошмары до конца жизни, только от одной этой области.

Решение принято, я последовала за гончими вверх по склону. Жизнь уже оставила на мне шрамы, и я не уйду пока своими глазами не увижу, что Жасмин все еще жива. Когда мы добрались до вершины холма, и я бросила первый взгляд на город, то остановилась. Красивый, подумала я неохотно. Много времени прошло с тех пор, когда эта часть области была захвачена. Большая часть леса была вырублена, осталась лишь гладкая, плоская земля. Замерзшие реки извивались по долине зигзагами, лед отражал свет из замка. От этого казалось, что замок стоит на серебряном ожерелье, и выразительность его голубых стен, также не ускользнула от меня.

Серебро и сапфир, тот же цвет, что и глаза Адриана. Я смотрела на его бывший дом, который был великолепен в своей первобытности. Направляясь по склону к огромному замку следом за гончими, я чувствовала будто оставляю позади частички своего сердца. Конечно, Адриан, должно быть, разыгрывал меня. Ни у кого, воспитанного демонами, не хватило бы духу, отказаться от всего этого. Люди, не выращенные демонами, боролись бы с желанием сказать «да» всей этой власти, деньгам и сверхъестественному шику, которые у Адриана были фактически в кармане. Взять, к примеру, его замок. Он мог сойти за увеличенную вдвое ледяную версию Хогвартса. Добавьте каменные ворота, с искусной замороженной резьбой, сверкавшей по верху подобно глазури на торте. От этого дух захватывало. Слуги, охранявшие ворота, имели рельефные отметки на коже, показывающие, что они принадлежали Деметрию, но на их серебристые нагрудники, была искусно нанесена буква А. Она так же, была на фресках наружного двора, как будто мне было нужно больше доказательств, того что я находилась в бывшей области Адриана.

И все это снова будет принадлежать ему, если только он поступит так, как все ожидают и выдаст меня демонам. Одна из гончих толкнула меня, едва не сбив с ног. Ладно, ну остановилась я, чтобы посмотреть на бывшее и будущее царство Адриана. У него были изыски других областей, но с одним важным отличаем. Где были рабы? По пути мне не попадались полуразвалившиеся деревни, и большинство людей, толпящихся во дворах были слугами. Были? Что-то в верхней части одной из башен бросилось в глаза. Эта башня была освещена сильнее, чем другие — это я заметила еще на верхушке холма — и там было больше открытого пространства, дающего легкий обзор.

Вот почему я могла видеть девушку в клетке. Ее окружал янтарный свет, покрывавший ее волосы и тело в различные оттенки золотого. Клетка была на толстой цепи, свисавшей с крыши башни, и девушка сидела в ней, упираясь спиной в угол. На ней было одето не больше чем на мне, что заставляло меня задаваться вопросом, как она не замерзла насмерть, пока меня не осенило, что шум, идущий из башни, связан с золотистым светом, омывавшим ее. Она была окружена портативными нагревательными приборами. Когда она взглянула на гончих, начавших раздраженно лаять, потому что я снова остановилась, то я увидела ее лицо. Даже несмотря на то, что она была более чем в двенадцати метрах надо мной, мое сердце забилось, а моя душа казалось, глубоко вздохнула. Жасмин. Моя сестра жива и была в этой клетке!

Лавина эмоций накатила на меня, зрение стало размытым от внезапно выступивших слез. Все эти недели, я рисковала жизнью, чтобы спасти ее, но уродливая, скрытая часть меня думала, что она была уже мертва. Всех, кого я любила, похитили у меня, так почему с ней должно было быть по-другому? Вот почему, в течение нескольких застывших секунд, я не могла прекратить смотреть на Жасмин. Та безнадежная, измученная часть меня, была уверена, что если я моргну или посмотрю в сторону, она исчезнет. Она не исчезла, несмотря на то, что я набралась смелости закрыть глаза. Когда я их открыла и увидела, что она все еще здесь, из моего горла вырвался отчасти всхлип, отчасти смех. Она была жива! Исходя из того, что я могла видеть она действительно, по-настоящему была жива и невредима. Если бы я не была окружена слугами, которые убили бы меня, как только поняли, кем я была, я, возможно, захихикала бы, от захлестнувшего меня облегчения, присоединившегося ко всем остальным чувствам, конкурировавшим друг с другом в интенсивности.

Затем произошло нечто неожиданное. Мои способности обнаруживать священное оружие пришли в движение. Возможно, их активировала внезапная эмоциональная перегрузка. Я не пыталась их использовать, потому что оружие не могло здесь находиться. Оно было в области слабого правителя, а этим в отсутствии Адриана управлял Деметрий. Однако мгновенная вспышка, прогрохотавшая сквозь меня, не была облегчением от того, что я обнаружила Жасмин живой, хотя это действительно было облегчением. Это так же не был гнев от того, что ее выставили как издевательский трофей, а это заставило меня чертовски разозлиться. Это было что-то совсем другое.

Единственный раз, когда я ощущала нечто подобное, было, когда мы спасались бегством, и я нашла для нас с Адрианом освященную землю. Если то было вспышкой на моем внутреннем радаре, то это был бум! который потряс меня изнутри. Даже ощущение от реакции крови миссис Полсон на демонические ворота бледнело по сравнению с этим, что означало одно: здесь находилось что-то священное. Нечто настолько священное, что все мое тело ощущало его как рев нескольких сирен указывавших на единственное место, как будто оно было передатчиком, а я антенной. Шок превратился в дикую, невероятную надежду. Жасмин не только была жива, она находилась в той же области, что и священное оружие, которое могло ее спасти.

# ***Глава 35***

Я последовала за гончими внутрь замка, но вместо того, чтобы повернуть вниз по коридору, который, скорее всего, приведет к их версии СПА с грязевыми ваннами, я свернула за угол. Лающее шипение, вероятно было одним из проклятий, за то, что я снова отстала, но соблазн вновь оказаться в тепле, заставил их отделиться.

Хорошо. Даже одна гончая, слоняющаяся по замку, будет выглядеть подозрительно. А целая стая? С таким же успехом можно было написать на груди собственное имя, что бы все знали кто я такая. Опять же, может это не имело значения. Я могла чувствовать оружие благодаря способностям, призывающим меня, освободить его из своего укромного места. Как только я это сделаю, больше не будет нужды в страхе. Напротив, бояться будут демоны и слуги.

Эта мысль меня взбодрила. Я повернула за угол, игнорируя испуганные взгляды, которые я получала, когда бежала через внутренний двор. По крайней мере, эти уличные торговцы продавали говядину, свинину и птицу, вместо человеческого мяса, что означало, у меня не возникало рвотных позывов, пока я лавировала среди них. Затем, я прошла мимо участка с торговцами и побежала к первой каменной лестнице, которую увидела. Согласно моим ощущениям, оружие находилось на несколько этажей выше, и его сила пульсировала сквозь меня, словно маяк.

Я встретила на пути несколько людей, значит, в этой области их было больше. Более того, судя по тому, как быстро они прятались, захлопывая двери при моем появлении, казалось, они живут в замке. Когда я мчалась мимо, встретившиеся мне на лестнице люди, замирали в полушаге, двигались лишь их глаза. Точно в тот момент, когда я подумала, что для гончих существуют специально отведенные места и что основное здание замка таковым не является…

Позади меня раздался демонический крик. Кто-то послал за мной дрессировщика гончих? Я проигнорировала окрик, и побежала быстрее, ощущая пугающее возбуждение, которое вызвало удушье. Я не могла позволить кому-то остановить меня, когда я была так близка к цели. Просто не могла. Я покинула лестницу, оказавшись на площадке четвертого этажа, оружие тянуло меня к себе, как будто я рыба, которую тянут на леске. Следуя этой внутренней тяге, я бросилась вниз по коридору в богато украшенную деревянными панелями комнату, которая, подумать только, напоминала библиотеку. Либо молва о гончей быстро распространилась, либо этой комнатой часто не пользуются, потому что в ней никого не было.

Но это не означало, что она была пуста. Тело пульсировало от близости оружия, притягивая меня к центру комнаты. Огромный четырехсторонний камин возвышался вверх от пола, его каменный дымоход исчезал в высоком потолке. Сторону находящуюся ближе ко мне украшали щиты с гербами, а противоположную сторону — устрашающего вида топоры. Очаг был почти с меня ростом и, от потрескивающего пламени исходило тепло, но я стояла рядом не по этой причине. Я пыталась дотянуться до камней над каминной полкой.

Вот. Рогатка находилась прямо там, но я была слишком низкая, чтобы дотянуться до нее! Я развернулась, схватила ближайший стул и потащила его к камину. Затем остановилась, разглядывая отполированный каменный дымоход. Я не смогу пробить его, не сломав каждую кость в руке, вследствие чего, не смогу использовать оружие.

Охваченная вдохновением, я встала на стул и сняла один из боевых топоров. Он оказался тяжелым и массивным, как настоящее оружие. Настало время узнать, являлся ли он таковым на самом деле. С первым ударом на меня посыпались каменные осколки. Хорошо, значит, топор работал! Я замахнулась еще раз, на этот раз посильнее, откололся большой кусок камня. Стул, пошатнувшийся от удара, напомнил мне держать равновесие. Я упиралась ногами, чтобы противостоять силе толчков и взмахивала топором снова и снова, пока колотила дымоход как дровосек, рубящий дерево.

Мое сердце заколотилось, когда осыпалось достаточное количество камней, обнажив ровные стены тайной секции. На дне комком лежало нечто темное и витое, и я отбросила топор. Ни в коем случае не рискну, прорубаясь, рассечь рогатку пополам. Вместо этого, я использовала руки, отбрасывая оставшиеся камни, пока, наконец, не добралась до дна секции. Энергия вспыхнула вверх по рукам, настолько мощно и резко, что причинила боль. Я отдернула руку, затем ухмыльнулась и, собравшись с силами, вновь дотянулась до нее. На этот раз, я вытянула длинную, плетеную веревку, которая была идентична рогатке Адриана — за исключением того, что эта была грязно-бурой от старости.

— Hondalte! — Крикнул кто-то позади меня.

Обернувшись, я увидела двух слуг в броне, и третьего жутко измазанного грязью, должно быть являвшегося дрессировщиком гончих. Грязный слуга, держал упряжь в одной руке, и что-то очень похожее на сырую мясную вырезку в другой. Полагаю, меня соблазняли сдаться без борьбы. Я спрыгнула со стула, от чего все трое вздрогнули. Думаю, они не ожидали увидеть гончую, стоящую на мебели. Они также не ожидали, что она будет использовать рогатку, и я улыбнулась, когда палец скользнул в петлю оружия. Это была она. Свобода Жасмин и наш билет отсюда, все благодаря потрепанному на вид оружию, которое пульсировало с такой силой, что только от прикосновения к нему мою руку било с невероятной силой. Подобрав, из отколовшихся от дымохода камней тот, что покруглее, я поместила его в плотную корзинку рогатки. Может Адриан и намеревался меня предать, но как ей пользоваться он меня научил. Меня обуяло дикое предвкушение, и я без колебаний начала раскручивать веревку в сторону слуг.

Слуги стали отступать, то ли при виде гончей орудовавшей рогаткой, то ли от осознания происходящего. С твердым намерением, не дать этим или другим ужасным существам этой области уйти безнаказанными, я быстрее закрутила веревкой. Затем, прицелившись, стремительно метнула камень в их сторону. Раздавшийся щелкающий звук был музыкой для моих ушей. Получайте, ублюдки! Камень попал в грудь белокурому слуге, прогнув его доспехи прямо посреди искусно расписанной «А». Затем камень упал на пол, а этого я ожидала от белокурого слуги. Вообще-то, я предполагала, что они в один миг свалятся замертво, но белокурый слуга лишь уставился на меня. Следом он посмотрел на камень, на своих друзей и тут страх на его лице сменился недоумением.

— И это все? — спросил он по-английски.

Мое ликование обратилось прахом, хотя произойти это должно было со слугами. Но они все еще стояли на месте, а единственным признаком того, что я ударила белокурого слугу долгожданным оружием, была отметина на броне. Я схватила еще один каменный осколок, мои пальцы дрожали от отчаяния, пока я засовывала его в небольшой кармашек. Оно должно работать, должно! ревел мой разум. Быть не может, что это не то оружие. Мало того, что оно было спрятано в стене внутри демонической области, так от его силы у меня рука болела. Так почему оно не убивает всех подряд, как предполагалось?

Я метнула камень в их сторону, на этот раз особо не целясь. Он попал в слугу-грязнулю, от чего тот взвизгнул, подарив мне вспышку надежды, прежде чем до меня дошло, что я только его взбесила. Затем все трое кинулись ко мне, вся их настороженность исчезла и я сделала единственное, что могла. Я побежала.

# ***Глава 36***

Пытаться скрыться пока выглядишь, как демон-ящерица весом в полтонны было невозможно. Вот почему я побежала прямо в тоннель нижнего двора, в котором, как я видела, исчезли другие гончие. Как и ожидалось, он вел к комнате с грязью, и я погрузилась в теплую, вонючую воду вместе с остальными. Я даже сняла кожаное бикини, так как заметила, что никто из этих гончих не носил ремни, но я сохранила рогатку. Я собиралась задушить ею Зака, как только его увижу. Если выживу.

Все зря! Я продолжила внутренне выть. Я неоднократно рисковала своей жизнью, из-за обещания, что если я найду рогатку, то смогу спасти мою сестру. Теперь у меня было дурацкое, древнее оружие и оно даже не помогло мне спасти саму себя. Примерно через десять минут гончие решили, что они достаточно согрелись, чтобы снова патрулировать. Я вышла вместе с ними, собираясь бежать прямо в пансион, как только свалю из замка. Однако, когда мы завернули за угол каменного коридора, баррикада из слуг заблокировала наш путь, их было так много, что я не могла сосчитать.

Другие гончие развернулись, решив, что получили больше времени на грязевую ванну. Я последовала за ними, как ненормальная, надеясь, что там кроме заблокированного, был еще один выход. Как только мы вернулись в маленькую комнату, я на всякий случай, засунула рогатку в кучу костей животных, лежавших в углу. Как бы сильно я не хотела придушить Зака бесполезным оружием, я не хотела попасться, потому что была единственной гончей, которая носила свой собственный поводок.

Всего несколько секунд ушло на то, чтобы понять — здесь не было другого выхода. Не имея других вариантов, я плюхнулась в воду с другими гончими, чувствуя, насколько голой и беспомощной я была. Зачем было бежать в единственное место, у которого не было другого выхода? Молча, я ругала себя. Вот вам и план, как слиться с окружением. Мое положение превратилась из плохого в ужасное, когда в подземное помещение вошел Деметрий. Тени демона заполнили маленькое пространство, касаясь моей головы и плеч, словно крошечные, ледяные пальцы. Я опустилась поглубже в воду, неожиданно радуясь, что была покрыта вонючей, грязной жидкостью.

Вслед за ним вошли еще три человека. С замиранием сердца, я узнала Белокурого Слугу, Грязного Слугу и их друга, которого я по объективным причинам, окрестила Хмурый Слуга. Деметрий сказал им что-то на демоническом. Грязный Слуга подошел к краю воды и рявкнул одно слово. Гончие рванули вперед, как будто он закричал *«Обед»!* Я сделала то же самое, стоя по стойке смирно и наблюдая за тем, что они будут делать дальше. Деметрий прошелся вдоль нашей шеренги. Какое бы слово дрессировщик гончих не использовал, оно держало их всех как послушных ящериц-солдат, в идеальном строю. А я ведь так надеялась, что они дадут сигнал атаковать кого то, кто движется и я смогу под шумок, ускользнуть.

Так нет же, я должна была стоять вместе со всеми, все время, чувствуя, как будто у меня на лбу сверкала неоновая вывеска *«Потомок Давида».* Ужас прошел сквозь меня, почти заставляя забыть о том, что я стояла совершенно голой перед Деметрием и другими мужчинами. Если Деметрий сможет определить, что я не гончая, то я покойник. Или того хуже. Деметрий резко разговаривал с Грязным Слугой, который посмотрел на других гончих и меня с такой очевидной растерянностью, что я почти вскрикнула от облегчения. Он не мог нас различить! Ну хорошо, я не задушу Зака, если выберусь отсюда. Я только врежу ему. Его маскировка под гончую была настолько хороша, что даже их дрессировщик не мог отличить меня от других.

— Айви.

Только сила воли удержала мою голову от того, чтобы не дернуться при звуке моего имени. У Деметрия не получилось так легко заставить меня выдать саму себя. Моя стойкость, должно быть, удивила его, потому что он подошел к ближайшей гончей, похлопывая ее в явном замешательстве.

— Я знаю, что ты здесь, — продолжил Деметрий, сверкая жестокой улыбкой и лаская зверя. — Никакая гончая, не будет использовать топор, чтобы разбить дымоход, так что очевидно, это ты пришла в область, в поисках оружия. Очень умно со стороны архонов замаскировать тебя, как одного из наших животных. Мы так привыкли, что гончие все время носятся туда-сюда, что даже не заметили одну лишнюю.

Конечно, я ничего не сказала. Я даже не дышала громко. Я продолжала притворяться, просто оттягивая неизбежное, но что мне оставалось делать? Подать себя с улыбкой на лице?

— Умно так же с твоей стороны, вымазать себя этим, — продолжил Деметрий, наклоняясь, чтобы понюхать следующую гончую в шеренге. — Эта грязевая ванна так воняет, что я не могу уловить хоть что-то, что выдаст тебя, как на пример оставшийся след духов.

Не использовала их последнее время, подумала я, стараясь отвлечь себя от страха, который заставлял меня дрожать. Будучи в бегах с Адрианом, не слишком-то походишь по магазинам.

— Но я выясню, которая из них ты, — Деметрий разве что не мурлыкал, подходя ко мне. Я заставила себя не отшатнуться, когда его рука скользнула по мне, поглаживая грудь по пути к моей спине. Его прикосновение было как обжигающий холод, подобно тому, когда держишь сосульку слишком долго. Тем не менее, я пыталась сохранять безразличное выражение лица, которое носили другие гончие. Мое положение, возможно, и было безнадежным, но если Деметрий хотел меня убить, ему придется самому выяснить, которой из них была я.

Его ладонь скользнула по моей руке, и он наклонился, делая глубокий вдох. *«Пожалуйста, пусть я воняю так же сильно, как и остальные!»,* — молча, помолилась я. Что если он мог почувствовать запах шампуня, которым я сегодня утром помыла волосы? Или дезодоранта, которым пользовалась, потому, что мне не пришло в голову, что вечером меня ждет испытание «обнюхивающий демон»?

Все что я могла сделать, это не согнуться от облегчения, когда Деметрий перешел к следующей гончей. *«Как же я люблю тебя, отвратительно воняющая грязевая ванна!»,* — внутренне ликовала я. Если выберусь из всего этого, я в твою честь, каждый вечер буду принимать грязевую ванну. Еще два слуги вошли в комнату, замораживая на полпути мои мысли. Не потому что слуги были самыми огромными мужчинами, которых я когда-либо видела, а потому, что они пришли не одни.

Они толкнули Жасмин, стоявшую между ними, и, споткнувшись, она пролетела пару метров, прежде чем Деметрий ее поймал. Моя сестра взглянула на демона с тем же ужасом, что чувствовала я, а когда он провел рукой по ее спутанным грязным волосам, дрожь чистой ярости потрясла меня. *«Не прикасайся к ней!»,* — молча, кипела я. — *«Я убью тебя, я убью тебя!»*

Но я не могла. Оружие было на другой стороне комнаты под кучей костей животных, и даже если бы я смогла до них добраться, чертова вещица не работала. Отчаяние вплелось в ярость, образуя ядовитую смесь, которая как яд, бежала по моим венам. Все чем я рисковала, вся боль, что я вытерпела, все через что прошла Жасмин… все это было зря.

— Ты здесь Айви, и она мне больше не нужна, — сказал Деметрий, его тон был наполнен уверенностью в победе. — Так что у тебя есть выбор — раскрыть себя или смотреть, как твоя сестра умирает.

— Айви? — спросила моя сестра, оглядываясь вокруг. — Где?

Я сделала вдох, который вероятно будет моим последним. Я не хотела позволить демону получить удовлетворение от того, что он заставил меня раскрыться, но независимо от того, что он сделает со мной, я не смогу смотреть, как умирает моя сестра.

— Не утруждайся.

Голос Адриана наполнил комнату, леденящий кровь и одновременно волнующий. Таким безумно противоречивым был ответ моих предательских эмоций. От его следующих слов, произнесенных лишенным всяких эмоций голосом, мое сердце почти остановилось.

— Я могу видеть, которая из них она.

Адриан прошел мимо огромных слуг, как будто они были не более, чем игрушечные солдатики. Затем его взгляд упал на меня и холодность, которую я увидела, меня опустошила. На долю секунды, мне на самом деле захотелось умереть. Мои худшие опасения подтвердились в тех беспощадных сапфировых глубинах, и изгиб его рта, казалось, издевался надо мной, за то, что я поверила всей его лжи. А я ведь на самом деле верила. Даже когда я нокаутировала его и связала, часть меня надеялась, что я совершаю ужасную ошибку. Да, я ошибалась, но не в вере в него. Я должна была послушать его, когда он в первый раз сказал, чтобы я ему не доверяла. Темный взгляд Деметрия вспыхнул, когда Адриан подошел к нему.

— Сын мой, — сказал он почти благоговейно. — Я никогда не сомневался, что этот момент наступит.

Я подавила горькую усмешку. Демон с непоколебимой верой, какая ирония. И его вера скоро будет вознаграждена, как несправедливо. Адриан улыбнулся, обнимая приемного отца, практически отталкивая Жасмин с дороги, чтобы дотянуться до него. Я не знаю, почему не рванула к сестре в последние несколько секунд, которые мне оставались. Возможно, шок заморозил меня на месте, не позволяя ничего делать, кроме как смотреть на мужчину, который доказал, что был таким же предателем, как и его печально известный предок. Все предупреждали меня об Адриане, но, так же как и мои легковерные и благонамеренные члены семьи, я не слушала. И сейчас, как и мои предки, я тоже умру, преданная иудеем.

— Я сохранил все в этой области, в том же состоянии, как ты оставил, — пробормотал Деметрий, отстраняясь. — Даже твои смехотворные и обременительные способы кормления и содержания рабов.

Адриан усмехнулся, как будто Деметрий рассказал анекдот.

— Заставляет их работать усердней, чтобы не быть отправленными в одну из твоих областей… Отец.

Слово было последним гвоздем в мое сердце, но Деметрий так радостно улыбнулся, что это изменило его лицо, заставляя казаться таким, каким оно было, многие века назад. *Ангельским.*

— Давайте покончим с этим, — сказал он, целуя в лоб Адриана. Затем он повернулся к другим гончим и ко мне, его рука все еще покоилась на плечах Адриана, как будто он не мог позволить ему уйти. — Которая из них она?

Адриан встретился со мной взглядом и подошел к гончей рядом со мной, толкая ее к Деметрию с такой силой, что заставил огромное существо споткнуться.

— Вот она, — ясно произнес он.

# ***Глава 37***

Я посмотрела на гончую, затем на Адриана, эмоция за эмоцией захлестывали меня, как будто удары нескольких приливных волн. Он пришел сюда не чтобы предать. В очередной раз, не смотря на все трудности и вопреки своей судьбе, он пытался меня спасти. Я хотела его обнять и выплакать извинение за то, что сомневалась в нем, не говоря уже обо всех ужасных вещах, что я совершила. Потом мне захотелось целовать его до тех пор, пока мы оба не начнем задыхаться. Но ничего из этого я сделать не могла. Если я хотя бы двинусь, то разоблачу его уловку, которую он пытается провернуть.

— Это существо не Айви.

Смущенный шепот моей сестры прорвался сквозь мою внутреннюю борьбу, но всплеск эмоций уже активировал мои способности, и они сфокусировались на Адриане. Разумеется, мой датчик священного оружия должен был раньше поймать сигнал того, что было в его кармане, но я была немного озабочена размышлениями о том, что вот-вот умру.

— Ее внешность замаскирована, — ответил Адриан, сверкая мерзкой улыбкой в сторону гончей. — Но со мной это бесполезно.

Гончая выглядела слегка раздраженной из-за того, что ее вытолкнули, но не нападала. Что значит хорошая дрессировка. Деметрий вытащил нож из висящих на поясе ножен, и я испытала жалость к животному. Надеюсь, демон сделает все быстро… Быстрее чем я могла моргнуть, Жасмин оказалась в его руках, а нож у ее горла. Гончая едва удостоила их взгляда, но зато я рванула вперед с мучительным криком.

— Нет!

Адриан поймал меня раньше, чем я добралась до демона, и на долю секунды, его глаза встретились с моими. Так много чувств было в его взгляде, что я с трудом поверила, что это был тот же самый человек, что холодно смотрел на меня секундой раньше. Затем три яростных слова привлекли наше внимание к Деметрию.

— Ты солгал мне.

Адриан снял свое длинное пальто и накинул его на меня. Не на мгновение, его взгляд не отрывался от Деметрия, даже когда я почувствовала, как он украдкой вытащил что-то из кармана.

— Ты хотел, чтобы я был предателем. — Голос Адриана был полон сарказма. — Будь осторожен в своих желаниях, отец.

— Если ты не будешь править со мной, то можешь сдохнуть со своей шлюхой, — прошипел Деметрий, погружая кинжал глубже в горло Жасмин. — Но не раньше, чем она скажет мне, где оружие. Я знаю, что ты его нашла, потомок Давида. Куда ты его дела?

Взгляд Адриана переместился на меня.

— Оно было здесь?

Я кивнула, слишком шокированная струйкой крови, стекающей по горлу Жасмин, чтобы ответить вслух. Еще немного и он перережет ей яремную вену. Адриан усмехнулся.

— Все это время прямо у тебя под носом. Наверное, было спрятано здесь до того, как ты украл эту область у Цисцеро.

— Дай мне его, потомок Давида, или увидишь, как она умирает, — приказал Деметрий, игнорируя его слова.

Я поплотнее запахнула пальто, подошла к куче костей и вытащила из-под нее оружие. В любом случае эта чертова вещица не работала, но может быть она отвлечет внимание от Адриана, и он сможет использовать то, что принес с собой.

— Айви, нет, — сказал Адриан, хватая меня за руку.

Я взглянула на его руку, потом на него, пытаясь сказать ему глазами, приготовиться.

— Если он это получит, мы ему будем больше не нужны, — сказала я, зная, что демон все равно попытается нас убить, но надеялась, что Деметрий верил в мою наивность.

Двое слуг, которые привели Жасмин, начали нас окружать. Блондинистый, Грязный и Хмурый сдвинулись, чтобы заблокировать вход в туннель, как будто нескольких десятков позади них было недостаточно, чтобы предотвратить наш побег. Деметрий похоже не заметил дополнительную активность. Его взгляд, наполненный, чем-то похожим на восторг, замер на болтающейся в моей руке веревке.

— Тогда позволь нам уйти, — продолжила я, — и оно твое.

Адриан перевел мои слова демону. Он бросил мою руку, его прищуренные сапфировые глаза метались между мной и Деметриусом. Я надеялась, это означало, что он понял и был готов. Деметрий тоже был готов. Он опустил нож, открывая небольшой, все еще кровоточащий порез на шее Жасмин. Затем он толкнул мою сестру ко мне. Она затормозила, до того, как приблизилась ко мне, с ужасом глядя на меня и ничего не понимая. Точно, я ведь все еще выглядела как гончая. И как я могла об этом забыть?

— Сделка есть сделка, — сказала я, бросая рогатку в сторону демона.

Он протянул руку, чтобы поймать ее — и Адриан швырнул маленький предмет, который он скрывал в пальто. Ослепительный белый свет взорвался в подземной комнате, отбрасывая Деметрия назад и ненадолго ослепляя меня. Мучительный крик демона резанул по моим ушам. Одновременно Адриан дернул меня в свои объятия, и я скорее почувствовала, чем увидела, как следующим движением он подтянул к себе и мою сестру. Когда мое зрение прояснилось, оказалось, что пятеро слуг обратились в пепел от гранаты архона и все гончие были мертвы, но Деметрий еще был жив. И чертовски взбешен.

— Вы проиграли, — выплюнул демон, блокируя собой выход из тоннеля. — Вы смогли убить этих людей, но вам не убежать!

Адриан ответил громким и длинным свистом. Деметрий наклонил голову, замешательство на его побледневшем лице сменила боль. Его глаза округлились, когда из дальнего конца тоннеля послышались резкие звуки. Он успел отскочить в сторону, когда огромная серая фигура ворвалась в комнату. Темно серые крылья развернулись, открывая ужасную, огромную горгулью, с которой я столкнулась раньше.

— Спасибо, что сохранил все так, как я оставил, — сказал Адриан Деметрию, перед тем как швырнул Жасмин к горгулье. — Особенно, что сохранил моего самого преданного питомца, Брутуса.

Жасмин вскрикнула, когда горгулья, поймав ее одной кожистой, мускулистой рукой, прижала к своей груди. Затем была моя очередь завизжать, когда Адриан толкнул меня к зверю. Горгулья прижала меня рядом с Жасмин, его рука как прочная лента опоясала наши животы. Адриан промчался через комнату, схватил рогатку и бросился к горгулье прямо в тот момент, когда она начала взмахивать огромными крыльями. Горгулья подхватила Адриана и рванула вперед, мощный порыв воздуха вынес нас из тоннеля.

Горгулья была настолько сильной, что без труда могла держать нас, но вес трех наших тел был слишком велик, чтобы она смогла лететь. Мы врезались в слуг, толпящихся в тоннеле, вступив в краткую, ожесточенную схватку, прежде чем еще один взмах крыльев горгульи, перенес нас над ними в, своего рода, прыжке. Затем мы снова провалились вниз.

Яростный крик Деметрия заполнил тоннель позади нас.

— Убейте их, убейте!

Бесчисленные руки, казалось, дергали нас, еще больше увеличивая вес, который несла горгулья. Адриан отбивался руками и ногами, пока зверь храбро ему помогал и еще один толчок силы очистил участок тоннеля от бурлящей массы. Прежде чем добраться до конца, мы рухнули вниз еще раз. Всего лишь в пятнадцати метрах от стены слуг, бросившихся за нами и подгоняемых разъяренными командами Деметрия на английском и демоническом языках. Адриан посмотрел на меня, затем рявкнул несколько слов, которые заставили горгулью остановиться и, я не могла в это поверить, отпустила его.

— Что ты делаешь? — ахнула я.

Он обхватил мою голову, его серебристо-сапфировый взгляд почти обжигал меня.

— Он не может лететь со всеми нами, а я самый тяжелый. Брутус доставит вас до пансиона, и вам нужно будет пройти через ворота. — Мрачная, быстрая улыбка. — Ты уже знаешь как.

Я была потрясена.

— Адриан, ты не можешь…

Он притянул мою голову вниз, его губы обожгли мои в поцелуе, который был под стать пылающей напряженности в его глазах. Казалось, отчаяние, желание и безысходность переливались из него в меня, но когда он прервал поцелуй и отстранился, то улыбался.

— Я люблю тебя, Айви. Я люблю тебя и никогда не предавал. Впервые в моей жизни, я чувствую, что могу сделать все, что угодно.

Затем он сунул рогатку в карман пальто, хлопнул горгулью по боку и крикнул:

— Tarate!

Она сразу же начала бить могучими крыльями.

— Нет! — закричала я, изо всех сил стараясь освободиться.

Горгулью взлетела, более не обремененная лишним весом. Последнее, что я увидела, прежде чем мы вылетели из тоннеля в вечно темное небо области, был Адриан, повернувшийся к орде слуг, что почти нагнали его.

# ***Глава 38***

Жасмин вопила от ужаса всю дорогу до врат. Я кричала тоже. От мучительной боли. Адриан был сильным, но без оружия он не мог победить десятки вооруженных слуг. Он знал, что, скорее всего, не выживет, но охотно обрек себя, чтобы спасти меня. *«Я люблю тебя, Айви».* Я думала, что это раньше мое сердце было ранено. Сейчас же, я чувствовала рваную дыру, что обжигала мои внутренности такой болью, которая никогда не пройдет. Должен быть какой-то способ его спасти. Как только горгулья освободила нас у входа в пансион, я начала выкрикивать тоже слово, которое Адриан использовал, чтобы заставить зверя его покинуть.

— Tarate, tarate! Возвращайся и забери Адриана!

Существо только уставилось на меня. Жасмин попятилась от меня, потирая руки от холода, который я в состоянии отчаяния едва замечала.

— Если ты на самом деле Айви, сделай что-нибудь, чтобы это доказать.

Что-нибудь сделать? Типа, начать изображать буквы моего имени? Она что, не видела, что я пытаюсь отправить крылатое чудовище на помощь Адриану, а этот тупица просто на меня пялится! От полнейшего разочарования, я показала Жасмин средний палец. Она моргнула, не веря своим глазам, и бросилась на меня.

— Айви!

Она начала плакать, громко икая, как она делала, будучи ребенком. Я обнимала ее одной рукой, а другой размахивала перед горгульей в последней отчаянной попытке заставить его понять, что он должен был лететь. Немедленно. Существо пыхтело на меня с явной досадой. Затем его крыло резко и так быстро вырвалось вперед, что на секунду, меня наполнила дикая надежда.

— Вот так! — выкрикнула я, отодвигая Жасмин назад и одновременно размахивая двумя руками. Затем я заметила, что что-то катится ко мне по земле. *Что за…?*

Жасмин взвизгнула, и я отпрянула. Это была голова, как только она превратилась в кучку пепла, я заметила справа от горгульи тело, которое только что, так же превратилось в пепел. Горгулья развернула крылья под другим углом, превращая их в два больших, кожистых лезвия. Затем он сделал шаг ко мне, и внезапное движение позади, заставило меня обернуться. Слуга, который незаметно к нам подкрадывался, развернулся и со всех ног рванул к лесу. Горгулья громко запыхтела, словно говоря: *«Ага, лучше вали отсюда!»,* прежде чем компактно сложить крылья за спиной.

Я хотела одновременно поблагодарить его и отругать. Да, он только что спас мне жизнь, но он должен был спасать и жизнь Адриана. А не стоять как динозавр в роли рыцаря в сверкающих доспехах. Так как я не могла донести эту информацию, я побежала к пню, возле которого я оставила свои пожитки. Раз здесь уже появились два слуги, то вскоре их станет больше, так что я должна вытащить Жасмин отсюда, пока это было возможно. Кроме того, возможно Коста с оружием ожидал по другую сторону этой области. Если я не смогу заставить горгулью спасти Адриана, возможно, я придумаю, как сделать это самой.

Забрав свой мешок, я взяла Жасмин за руку и повела ее к воротам. Невероятно, но горгулья последовал за нами, хотя, ему пришлось наклониться, так как он был выше потолка. Люди, жители пансиона, застыли от ужаса при виде гончей и крылатого создания в доме, и у меня не было никакой возможности объяснить им, что мы были не опасны. Ну, горгулья, возможно, не был опасен. Я затащила Жасмин в офис миссис Полсон, боль снова пронзила мое сердце, когда я вытащила одну из двух пивных бутылок, наполненных кровью Адриана. Я вернусь за тобой, молча, пообещала я, ненавидя себя за содеянное. Затем, так как у меня не было выбора, я намазала руки кровью Адриана и начала покрывать ею Жасмин. Она издала звук, который был наполовину хныканье, наполовину испуганный всхлип.

— Ч-что ты делаешь, Айви?

Я не собиралась тратить кровь Адриана на то, чтобы писать объяснение, так что я приложила палец к своим губам в универсальном жесте — помолчи. После того, как она была достаточно намазана, я использовала остатки крови на себя саму. Предательница! казалось, кричали мне эти красные мазки. Мои глаза затуманились от слез. Да, это я была предательницей, а не Адриан. Сейчас же, я должна была убедиться, что он будет жить, чтобы я могла извиняться перед ним до конца моей жизни.

Положив вторую бутылку в другом конце кабинета, я схватила Жасмин за талию, и помчалась в сторону ворот. Затем ощущение «толкать — тянуть — растянуть — тошнить» оказалось хуже, в сравнении с теми разами, когда мы проходили между областями в прошлом. Но мы вывалились в недемоническую версию кабинета миссис Полсон. К сожалению, мы были не одни.

— Что за черт? — пробормотал молодой, светловолосый коп.

Конечно, гости должны были уже позвонить в полицию, после того, как я распугала всех своими действиями а-ля «неистовый монстр». Я отпустила Жасмин, но встала перед ней. Если коп полезет за оружием, у меня было больше шансов его остановить, так как я была быстрее, чем Жас. Затем что-то толкнуло меня сзади. У меня не было времени заметить, что заставило меня внезапно упасть вниз лицом, прежде чем голова копа оказалась на полу передо мной. Остальная его часть, все еще оставалась надо мной, где я не могла видеть. В изумлении я перевернулась, увидев горгулью, нависшую надо мной и Жасмин словно мрачная тень. Одно его крыло все еще было вытянуто вперед в рубящем движении и стук, раздавшийся рядом, должно быть был от упавшего тела охранника, рухнувшего рядом с отрубленной головой.

— Зачем ты это сделал? — резко сказала я, только почувствовав возле лица небольшой «пуф». Когда я снова посмотрела, голова превратилась в пепел.

Коп был слугой. Ну конечно. Детектив Крогер не был единственным в департаменте полиции Беннингтона, и кто же еще возьмется за расследование рассказов о монстре, в той же самой гостинице, которая имела вторую версию под названием «Сера Демона и Завтрак»?

— Э-э, хороший мальчик, — неловко похвалила я горгулью.

— Что это здесь делает? — спросил знакомый голос, полный неодобрения.

Зак! Я подскочила вверх, настолько взволнованная увидев архона в дверях, что сбила Жасмин, в спешке стараясь до него добраться.

— Сними с меня маскировку, мне нужно поговорить с горгульей! — торопливо сказала я. — Он не понимает меня в облике гончей, но возможно Адриан научил его понимать по-английски.

Зак прикоснулся к моей макушке. Я поняла, что моя маскировка исчезла, потому что Жасмин выдохнула:

— Ох, Айви!

А потом вновь обняла меня. Я хотела обнять ее в ответ. Большая часть меня нуждалась в этом, после всего, что мы пережили. Но я слишком боялась за Адриана, и не могла ничего сделать, кроме как мягко отодвинуть ее в сторону.

— Брутус, ты должен вернуться и спасти Адриана, — сказала я горгулье, настойчиво хватая край его крыла. — Пожалуйста, возвращайся, сейчас же!

Горгулья склонила голову, крыло в моей руке дрожало. По его выражению, казалось, что он хотел сделать то, о чем я просила, хотя он не сделал и шага в сторону ворот.

— Иди, немедленно! — повторила я, пытаясь развернуть его в правильном направлении, но горгулья была слишком тяжелой для меня.

— Он тебя не понимает, — смущенно сказал Зак. — Должно быть это питомец Адриана. Почему он последовал сюда за тобой?

— Адриан сказал ему что-то и с тех пор он меня не покидает, но это не важно. — Я отпустила крыло горгульи, чтобы схватить неизменный свитер архона. — Адриан сражается за свою жизнь, и мне нужно все оружие, какое у тебя есть, сейчас же!

— У меня нет никакого оружия, — сказал Зак, словно идея была нелепой.

— Тогда зачаруй что-нибудь, — чуть ли не рычала я. — Ты меня не слышал? Адриан умрет!

— Я не могу. Гламур это иллюзия, она не создает что-то из ничего. — Зак прищурился, когда посмотрел на мой карман. — Но у тебя уже есть оружие, не правда ли?

Не знаю почему, но я попятилась, прикрывая рукой карман.

— Оно не работает, — выдохнула я.

Зак презрительно фыркнул.

— Без веры, оно и не заработает. Затем выражение его лица стало совершенно серьезным. — Отдай мне пращу, Айви.

Я отодвинулась дальше, поглядывая на невидимые врата.

— Зачем? Ты же не можешь войти в темную область, так что ты не используешь ее, чтобы спасти Адриана.

— Деметрий не позволит его убить, — ответ Зака звучал почти беззаботно. — Он может обрушить на него свой гнев, но Адриан переживет это.

— И тебя это устраивает? — выпалила я, закипая от ярости. — Подожди-ка, конечно, так и есть. Тебе ведь не впервой бросать его на милость демонов, верно?

Черты лица Зака застыли, и он протянул руку в молчаливой, властной команде. Отдай мне оружие, предупреждал его взгляд. Он ведь, в самом деле, просто возьмет рогатку, передаст ее своему боссу и посчитает дело сделанным, несмотря на то, что это будет означать пытки или смерть для Адриана. Теперь мы должны были сами помогать друг другу. Адриан как-то сказал, что для архонов и демонов, мы просто пешки, которые они двигают для своих целей. Судя по непоколебимому выражению лица Зака, он был прав.

А я предала его, так же как и Зак много лет назад. Я поверила в худшие слова Адриана, хотя его действия показали мне, что он никогда не отдаст меня Деметрию. В конце концов, нас определяют наши поступки. Не слова. Я взглянула на Жасмин, которая смотрела в окно, словно не могла поверить, что вернулась в реальный мир. Она, как и я, находились здесь благодаря жертве Адриана. Сейчас была моя очередь. *«Я люблю тебя, Жас»,* — подумала я, сдерживая рыдания. — *«Но ты не единственная, кого я люблю».*

Затем я взглянула на Зака.

— Возможно, ты готов снова бросить Адриана. Я нет.

Его крик оборвался, когда я вбежала в ворота, оставляя его, мою сестру и весь мой мир позади.

# ***Глава 39***

В ледяной, ветхой версии пансиона я приземлилась прямо на темноволосого мальчика, который с воплем отбросил меня в сторону.

— Что за…? — начал он, так быстро прекратив говорить, что я развернулась, ожидая увидеть позади слугу или демона.

Никого. Обернувшись назад, я увидела, как мальчик с вытаращенными глазами пялится на мою грудь. Я взглянула вниз и тут же запахнула пальто. Оно распахнулось от падения, а под гончую я больше замаскирована не была. Поэтому мало того, что я приземлилась на голову ребенка, на вид лет десяти, так еще сделала это почти голышом. И так как у него препубертатный возраст, то он был зациклен на этом даже будучи заложником внутри демонической области. Моя рука залезла в карман пальто, тревожно проверяя рогатку. Все еще на месте.

— Извини, — сказала я, затем остановилась, когда увидела, что мальчик держит в своей руке. Должно быть, он нашел пивную бутылку с кровью оставленную мной здесь.

— Разотри немного этого на руки и ноги, — быстро сказала я. — Потом беги в угол, через который я только что прошла. Ты очутишься в реальном мире, обещаю.

— Вы слуга? — С подозрением спросил мальчик.

Я фыркнула.

— Нет. На самом деле, я здесь, чтобы убить их и всех демонов.

— Вы сумасшедшая, — усмехнулся мальчишка.

Я тоже не верила, что смогу это сделать, но в этом и была проблема. Я сказала Заку, что оно не работает. Он ответил, что без веры, так и будет. И Коста говорил, что тысячи лет назад мальчик пастух убил гиганта лишь с помощью рогатки и слепой веры. Отлично, оружие у меня есть. Теперь надо найти слепую веру. И быстро.

— Разотри себя этим и сможешь выбраться отсюда, — повторила я. — Расскажи другим.

— Вы умрете здесь, сумасшедшая голая леди, — пробормотал он.

Страшная правда была в том, что вероятно он был прав. Сейчас, после холодного отказа Зака помочь Адриану, веры у меня было меньше, чем когда я пробовала использовать оружие в прошлый раз. Давайте признаем: слишком трудно верить в доброжелательного, космического «босса», когда его сотрудники были сделаны из такого количества дерьма!

Страх подгонял меня развернуться и бежать обратно через шлюз. Гораздо более сильные эмоции заставили меня вытащить оружие и закончить начатое настолько быстро, насколько смогу. Да, скорее всего я сумасшедшая, и да, скорее всего я умру, но если это мой шанс спасти Адриана, я им воспользуюсь. Кроме того, если босс архонов не хочет, чтобы эквивалент атомной бомбы попал во вражеские руки, то он должен появиться. Плетеный канат запульсировал внезапными вспышками энергии. Я так удивилась, что почти застыла на месте во время моего безумного бега вверх по склону. Что могло ее вызвать? Ни о чем религиозном я не думала. Я подумала, что только идиот не в состоянии понять, что либо оружие сработает, либо я доставлю его прямо в руки демонам…

Праща снова запульсировала, на этот раз все сильнее, пока моя правая рука почти онемела. В этот же момент меня осенила причина произошедшего, и я начала смеяться с дикими отрывистыми воплями. Религиозная вера была мне не нужна. Мне даже не была нужна вера в себя. Нет, батарейки этого оружия подпитывало то же самое, что заставляло Адриана двигаться дальше даже тогда, когда никто в него не верил. Он всегда говорил мне, что я могу верить в его ненависть к демонам. Это была его вера. Моя, по-видимому, заключалась в надежде на то, что босс архонов не хотел, чтобы, в конечном итоге, рогатка оказалась в руках у демонов. Особо я этому Великому Существу не доверяла, но, кажется, я полагалась на то, что Он не идиот.

Сила огнем прошлась по моей руке и свет, переплетающийся с канатом, придал ей сияние в противовес тьме. В это же время возгласы зазвучали примерно в ста ярдах впереди меня, и более близкие позади. Со смертью гончих и пропажей горгульи, слуги должны снова начать патрулирование, а на мне больше не было маскировки. Я остановилась, чтобы взять камень для рогатки. Вокруг не было ничего кроме мерзлой земли, все, что удалось найти неровный кусок льда. Я положила его в сияющий, пульсирующий канат, начала раскручивать, как только достигла вершины холма, где заканчивались деревья. Долина, раскинувшаяся внизу, открывала слабые переливающиеся огни от замка и трех бегущих в мою сторону слуг. Хуже всего было то, что большая часть их группы была далеко позади. Деметрий должно быть надеется, что я вернусь.

Что ж, я здесь, я ничем не вооружена, кроме безграничной веры и оружия, которым никто не пользовался больше тысячи лет. Я быстрее закрутила веревку, все мои эмоции завертелись вместе с древним оружием. Мне было страшно за свою веру, но вместе с тем чувствовалось и страшное ликование. Я либо умру, либо надеру кому-нибудь задницу, но в любом случае, я сделаю это ради Адриана. Пророчества, судьбы… не они причина того, что я оказалась здесь. Он был причиной, ни в жизни, ни в смерти я не собиралась снова подводить его. Подняв оружие, я побежала вниз по склону навстречу моим врагам.

Трое ближайших слуг рванули вперед с такой силой, что слегка подлетели. В это же время невероятный всплеск энергии вызвал боль распространяющуюся по всему телу. Затем из оружия вырвался свет. Как только он коснулся слуг, они резко остановились, как будто уперлись в стену, состоящую из воздуха. Еще один мучительный всплеск породил тонкие струйки света, поразившие следовавших за ними слуг. Они тоже замерли, некоторые с оружием, направленным на меня. Я пошатнулась, пытаясь не упасть от пронзительного чувства, которое, казалось, расплавляет мои внутренности. Лучи света, идущие от рогатки, держали слуг замершими на месте, но от подавляющей боли я хотела отбросить ее в сторону. Мое тело, должно быть, служило проводником силы, и если такое ощущение было от двух сверхъестественных взрывов, переживу ли я еще один?

Сирены послышались ниже по склону. Должно быть, кто-то увидел странные огни и забил тревогу. Я сжала челюсть, стараясь удержаться от крика, когда начала снова раскручивать веревку в более плотный, быстрый круговорот. Это ранило так сильно, что действительно заболели все кости. Кто знал, что они так могут? Затем я прошла мимо первой группы слуг. Если у меня есть только один выстрел, он нужен для того, чтобы спасти Адриана. Свет, исходящий от рогатки, ложился на них, как если бы от нее отходили горящие лучи. К тому времени как я подошла к подножию холма, замок был в режиме глухой обороны.

Зазвучали выстрелы, заставляя меня пригнуться, держа оружие достаточно высоко, чтобы позволить ему вращаться. Новый порыв силы выстрелил из рогатки, за ним последовала очередная волна боли, практически ставящей меня на колени. Как только свет коснулся их, поток пуль прекратился, так же внезапно, как и в тот день в пустыне, когда вмешался Зак. Надежда прорвалась сквозь мою агонию. У оружия такая же сила, как и у архонов. Оно действительно могло делать то, для чего предназначено, пока я в силах быть проводником.

Я заставила себя продолжать идти в сторону замка. На этот раз я не уворачивалась от шквала выстрелов, направленных в мою сторону. Я приготовилась, кричать от разрывающей меня обжигающей боли, но десятки пуль сверхъестественно застыли в воздухе. Тогда еще больше света вырвалось из оружия, наводясь на охранников, как лазерные прицелы от винтовки. Затем новый всплеск силы мучительно сотряс меня. Я не была уверена, что смогу идти, не говоря уже о том, чтобы вращать веревку. Рогатка ощущалась как тысяча фунтов чистой агонии, распространяющейся от руки по всему телу.

Новая волна слуг начала наводнять нижнюю часть замка. Оружие отреагировало, извергая лучи, которые попадали на каждого из них, замораживая на месте. Я закричала, слезы почти ослепили меня, когда я использовала обе руки, для того чтобы вращать веревку. Адриан, Адриан, повторяла я лихорадочно, заставляя свои ноги двигаться, не смотря на дрожь, которая мучила меня, и делала походку неустойчивой. Он был в ловушке в туннеле, но если бы я смогла подобраться достаточно близко, оружие должно было вывести из строя нападающих. Ни слуги, ни демоны не могли остановить меня, пока я могла идти. Оружие выводило их из строя, как только свет касался их. Проблема в том, что оружие могло вывести из строя и меня.

Каким-то образом я смогла пройти через ворота во внешние дворы замка. К тому времени я не могла сдерживать крики от беспощадных взрывов боли. Каждый новый луч света, касающийся слуги, посылал в мое тело агонию, пока все не исчезло под постоянным, жестоким натиском. Через несколько минут я больше не была уверена, что держу оружие в руках. Через несколько минут после этого я не могла вспомнить, где нахожусь или зачем сюда пришла. Реальна была только боль, и это было невыносимо. Я не могла вынести этого, и давление, растущее внутри меня, предупреждало, что это не продлится долго. Что-то должно случиться. Что-то большее. Я упала на колени от следующего всплеска энергии, который ощущался, словно тысяча ножей вонзается в меня разом. Вот и все, подумала я ошеломленно. Я умираю. Вместо страха мои мысли наполнились бездонным облегчением. Все что угодно, чтобы прекратить боль.

— Выпусти камень.

Шепот каким-то образом донесся через мучительное безумие, атакующее мой разум. Правильно, камень. Пока он не был выпущен, это не конец. Собрав остатки сил, я встала и вздернула рогатку, выпуская ледяную глыбу в небытие, приближающееся ко мне. Все мое тело сотряслось, когда свет охватил всех слуг, и они неожиданно взорвались с яркостью солнечного света, пока не остался лишь ослепительный белый свет. Так же стремительно моя агония исчезла, оставляя меня практически парализованной слабостью. Неспособная что-либо увидеть или сдвинуться, я упала на землю, чувствуя, как покрывалась чем-то легким, почти не осязаемым.

Медленно, слепящая белизна поблекла, хотя сначала я подумала, что вокруг меня кружатся снежинки. Затем, когда мое зрение прояснилось, они начали менять цвет, от белого к светло-серому, до угольно-серого. Пепел, наконец, поняла я, шок придал мне сил, и я смогла сесть. Прах витал в воздухе повсюду, но я не видела ни одного демона или слуги. В глубине двора, я разглядела несколько людей, выражение на их лицах, было отражением той же надежды и неверия, что чувствовала я, когда смогла снова соображать.

Рогатка, казалось, сделала невозможное, убив всех демонов, но не тронула людей. Я поцеловала бы оружие, если бы знала, где оно сейчас находится. На моих руках остались только пятна пепла. Затем ужасная мысль закралась в мое сознание, разрушая счастье одним зверским вопросом. Что если рогатка убила и Адриана? Страх поднял меня на ноги, хотя меня шатало так сильно, что я ожидала, что упаду, когда сделала первый шаг. Адриан человек, но его родословная настолько полна темной силы, что он мог пересекать демонические области. Могла ли эта темная сила побудить оружие отметить его печатью смерти, как это произошло с демонами и слугами? Он не мог пережить нападение Деметрия, чтобы позже умереть от моих рук.

Боже, пожалуйста, нет! Я полу-бежала, полу-шла пошатываясь, по направлению к тоннелю гончих, где я его видела в последний раз. Низкое, закрытое пространство практически без доступа воздуха, так что толстый слой пепла застилал пол, вместо того чтобы кружить вокруг. Все было зловеще, смертельно застывшим.

— Адриан! — я вскрикнула, шлепая сквозь серовато-черную бесформенную массу. — Адриан, пожалуйста, ответь мне!

В ответ лишь мой собственный голос, эхом возвращавшийся ко мне. Я дошла практически до конца туннеля, когда мои ноги обессилили. Затем я опустилась в пепел, отчаяние наполнило меня, когда оказалась, что на коленях пепел доходит мне почти до талии. Из того количества слуг, оставшихся тут, борьба должна была происходить здесь, так что это, вероятно, то самое место, где умер Адриан. Я погрузила руки в золу, слезы делали все размытым, когда падали с моих пальцев или сворачивались в шарик и уплывали.

Уходили, так же как ушел Адриан. Еще больше слез полилось, оставляя бледные дорожки вдоль пятен на руках. Я хотела кричать, это раньше помогало, хотя боль была столь же всепоглощающей, она разрывала мою душу, а не тело, поэтому выхода ей не было. Я не могла сообщить Адриану, как сожалею о том, что совершила. Или сказать ему, что вернулась за ним, или сообщить наиболее важную вещь из всех.

— Я тоже тебя люблю, — прошептала я праху.

Я никогда не говорила этого ни одному мужчине. Теперь, когда Адриан ушел, никогда не скажу этого вновь. Мне не нужен дар пророчества, чтобы понять, что не почувствую подобного уже ни к одному мужчине. Никогда.

— Ты в порядке? — спросил неуверенный голос.

Моя голова дернулась вверх, и сквозь слезы, я увидела очертания женщины у входа в туннель.

— Я видела, как вы шли сюда, — продолжала она. — Вы никого здесь не найдете. Это место, где они держали гончих.

— Я знаю, — мой голос прозвучал глухо от гнетущей тоски.

Она сделала несколько шагов в мою сторону.

— Вы… она?

— Кто «она»? — спросила я устало.

— Та, кто убила их, — ответила она благоговейным шепотом.

Ее слова были новым дуновением для моего сердца. Да, я убила их. Всех. Я не сказала этого. Когда я поднялась на ноги, сказала единственное, что смогла придумать, чтобы заставить ее уйти. Мне требовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки. Или несколько жизней.

— Идите в пансион. Темноволосый мальчик знает, как пройти через врата, если он еще не перешел, конечно.

Она развернулась и ушла. Спустя несколько мгновений, я услышала, как она взволнованно сказала кому-то, что она знает выход. Я запустила руку в волосы, чувствуя себя физически и эмоционально разбитой. Я едва справлялась. Не хотелось двигаться с места, но одной бутылки крови им не хватит. Нужно намного больше крови слуг, чтобы все смогли пройти через ворота. И быстро, очень быстро, прежде чем другие демоны появятся, чтобы захватить эту область. Рогатка работает только один раз, так что даже если бы я знала, где она, это бы не помогло, другие демоны повторно поработили бы людей.

Это означает, что мне придется покинуть этот мир, чтобы найти слугу, и заставить его истечь кровью. Сегодня. Осознание этого заставило меня быстро направиться к выходу из тоннеля. Тело болело, как будто его били изнутри, но я заставила себя двигаться дальше. Кроме того, мое горе уже начало пробираться в мое зрение. На секунду я подумала, что груда золы рядом со мной сместилась. Я прошла примерно десять шагов, когда отчетливый шорох заставил меня замереть. Это был не плод моего воображения. Что-то было со мной в тоннеле.

Очень медленно я обернулась. Оно выглядело как темный столб, появившийся у входа в СПА для гончих. Затем столб увеличился в высоте, в то время как человек под золой встал, открывая взору фигуру высокого, широкоплечего мужчины. Когда он вытер лицо, слой крови показался под сажей, и волосы, которые он убрал назад, были черными от пепла, кружившего вокруг него, но меня это не заботило. Прямо сейчас, это были самые прекрасные черты, которые я когда-либо видела.

— Адриан, — прошептала я, и слезы потекли с удвоенной силой.

Он вскинул голову, и затем, двигаясь со своей невероятной скоростью, схватил меня в свои могучие объятия. Запрокинул мою голову и накрыл рот поцелуем, который позволил радости вырваться из меня со всей глубокой болью, которую я чувствовала раньше. Когда он, наконец, оторвался от меня, спустя несколько минут, я едва могла дышать, но все-таки смогла заговорить.

— Я люблю тебя, — с трудом произнесла я. — Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя…

Его поцелуй вновь прервал меня, но на этот раз я не плакала, когда целовала его в ответ. Я улыбалась.

# ***Эпилог***

Нам не нужно было отлучаться, чтобы поймать слугу, для крови. Адриан провел оставшихся в области людей, собирая их в группы по двое и трое. Все же, это заняло оставшуюся часть ночи, но я не боялась демонов, которые могут остановить нас. Не тогда, когда Зак остался в пансионе, который быстро заполнялся до отказа всеми, кто пережил Беннингтонскую область. Я могла быть все еще зла на него, но никакой демон не будет бросать вызов архону.

Когда Жасмин и я раздавали одеяла людям, которые оказались на лужайке, я увидела двух человек, которые я знала, не были людьми, несмотря на их нормальный вид. У девушки были каштановые волосы и веснушки на лице, у парня были светлые дреды, но не это привлекло меня. На мгновение их обоих окутал ореол света, в точности как Зака в первую нашу встречу.

— Ох… привет, — сказала я, так удивившись, что запнулась в словах.

Снаружи послышались крики. Я повернулась, и застонала, когда увидела горгулью, идущую к нам. Адриан сказал Брутусу скрыться за деревьями. Парень с дредами лишь один раз взглянул на него.

— Скажи своему существу, чтобы оставался в стороне.

— Admanta! — крикнула я, используя слово, которому Адриан научил меня. Горгулья предостерегающе запыхтела, но обернулась и исчезла за деревьями.

— Простите, — пробурчала я, радуясь, что веснушчатая успокоила людей.

— Он не ее, — заявила Жасмин, уставившись на незнакомца с любопытством. — Он, эм, принадлежит Адриану.

— Больше нет, — сказал парень с дредами, неодобрительно проворчав. — Адриан привязал его к твоей сестре, как защитника, перед тем, как он послал вас обоих из области.

— Что? — ахнула Жасмин.

Я уставилась на архона, слишком ошеломленная, чтобы говорить. Мысли, обвинения и вопросы бомбили мой разум, и спустя мгновение, он начал отвечать на них.

— Нет, Захария не солгал тебе. Архоны не могут лгать, как он и говорил ранее. Мы также не можем входить в темные миры, как он говорил, но можем видеть сквозь них. Ты никогда не спрашивала его об этом.

— Сукин с… — начала я порывисто, только его предупреждающий взгляд остановил меня. — Хочешь сказать, что Зак знал, что моя сестра жива, все это время, и не удосужился сказать мне?

Жасмин вытерла глаза. Все это было слишком для нее. Архон лишь пожал плечами.

— Приказа не было.

Приказ. В голове промелькнуло множество проклятий. Архон снова посмотрел на меня, но я огрызнулась:

— Ох, пожалуйста! Я ни одно из них не произнесла, так что оставь меня в покое!

— Смертные, — пробормотал он. — Так одержимы формальностями.

— Жас, — сказала я, контролируя свою злость с большим трудом. — Не посмотришь, вернулся ли Адриан, пожалуйста?

Я не хотела останавливать транспортировку людей, но нужно было увести отсюда сестру, на пару минут. Она держалась на шоке и адреналине, так что в любой момент могла сломаться. Она скрылась в доме, без разговоров, еще один показатель того, что она была не в себе. В следующий момент Адриан вышел на газон, разглядывая двух архонов со сдержанным оптимизмом.

— Я надеюсь, вы пришли помочь. Нам понадобится несколько автобусов, чтобы вывезти всех этих людей отсюда.

— Этого не требуется, — ответила веснушка. С этими словами, она и все остальные испарились, оставив меня, Адриана и архона с дредами на газоне. По внезапной тишине в доме было понятно, что и он полностью пуст.

— Что. Только что. Произошло? — удалось мне произнести. Даже Адриан казался потрясенным.

Архон блондин таковым не казался. Вообще-то, он выглядел скучающим.

— Эти люди должны быть доставлены в безопасное место. Сараи сделал это.

— Но они просто исчезли, — Я подчеркнула это, как будто была единственной, кто заметил это.

Он пожал плечами.

— Архоны не ограничены законами физики.

После всего пережитого, почему это меня удивляет?

— Жасмин все еще здесь? — спросила я, внезапно разволновавшись.

— Да. Мы предоставим уход всем остальным, но за ней приглядывать будешь ты.

Хорошо. Я не хотела ничего другого. Адриан подтянул меня к себе, его рука желанным весом легла на мои плечи. Кроме тех нескольких счастливых минут в туннеле, нам так и не удалось побыть наедине, после того, как я нашла его живым. Он переправлял людей через врата, а я пыталась хоть чем-то помочь раненым. Я не успела даже помыть руки. Занимать очередь в ванну, когда столько людей не имели возможность принять горячий душ годами, было бы слишком эгоистично, так что я все еще была покрыта пеплом. Так же как и Адриан. Мы были похожи на двух шахтеров, после обрушения. Зак вышел на лужайку. Он обменялся взглядом с блондинистым архоном, что заставило Адриана застыть.

— Не надо, — сказал он низко.

— Слишком поздно, — ответил Зак, так же мягко. — Второе испытание уже началось.

— Какое испытание? — спросила я, так же напрягаясь.

Темно карие глаза Зака остановились на мне.

— Адриану больше не нужно транспортировать пострадавших. Они переходят через эту область самостоятельно.

Я посмотрела на него скептически

— Как?

— Врата открыты, — сказал Зак просто.

Руки Адриана упали с моих плеч, когда он пробежался ими по своим волосам. Под сажей они все еще были покрыты кровью от всех его ран. Если бы Зак не исцелил его первым делом, когда мы перешли на эту сторону, я не думаю, что он был бы сейчас в сознании. Тем не менее, заявление Зака заставило меня вновь волноваться за Адриана.

— Врата открыты, — повторила я. — Судя по твоему тону и реакции Адриана, это плохо, но почему? Если люди, находящиеся в ловушке, могут выбраться из областей без помощи демона, иудея или слуг, разве это не хорошо?

— Врата открываются, потому что стены между нашими мирами начали рушиться, — сказал Зак. — Врата повреждаются в первую очередь, так как они соединяют области.

Теперь я поняла, и ужас охватил меня.

— Но если стены рушатся… тогда ничто не будет отделять мир демонов от нашего… и настанет ад на земле.

— Вот именно, — мягко сказал блондинистый архон.

За его беспечность, мне захотелось влепить ему пощечину.

— Хорошо, ну кто-то же должен сделать хоть что-то!

Адриан издал страдальческий звук, когда Зак сказал:

— Этот кто-то ты, Айви.

— Я? — пролепетала я. — Что я могу сделать? Я потеряла оружие, но это не имеет значения, поскольку я уже использовала его.

— Оно не потеряно, — прервал меня блондин. — Оно было навсегда запечатлено в твоей плоти.

Я широко открыла рот, а затем подвернула рукав пальто. Я почти ничего не видела под слоем грязи, так что я побежала к шлангу из которого пили люди, и плеснула воду на свою руку. Когда сажа смылась, я задрожала. Очертания коричневого, плетеного каната проходили петлей от пальца и шли до локтя, длина рогатки закручивалась вокруг руки в несколько раз. Это выглядело как очень детальная татуировка, только нарисованная не чернилами. Это было похоже на сверхъестественное клеймо. Большие руки сжали мои плечи, и я повернулась в объятиях Адриана. Его трясло, осознание повергло в шок, когда его щека задела мою, она была мокрой.

— Что бы ни случилось дальше, — прошептал он. — Помни, что я люблю тебя. Я не лгал об этом, Айви.

*Ого.* Я оттолкнула его, предчувствие беды холодом протянулось сквозь меня от выражения на его лице, не говоря уже о словах.

— Чего я не знаю? — спросила я, начиная дрожать.

— Твоей судьбой было не только найти оружие, потомок Давида, — заявил светловолосый архон. — Ты должна найти оставшиеся два святых оружия, прежде чем демоны их найдут, или мир, каким ты его знаешь, перестанет существовать.

— Погодите, какое еще другое оружие? — выпалила я, прежде чем память опалила меня безжалостной ясностью.

*«Чтобы уничтожить демонов, тебе нужен один из трех видов оружия»,* — сказал Адриан в день, когда мы встретились. — *«Второе и третье, скорее всего, убьет тебя».* Затем, когда забрал меня в первую область, он произнес: *«Вот почему я скрываю некоторые вещи от тебя, Айви. Если ты не можешь принять то, как все устроено правителями, ты даже близко не готова узнать завершающую стадию».*

— Ты знал, — вдохнула я, глядя в его измученные драгоценные глаза. — Ты все время знал, что нахождение рогатки было только началом, но ты позволял мне верить, что если я найду ее, на этом все закончится. Ты солгал мне, Адриан!

Он вздрогнул, будто мои слова причиняли физические страдания. Помимо гнева, неверия и обжигающей боли, я почувствовала новую волну изнеможения. Я думала, что если достану оружие и спасу Жасмин, то покончу с демонами и их ужасными областями. Я не хочу брать на себя поиск еще одного оружия для борьбы с ними, не говоря уже о двух. Прямо сейчас, я не знаю, остались ли во мне силы, чтобы продолжать стоять на ногах. Зак подошел ко мне, его карие глаза были наполнены жалостью.

— Иуда был виновен в трех предательствах. Первым было доверие, когда он воровал деньги, отложенные для бедняков. Второй была алчность, когда он принял тридцать серебряников, и третье…

— Смерть, — закончила я, и мое сердце разбивалось снова и снова. — Ты предал меня, Адриан, как все и говорили. Просто пока еще не убил.

— Айви, мне жаль, — сказал он, ловя мои руки и удерживая, когда я пыталась вырваться. — Раньше я не верил, что смогу победить свою судьбу, но верю сейчас. Ты заставила меня поверить, и…

Мой смех прервал его. Он был темным, гадким, и наполненным мукой от потерянной, обретенной и снова потерянной любви.

— Как иронично. Теперь ты веришь, а я нет, — Он открыл было рот, но я грубо усмехнулась. Или так, или я начну плакать, это отнимало последние увядающие силы и странно, что я еще не разревелась. — Просто уйди. Я не могу слушать тебя сейчас. Даже смотреть на тебя слишком больно.

Он выпустил мои руки, но схватил за плечи и посмотрел своим сапфировым, пылающим взглядом внутрь меня.

— Я уйду, но ненадолго. Я заставлю тебя поверить мне снова, Айви, даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни.

Затем он ушел, используя свою невероятную скорость, и исчез среди деревьев. Я подождала, пока не убедилась, что он не вернется, прежде чем мои колени подогнулись, а слезы не хлынули из глаз. Все предупреждали меня, но я не только доверяла Адриану, я влюбилась в него. А самое ужасное, что после всего произошедшего, я все еще любила его. Не это ли самая большая в мире глупость? Или это еще один способ испытать мою судьбу?

— Что это за второе оружие и что оно должно делать? — спросила я, не очень сильно нуждаясь в ответе, но мне просто необходимо было отвлечься от сильнейшей потребности в Адриане.

Зак встал на колени, чтобы быть на уровне моих глаз.

— Посох Моисея. Он разделил Красное море, послал десять казней египетских и заставил воду литься из скалы в пустыне. Короче говоря, он управляет природой, поэтому способен отремонтировать стены между мирами.

Я уронила голову на руки, пока не начала задыхаться от смеха.

— Не удивлюсь, если эта штуковина убьет меня, если я использую ее.

— Возможно, — сказал Зак уверенно. — Но рогатка не убила, хотя могла. Ты сильная, Айви. Теперь тебе нужно стать сильнее, ты можешь предотвратить разрушение твоего мира.

Еще один удушливый смех.

— Ох, и это все?

Мы все обречены. *Обречены.*

— Если ты преуспеешь, то также спасешь и Адриана, — сказал почти небрежно блондинистый архон.

Я резко подняла голову.

— Как? Ему предназначено предать меня, помнишь?

— Так он и сделал, — мягко сказал Зак. — Но теперь есть шанс, что он не сделает это снова. Ненависть Адриана к демонам было первым, что заставило его бороться со своей судьбой, но ненависть никогда не была достаточным стимулом для достижения цели. Только свет может победить тьму. Любовь к тебе, это его свет, Айви. Без этого он обречен на неудачу, но вместе с любовью, его судьба, поистине в его собственных руках.

Я уставился на него, как будто пораженная громом, и разные детали пазла начали вставать на место. Если бы Зак не отказался от него много лет назад, Адриан не стал бы безумно сильным бойцом, как сейчас. Он также не возненавидел бы демонов за их бесконечные обманы, и у него не было бы повода бороться с ними. Затем его ненависть обеспечила его поход вместе со мной, когда я должна была найти оружие способное убить их. Как бы я не обвиняла Адриана ранее, он не пошел бы со мной в любом случае, как бы Зак не пытался его уговорить…

Надежда начала пробиваться сквозь мои сильно колеблющиеся эмоции. Правильно, Зак хотел, чтобы Адриан пошел со мной, поэтому возможно архон использовал сверхъестественную связь между нами, чтобы помочь Адриану, а не обречь его. Ведь если бы Адриан не пошел со мной искать рогатку, мы не влюбились бы друг в друга. Да, Адриан сильно предал мое доверие, но я также предала его, и он простил меня. Могу ли я реально отказаться простить его, или все же у нас действительно может быть совместное будущее?

Я сделала глубокий вдох. Я не была готова броситься обратно в его объятия, но что если архоны правы? Что если любовь, это темная лошадка, которая дает нам шанс победить демонов, спасти от разрушения стены между мирами, и обмануть наши судьбы? Это было рискованное предприятие, правда, но теперь у меня на руке имелось тату оружия, которому было более трех тысяч лет, так что все возможно. Я поднялась, одарила двух архонов нервным, но решительным взглядом.

— Ладно, когда начинаем?

***Продолжение следует…***

1. Один фут — примерно 30 см. [↑](#footnote-ref-1)
2. Пять футов и шесть дюймов — примерно 168 см. [↑](#footnote-ref-2)
3. «Silent Lucidity» — песня прогрессивной американской группы «Queensryche» из альбома «Empire» 1990 года. [↑](#footnote-ref-3)
4. «Queensryche» — американская группа, сформированная в 1980 году в городе Бельвю, штат Вашингтон. Исполнители тяжелого рока. [↑](#footnote-ref-4)
5. Шесть футов и пять дюймов — примерно 198 см. [↑](#footnote-ref-5)
6. «Заложница» (англ. Taken) — американский остросюжетный боевик режиссера Пьера Мореля, вышедший в 2007 году. Дочь главного героя похищают, а отец пускается в опасную спасательную миссию, чтобы вернуть ее и наказать злодеев. [↑](#footnote-ref-6)
7. Двести фунтов — примерно 91 кг. [↑](#footnote-ref-7)
8. Восьмой размер (аналог в России — сорок шестой) — размер одежды «M». [↑](#footnote-ref-8)
9. Пятьсот акров — примерно 202 га. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pendejo! (исп.) — Придурок! [↑](#footnote-ref-10)
11. A mi Dios! (исп.) — Мой Бог! [↑](#footnote-ref-11)
12. Diablo (исп.) — Дьявол. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hola (исп.) — Привет. [↑](#footnote-ref-13)
14. La rubia es caliente! Hora de que empieces a salir de nuevo, mi amigo (исп.) — Горячая блондинка! Настало время снова завести отношения, приятель. [↑](#footnote-ref-14)
15. Vamonos! (исп.) — Двигаем! [↑](#footnote-ref-15)
16. Crèeme (исп.) — Поверь мне. [↑](#footnote-ref-16)
17. Форт-Нокс — военная база США. [↑](#footnote-ref-17)
18. Por qué? (исп.) — Зачем? [↑](#footnote-ref-18)
19. Sí (исп.) — Да. [↑](#footnote-ref-19)
20. Категория торнадо по шкале Фудзиты. «F0-F1» — слабые торнадо (64-180 км/ч), урон — небольшой, могут передвигать машины, срывать крыши. «F2-F3» — сильные торнадо (181-332 км/ч), урон — значительный, могут опрокинуть поезда. «F4-F5» — сильнейшие торнадо (333-512 км/ч), урон — разрушительный, могут полностью уничтожить населенные пункты. «F6-F12» — самые мощные торнадо, которые еще не были зафиксированы в природе, эта категория введена для теории. [↑](#footnote-ref-20)
21. Мусака — традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке. [↑](#footnote-ref-21)
22. Теотиуакан — древний город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от центра города Мехико в муниципалитете Сан-Хуан-Теотиуакан. [↑](#footnote-ref-22)
23. Гедонист — это человек, который стремится взять от жизни все. Основной целью его существования является стремление к постоянному получению ощущения удовольствия и нахождения в состояние счастья. [↑](#footnote-ref-23)
24. Кахокия (англ. Cahokia) — группа из 109 курганов североамериканских индейцев, расположенная у города Коллинсвилль в штате Иллинойс на берегу Миссисипи, напротив города Сент-Луис. Крупнейший археологический памятник миссисипской культуры (VII—XIII вв.). С 1982 года под защитой ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия. [↑](#footnote-ref-24)
25. «М-теория» — современная физическая теория, созданная с целью объединения фундаментальных взаимодействий. [↑](#footnote-ref-25)
26. Brb (англ. Be right back) — Скоро вернусь. [↑](#footnote-ref-26)
27. Бигфут (англ. Bigfoot), также известный как Сасквоч — название предполагаемого млекопитающего, похожего на человекообразную обезьяну, обитающего в лесах Северо-Тихоокеанского региона, Южной и Северной Америки. [↑](#footnote-ref-27)
28. «Мотель 6» — американская частная гостиничная компания с сетью бюджетных мотелей в США и Канаде. [↑](#footnote-ref-28)
29. «Бенгей» — прогревающая, болеутоляющая мазь. [↑](#footnote-ref-29)