Первые страницы сей автобиографии следует (следовало бы) начинать с моей жизни в семье Шез де ля мотт,из глубокого уважения к приёмным своим родителям, я опускаю подлинноые их имена и фамилию, поскольку уверенчто они и по сей день не слишком гордятся некоторой причастностью к мое персоне. Однако именно им я обязан своим воспитанием и положением в обществе, а потому не моу не выразить им свое хотя бы столь (ананимно) безадресонй благодарности.

Мй отец, итальяцнец, дворянин, красавец и кроме того богатый человек с кочевым образом жизни, отдал меня на попечение семьиШез де ля Мотт, когда мне не было ещи месяца. То были французские аристокарты, близкие дрзья моего отца. В то время, не смотря н а продолжительность их брака, своиъх детей у нх ещё не было, а потому они с радостью согласились принять под своё крыло наследника, который смог бы продолжить род, а главное приумножить неалый капитал. Тем объясняется, что воспитывали меня с особым тщаянием, желаю вложить в меня все ёвозмжное изящество, этикет, историю, фехтоване, верховую езду, и прочие качества, бе которых так сложно выжить в одбществе. К счастью, приёмные роители отнеслись ко мне с нежностью и заботой, и даже порой старались баловать мен, что у них плохо получалось, вероятно из-за в силу отсувтствия опыта. И, разумеется, никто не посвещал меня в особенности моего происходения, и возможно, я бы ничего о том и не узнал, если бы не некоторые странности моего сознания.

Дело в том, что с самого моего детства я словно видел своё будущее и если так можно сказать, прошлое время до моего появления на свет. В пять лет я во увидел во сне девушку, которую стал называть свой возлюбленной и невестой. А однажды увид познакои мился со своей матерь. Мне было семь лет.

Историю своих родителе я узнавал постепенно, словно бы мозаикой она выстривалась вмоей голове.

Итак, как я уже сказал, мой отец, отал был итальянца, был другом самого короля часто отправлял его выяснить или разрешить важые вопросы,… внешней политики, что вполне устраивало моего отца, ибо он любил путешествовать и был невероятно разборчив в женской красоте.

Благодаря статусу и внешности, он покорял многих барышень. Похождени его всегда оканчивались успехом. Благополучно…

 Но однажды во время исполнения одного из поручаний короля, с ним проиошла история, которая навсегда изменила судьбы многих.

Будучи в Англии, в возрасте не больше двадат семи лет, он познакомился с юной девушкой вдивительной красоты. Род её принадлоежл к обедневшей аристокартии, однако семью это беспокоило меньша, ибо Матильда, так её звали, готовилась сосвятить свою жизнь Господу и уже в скорости тсать монахиней. Родители её такое положени веще одобряли, более того были свято уверенн в том, что именно Матильде суждено отмолить грехи их рода и принести мир и покой в их дом

Маильда и сама в это верила.

Но случилось так, что моё желание появиться на свет превзошло все другие стремления. После первой же встречи с Матильдой, Доминикам овладдели чувства столь сильные и необыкновенные, что совладать с ними он не мог.

Жажда его впервые не т была связяна на только лишь с упоенимемженским телом. Вперые желания его были так скромны, что он сам искренне у тому двилялся. Прекрасно осозновая все возможные последствися подобно связи, н всё жа начал постепенно сбллижатьс с Матильдой. И не смотря на всю страстность своих мечт пылкость, мечты и помыслы его были порой столь целомудренны, что он сам тому искренне удивлялся.

Прекрасно осозновая все возможные последствия подоббно й связи, Доиминик вс же стал постепенно сближаться с Матильдой. И подарил ей однажды старинный псалтырь, который перехоодил в его роду из рук в руки и который он всегда рал с собой, ибо считал его лучшим оберегом.

Следует отдать должное моему отцу, он вёл себя столь скромно, что никто из родных Матильды, даже не подозревал о истинных его намереньях. Что же касается моей матери, она никак не выказывала свох чувств, хотя терзалась не меньше Доминика. Не стоьлк желая оправдать Матильду, сколько стараясь нарисовать перед вами истинный её образ, я скажу, что кроме моего отца, у неё было немало поклонников, часто не уступавших ему ни богатством, ни знатностью, но однажды приняв реение, она убеждённо седовала ему и благодаря своей вере сумела легко спраитвся со многими соблазнами. Говоря же с вами быть может чрезмерно откровенно, я признаюсь, что первое моё видение. В котором она пришла ко мне осталось в мое памяти на всю жизнь и в душе моей никаогда не возникало даже помысла о порицании её поступков.

Всё же не смотря на осторожность обеих сторон, само провидение жгло их изнутри.