– Тут есть какие-нибудь запреты? – поинтересовался Цянь Е.

Уильям сделал шаг назад и, пожав плечами, ответил:

– Никаких. Поступай так, как считаешь нужным.

Цянь Е кивнул. Затем шагнул вперед и схватил мужика за ворот.

Обнажив скверную ухмылку, один из оборотней схватил Цянь Е за запястье и взревел:

– Мелкий ублюдок, ты что, смерти захотел?

Но вскоре после того, как он схватил Цянь Е за запястье, оборотень содрогнулся всем телом и отлетел назад, словно пораженный молнией.

Движения парня были совсем неторопливыми, но владелец лавки стоял на месте как вкопанный, словно оказался привязан невидимой притягательной силой, неспособный отступить. Ему оставалось лишь беспомощно глазеть на Цянь Е, который поднял его вверх за воротник.

В тот момент, когда пальцы Цянь Е коснулись лавочника, тот почувствовал себя так, словно его поразило прямо в грудь тяжелым молотом, а его рот мгновенно наполнился кровью. Впрочем, от встряхивания его рукой Цянь Е, все тело мужчины затрясло как от удара молнии, а удушье отправило этот поток крови обратно вниз.

Другой оборотень-телохранитель вытащил оружие и устремился вперед. С диким ревом он ударил Цянь Е в голову своей шипастой булавой.

Парень лишь обернулся и просто посмотрел него, но охранник вдруг начал трястись и трепетать, словно встретил взгляд неистового дикого зверя. Не говоря уже о махании булавой, у него возникло дикое желание бежать отсюда немедленно.

Цянь Е спокойно поднял ногу и топнул.

Земля вдруг задрожала, когда ничем не останавливаемая сила передалась под телохранителем-оборотнем. Это подкинуло его высоко в воздух и отшвырнуло на десятки метров вдаль.

Цянь Е внезапно расслабил руку, уронив этого бакалейщика, грозного вида мужчину, на землю. Тот был вовсе не слаб, но все еще безуспешно пытался подняться. По правде говоря, он, попав в руки Цянь Е, уже получил два тяжелых удара, и его изначальная сила теперь была на грани истощения. Как он мог встать?

Цянь Е спокойно подошел к лавке, извлек ту снайперскую винтовку пятого уровня, бросив взамен один кристалл крови. Кристалл подскочил и попал прямо в лицо лавочнику, затем скатился вниз по его куртке и оказался на его животе.

Цянь Е равнодушно поднял винтовку и начал детально осматривать ее ствол и спусковой механизм. После чего, даже не взглянув на лавочника, произнес:

– Это плата за винтовку. Но в следующий раз ты так дешево не отделаешься. Запомни, я могу позволить себе получить твои руки, ноги и даже твои мозги.

Никто из зрителей перебивать больше не смел. Большинство из них тряслись, потому как понимали, что слова, которые Цянь Е адресовал лавочнику, так же относились и к ним. Однако некоторые личности среди них не выказывали никаких признаков страха, а просто сверлили его и Уильяма взглядом, чтобы получше их запомнить, прежде чем разбиться на пары и тройки.

Результаты этой проверки уже были довольно очевидными. Сила этого новичка была тиранической, и это мягко выражаясь, а его методы решения вопросов были просто безупречными. Человек, использующий такие рациональные и беспощадные методы, точно не являлся только что вылупившимся птенцом. Зеваки быстро смекнули, что содрать что-то с такого человека будет невозможно, но они могут выиграть намного больше от сотрудничества с ним.

Цянь Е закрепил ремнями снайперскую винтовку и подозвал Уильяма:

– Пойдем.

Уильям кивнул и ушел вместе с ним.

Местом назначения Уильяма оказалось двухэтажное строение на западной стороне города. Это был довольно большой магазин со стеллажами, напрочь забитыми разнообразными товарами. Тут были вещи всякого рода, начиная от изначальных стволов вампиров до прозрачного шелка арахнидов – те, кто входил и выходил из магазина, также принадлежали к разнообразным расам и число оборотней среди них не превосходило число остальных.

Уильям натянул свой капюшон и открыл символ на внутренней поверхности своего воротника. Увидев изначальное сияние, которое излучал знак, глаза служащего вспыхнули, и он провел гостей к задней части магазина. Цянь Е шел последним. Он только что прошел через дверной проем, когда уголком глаза вдруг поймал холодный отблеск кинжала, который приставили к его глотке.

Цянь Е не сделал ни одного лишнего движения, он остался абсолютно хладнокровным. По одному взгляду сложно было судить, был ли он парализован страхом или просто настолько спокоен, словно его вовсе не волновала смертельная опасность. Он лишь поднял голову, чтобы посмотреть на Уильяма.

Кинжал появился с молниеносной скоростью и оказался прижат к горлу Цянь Е. Из тени появился могучий молодой оборотень с оголенным торсом и, пристально глядя в лицо Цянь Е, произнес:

– Я чувствую вонь вампира от его тела!

Витиеватое сияние появилось в серо-голубых, похожих на керамику, глазах Уильяма, но, увидев спокойное поведение Цянь Е, оно постепенно сошло на нет.

Он повернулся к молодому оборотню и произнес:

– Это мой гость. Опусти оружие, а то гость может посмотреть на нас свысока.

Юноша был недоволен и громко возразил:

– Какое право он имеет смотреть на нас свысока? Он просто никчемный ублюдок!

Уильям тут же издал вздох.

Глаза молодого оборотня не отрывались от него, но внезапно он изменился в лице. В руках Цянь Е в какой-то момент появился пистолет, дуло которого было нацелено прямо в его сердце.

Холод пронзил сердце этого молодого оборотня – он не почувствовал этого! Благодаря этому он быстро пришел к пониманию, что, если противник сумел так тихо достать ствол и направить на него, то он, вероятно, мог с легкостью уклониться от кинжала у его глотки.

К слову, это только казалось, что оборотень обезвредил Цянь Е, но на самом деле тот его даже не заботил – это была единственная причина, по которой он позволил острому оружию достигнуть его шеи.

Дыхание молодого оборотня стало заметно тяжелее, когда он убрал свой клинок и зарычал:

– Он использует оружие вампиров, и я чувствую вонь вампира от его тела! Мы ему здесь не рады!

Выражение на лице Уильяма стало холодным, и он зарычал на молодого оборотня.

Громкость его рыка была практически такой же, как у обычной речи, но молодого оборотня внезапно отнесло назад, словно его только что поразило пушечным снарядом. С громким грохотом он пролетел два ряда стен, вылетев на улицу.

– Подождите! Это недоразумение!

К ним тут же подоспел старый оборотень и преградил Уильяму путь.

Старый оборотень выполнил ритуал приветствия перед Уильямом и произнес:

– Почтенный гость из Верховий Гор, мы не хотели обидеть Вас! Этот молодой оборотень, мой сын, в такую жаркую погоду становится очень вспыльчивым. К тому же Вашему гостю тут действительно не рады. Пожалуйста, пусть он останется снаружи!

– Это серый город, а не земли племени. Когда это ввели такие правила, да еще и без моего ведома? Что, даже я не могу привести с собой гостя?

На лице старого оборотня застыла извиняющаяся улыбка, но своих слов он, кажется, забирать не собирался.

Уильям холодно засмеялся и произнес:

– Похоже, племя Белого Когтя сейчас стало настолько удивительным, что вы решили принести сюда правила своего племени, и это после того, как вам позволили вернуться в это место, всего за три года? Я настаиваю на том, чтобы этот человек пошел со мной. Что ты можешь сделать?

Старый оборотень вежливо, но решительно, ответил:

– Тогда я просто попрошу вас уйти.

Вместо того, чтобы продемонстрировать гнев, Уильям громко рассмеялся.

Он притянул Цянь Е к себе за спину и очень медленно произнес:

– Кажется, Верховья Гор были слишком добры по отношению к вам. Какое-то второсортное племя смеет выражать свое непочтение ко мне. Это объявление войны от племени Белого Когтя?!

В этот момент Уильям выпустил еще один приглушенный рев и отправил старого оборотня в полет. Он не только пролетел сквозь стены домов, но и проломил стену магазина на другой улице. Было неизвестно, как много домов пролетел старик, прежде чем, наконец, упасть наземь.

Звуковые волны от рыка всё не стихали, а раскатывались во всех направлениях. Все люди в магазине попадали и катались по земле. Многие оборотни оказались выброшенными на улицу и, ударяясь о стены, испускали брызги крови.

Цянь Е, стоявший за спиной Уильяма, чувствовал себя так, будто ураган дует ему прямо в лицо. Изначальная сила в его теле начала двигаться сама по себе, внезапно став плотнее и концентрированнее.

Кроме изменений в изначальной силе, Цянь Е заметил, что чувствует себя так, будто находится в воде. Каждое его движение было довольно сильно затруднено. Он чувствовал, что мощь его тела покидает землю и плывет навстречу к этой бесформенной притягательной силе, появившейся вокруг. Много маленьких объектов уже начали парить в воздухе.

Рев Уильяма ринулся дальше и продолжил отражаться, его остаточные волны обрушились на защитный барьер Цянь Е и произвели звук, похожий на приглушенный гром, прежде чем разразиться во всех направлениях.

Лицо Цянь Е несколько побледнело, но вскоре вновь он пришел в себя. На этот раз он лично испытал непостижимую силу Уильяма. Кажется, в тот день в городе Темной Крови Уильям вовсе не использовал всю свою мощь, иначе тогда Бай Лунцзя безусловно бы проиграл, сражаясь один против двоих.

Первоначально Уильям обернулся к нему с массой светящейся энергии в руке, желая помочь Цянь Е заблокировать остаточные волны. Но столкновение двух изначальных сил неожиданно для всех уже произошло. Некое удивление появилось в глазах Уильяма, когда он увидел картину перед ним. Он не успел ничего сказать, прежде чем острое убийственное намерение хлынуло на них снаружи здания.

Высокий худой мужчина, широко шагая, вошел внутрь, осмотрелся вокруг и, нахмурившись, произнес:

– Друг, серые города действительно свободны для всех, но нужно все-таки соблюдать определенный уровень тишины. Что здесь происходит? Вы можете мне объяснить?

Уильям фыркнул и холодно ответил:

– Это место принадлежит оборотням. Это никак не связано с вами, арахнидами. То, что я делаю, вас не касается. Уходите немедленно.

Арахнид уже был способен принимать человеческое обличье и, вероятно, также являлся экспертом уровня Воителя. Услышав невежливый ответ Уильяма, его лицо вспыхнуло яростью, но в это мгновение глаза арахнида пронеслись по ничем не примечательному тату на шее Уильяма. Он немедленно вздрогнул и его ярости как не бывало.

Затем арахнид бросил взгляд на Цянь Е и нахмурился. Кроме Уильяма, только он один остался стоять на ногах в этом магазине. Этот человек внушал ему некое странное ощущение и даже размытое чувство опасности.

Однако странная аура этого оппонента почему-то принадлежала слабому человеку, а также неким образом могла быть отнесена к вампирам. Арахнид заметил кинжал и пистолет на талии Цянь Е и понял, что обычные люди никогда не стали бы использовать целый комплект вооружения вампиров.

В любом случае, арахнид хотел хоть немного сохранить лицо, и Цянь Е как раз для этого подходил. Он тут же взревел:

– Если это так, то что здесь делает этот слабый человек?!

Уильям нахмурился и хотел было раздраженно ответить, но Цянь Е уже поднял голову. Глядя на арахнида, он выпустил нить своей ауры.

– Я только что убил кое-кого и прибыл сюда, чтобы продать что-нибудь из своих трофеев.

Выражение на лице арахнида кардинально изменилось. Он почти неосознанно сделал несколько шагов назад и изумленно вскрикнул:

– Брамс! Он действительно умер от твоих рук?!

Часть ауры, выпущенной Цянь Е, была на самом деле нитью ауры виконта Брамса, полученной в битве в городе Черного Ила. Тогда Цянь Е поглотил огромное количество эссенции крови Брамса и, естественно, смог сохранить часть ауры врага – это было не очень сложно.

Арахнид уставился на Цянь Е так, словно увидел привидение и начал пятиться назад.

– Желаю вам хорошо провести здесь время! – выговорил он с некоторым трудом, затем развернулся и поспешил удалиться, будто пытаясь спасти себе жизнь.

Уильям изумленно спросил:

– Брамс? Если я правильно помню, он был довольно способным в бою, хотя и мозгов ему немного не хватало. Он что, действительно погиб от твоих рук?

Цянь Е засмеялся и произнес:

– Конечно нет! Я просто нанес решающий удар.

– Тогда для чего ты хранишь эту ауру?

– Чтобы отогнать диких зверей.

Услышав это, Уильям тут же закатил глаза.

http://tl.rulate.ru/book/6036/419647