Глава 2

Инцидентът

Сара си спомняше срещата ѝ с Ан Болейн сякаш беше вчера. По време на едно от бизнес пътувания си, Томас Пойнтц беше решил да посети семейството на своята братовчедка в Глюцерсшир, което беше на дълги сто мили разстояние от Лондон. Братовчедката му Ан Уоулш и нейното семейство имаха прекрасен имот в провинцията.

Томас Пойнтц беше взел и Сара със себе си. „Малко време в Литър Содбъри Мейнър ще ти се отрази добре“ каза баща ѝ и взетата под наем карета затропа по пътя покрай изпълнените с пролетен живот зелени полета и храстови плетове. „Само ако се разбираш с двамата ти братовчеди обаче.“ Допълни Томас. „Джони трябва да е на четиринайсет сега… Майлс е една година по-млад.“
Може би защото Мама беше решила да остане вкъщи в Антверп и Татко не ѝ напомняше постоянно да се „държи като дама“. Или може ми защото имаше толкова много място за изследване и всичките чудесни неща, които можеше да прави в провинцията, но Сара нямаше никакъв проблем в това да се „разбира с братовчедите си“. Момчетата ѝ позволяваха да храни и реше понитата им и я научиха да държи ръката си изпъната, докато меките устни на понитата гризяха морков от нея. Джони посочваше различни зелени издънки, стърчащи от мръсотията в градините, и назоваваше всяко дали е цвете или зеленчук. Майлс ѝ показа дърво, което беше паднало над поточето след последната буря и пляскаше радостно с ръце, когато Сара премина по дънера до другата страна на потока. Тя се изплаши щом погледна надолу към поточето, пълно с пролетен дъжд, минавайки бурно през дървото. Но Майлс провикна, „Дръж погледа си отсреща!“ и бързо вече беше миналата на другата страна на потока.

Най-добрата част беше, че момчетата я взеха със себе си да разузнават гората и полетата, и й показаха някои от техните тайни места. Седейки под естествен навес от къпини и листа един ден, ядейки хляб и сирене което момчетата бяха измъкнали от кухнята, Сара си пожела да може да остане в Литъл Содбъри завинаги.

„Най-добре да се връщаме“, каза Джони, показвайки се от навеса и стана. Той беше почти толкова висок колкото баща си. “Майка очаква компания днес и ни очаква вкъщи навреме за да почистим.“

„Компания?“ попита Сара. Тя не искаше сем. Уалш да имат компания. Тя искаше братовчедите си само за нея.

„Просто приятелка от детските години на майка – Анн Болейн. Тя е придворна дама в двореца на краля.“

Майлс се подсмихна. „За сега. Но крал Хенри най-накрая се разведе с жена си и всички знаят, че харесва Анн.“

„Не трябва да говориш така за приятелката на майка“ Джони се скара. „Хайде, трябва да се връщаме“

Но когато тримата юноши тръгнаха по пътеката към къщата, тя видя две хубави каляски пред къщата, конете все още бяха с юздите и няколко прислужника сваляха багажа багажника.

„Ох-ох“ каза Майлс. „Тя вече е тук“

Сара погледна мръсните си ръце. Не можеше просто да ги избърше в роклята си…и имаше листа и stickers in her petticoat. Тя изправи роклята си и се опита да изтърка ръцете си в мократа трева. Това помогна – но не много. Ако мама беше тук, че щеше да е в опасност.

Но големите бяха заети да си говорят и казват на слугите къде да оставят багажа. “Ах! Ето ги и децата!“ каза Сър Джон Уалш докато те идваха в главната зала. „Лейди Анн, спомняте си синовете ми, Джони и Майлс и това е нашата племенница, Сара Пойнц.“

Две Лейди Анн? Това беше объркващо. Братовчедката на баща й се казваше Лейди Анн Уалш и Анн Болейн беше Лейди Анн също. Тя осъзна, че всички я гледат, затова тя наведе глава и опита да направи реверанс.

„Сара!“ каза Анн Болейн. „Ти си точно това което ми трябва в тази къща пълна с красиви, но непохватни мъже. Госпожа Уалш отиде да наглежда подготовката за вечерята, а на мен ми трябва приятел, който да ми помогне да разопаковам багажа си.“ Усмихна се и подаде ръката си.

Сара погледна двете прислужнички, които седяха наблизо. Как можеше да помогне тя на дамата с разопаковането на багажа?

Но тя хвана Ан за ръката и отиде с нея в огромната стая за гости, където безброй рокли бяха вече разпръснати на леглото. Едва след като Ан пусна ръката на Сара тя се досети, че ръцете ѝ бяха все още мръсни.
„Имаш и малко петънце на носа.“ – отбеляза Ан сякаш четеше мислите ѝ. Елегантната дама кимна към ръчно изрисуваният china basin and pitcher on the washstand. Сара усети, че лицето ѝ почервеня, но тя съвестно изля малко студена вода в the basin, използва малко от сапуна от лавандула, за да изтърка ръцете и лицето си, след това ги подсуши с една от бродираните кърпи на леля си.

Когато Сара беше приключила с миенето, прислужниците вече чакаха с роклите до гардероба. Сара изучаваше гостенката на леля си. Тъмната коса на Ан Болейн се спускаше назад от лицето ѝ, по английската мода и бе покрита със забрадка, по която имаше перли. Квадратното деколте на наситено червената ѝ рокля също беше украсено с перли. Малките ѝ червени устни караха тъмните ѝ очи да изпъкват на бледото ѝ лице. Ан Болейн не беше точно красива, но тя беше зашеметяваща и … вълнуваща.

„Така. Ти си се измила вече“, каза жената със същата игрива усмивка. „Сега, нека отидем да се изцапаме отново.“

Сара я погледна странно. „Моля?“

„Помогни ми да си избера хубава рокля за разходка. Вие деца очевидно сте имали хубаво време. Би ми се искало да избягам от всичките тези слуги. Би ли ме завела и би ли ми показала малко наоколо, Сара?

Сара се изсмя. „ Добре, щом искаш.“

Това е една много любопитна жена, си помисли Сара. Заедно те избраха изчистена кафява рокля с високо деколте, с малко дантела около врата и китките. Една от прислужниците свали забрадката на Ан и прибра гъстата ѝ косата с мрежа върху тила.

Косата на Сара беше светло кафява с къдрици и кичури, които не оставаха прибрани под нищо. О, де да имах такава гъста черна коса, помисли Сара.

Ан изпрати една от прислужниците да информира домакините, че тя и Сара отиват на разходка… сами. Двете прислужници възразяваха, но ги отпрати. „Ела, Сара. Ние сме на сто мили разстояние от Лондон и искам малко чист въздух!“

В края на ливадата, Сара държеше вратата отворена, после я затвори след новата си приятелка. Двете понита на момчетата Уолш вдигнаха глави и любопитно се приближиха.

„Майлс ще ме научи да яздя!“ каза Сара, докато галеше едното пони зад ухото „А вие знаете ли как да яздите, лейди Ан?“

Ан Болейн хранеше другото със стръкче трева. „Да… да, научих се, когато бях малка във Франция.“

„Французойка ли сте?“

Ан се усмихна. „ Не, но бях придворна дама на кралица Мери, когато тя отиваше до Франция, за да се омъжи за френският крал.“

„Придворна дама?“ На колко години сте били?“

„ На дванайсет. На колко си ти, Сара?“

„На десет. На колко години трябва да си, за да станеш придворна дама?“

„Десет години са малко,“ каза Ан. „ Понякога ми се иска… „ Но тя замълча, когато отново започнаха да ходят.

Какво желаеше? Сара се зачуди, но не попита. Те вървяха в мълчание през ливадата, преминавайки през друга врата и навлизайки в прохладната гора.

„ Искате ли да видите дървото, което беше паднало в бурята? Хайде!“ Сара хвана ръката на лейди Ан и препускаше по пътеката. Ан се смееше, докато подтичвала, за да не изостава, като от време на време спираше, за да изчисти полата си от едни шипки.

The massive tree lay on its side across the angry-looking bay. Корените му се издигаха към небето, по които все още имаше буци пръст. По-голямата част от клоните му лежаха от другата страна, макар че няколко от тях бяха потопени в буйната вода.

„ Можем ли да преминем от другата страна?“ попита лейди Ан.

„ Разбира се. Веднъж вече съм минала през него с Майлс и Джони, така че аз ще мина първа.“

Сара събра своята пола с едната си ръка и успя с другата да се хване за някой клон. Тя стъпи на корените и клоните, които ѝ позволиха да се покатери върху горната страна на падналото дърво. „Виждаш ли?“

Протягайки се надолу, тя помогна да издърпа Ан и тя да се качи по същият начин. Понеже тя се смееше твърде много, Ан трябваше да опита два или три пъти преди да успее да застане до Сара.

„ Чувствам се отново като на десет. Ако можеше прислужниците да ме видят сега!“ тя се усмихна. „ И какво ли ще каже крал Хенри!“ Тогава тя се засмя.

Сара се засмя също. Тя не можеше да си представи майка си или леля Ан, която наричаха лейди Ан Уолш, да ходят по това дърво. Тя тръгна напред като гледаше към най-отдалеченият клон както Джони ѝ беше казал. Стволът в средата беше на една ръка разстояние и се стесняваше още повече до другият бряг. Но там имаше клони, за които можеше да се хванеш. Сара стигна до клоните, когато един плач се проряза въздуха.

„Сара! Аз падам!“

Сара се обърна точно, когато Ан Болейн падна във водата и спретнатата ѝ кафява рокля се извиваше около талията ѝ. Главата на Ан изчезна миг под водата, а после се появи задъхана.

„Помощ! Помогнете ми! Не мога да плувам!“