#  Елена Венедиктова

#  Один процент надежды.

 **Монопьеса.**

 (история, которая при желании может стать пьесой со всеми, упоминающимися в ней героями – Женькой, Рубеном, Егором, Жанной и др.)

**Действующие лица:**

**Елена – главная героиня данной истории, примерно 37 лет.**

 Глава первая.

 По сути ничего страшного сейчас не происходило. Я кружилась в медленном танце с самым прекрасным мужчиной на свете, а со сцены звучал голос того, с кем вот уже около года мы пытались строить образцовую российскую семью. Если бы случилось чудо, и можно было бы повернуть жизнь назад, то я вернула бы только те пять минут, которые сейчас перечеркивали моё счастье. И кто же дернул меня за язык именно сейчас рассказать Рубену о том, как когда-то, в свой медовый месяц, мы с мужем валялись ночью на пляже в Геленджике, а неподалеку в местном ресторанчике веселились отдыхающие и я, в порыве счастья, сказала Олегу, что для полного безумия мне не хватает песни Амирамова «Молодая». «О,кей» –ответил мой молодой супруг, взмахнул руками, и через минуту раздалась знакомая мелодия. Такое совпадение казалось мне волшебством, которое больше никогда не повторится, и мы как ненормальные придумывали «па» своего танца под звездами…

« …и больше никто и никогда не посвящал мне песен…», - трагедийно закончила я своё печальное, как мне казалось, повествование. Рубен через несколько минут куда-то исчез, но как только зазвучали первые аккорды местной группы, появился на сцене с букетом белых роз под аплодисменты наших сокурсников и посетителей ресторана. Объявив в микрофон о том, что хочет сделать сюрприз для своей любимой женщины, он устремился ко мне… И тут же зазвучала знакомая мелодия. Я была на седьмом небе от свалившейся на меня радости, пока не увидела на сцене Женьку. И если бы не Рубен, то грохнулась бы в обморок от неожиданности. Небрежно скользнув взглядом по моему окаменевшему лицу, Женька начал петь. И это было второе совпадение в моей жизни, связанное с Амирамовым… Я не помню, как улыбалась Рубену, что отвечала на его вопросы, так как все это время тщетно пыталась придумать, что сказать потом в своё оправдание. Но как был хорош Женька… В его исполнении было столько искренности и чувств, что отовсюду слышались аплодисменты и крики «Браво» Я же пыталась уловить момент, когда смогу ему хоть что-то объяснить… Но в ту же самую минуту, когда мелодия закончилась, Женька объявил следующую: «Эти строки я хочу посвятить той, которая сейчас меня предает…»И, почти без паузы, опять начал петь. Все оглядывались, искали ту, которая потеряла стыд и совесть… Видимо, ожидали всемирного покаяния и вселенского воссоединения. Даже Рубен, оглянувшись несколько раз, в сердц**а**х произнес: « Вот гадина… Надо парня потом за наш столик пригласить, посидим, выпьем…» А «гадина» продолжала кружиться, не выходя из состояния шока.

Я не люблю выносить свои переживания и проблемы на всеобщее обозрение. Только очень близкие мне люди знают, какие бури и шторма могут скрываться за явным спокойствием. Вот и сейчас, я не могла рассказать ни Рубену, ни сокурсникам, что являюсь главной героиней скандала. Мы когда-то все вместе учились в институте водного транспорта. Были самой дружной и веселой группой. После института нас раскидало по всему миру , но профессии не изменил только Макс Кузнецов, который по традиции каждый год собирал нас на базе «Обское море», связывая местное «море» с нашей студенческой мечтой.

 - 2 -

 А Рубен всегда был со мной рядом. Мы были знакомы ещё с детского садика, потом в школе десять лет сидели за одной партой и, оказавшись в институте, продолжили наше образование в одной группе. За это время у нас не было ни одной попытки перевести наши дружеские отношения в любовные. Потому что ещё в школе поняли, что «любовей» может быть сколько угодно, а настоящий друг один и навсегда. В самые трудные ситуации моей жизни Рубен был рядом и поддерживал как старший брат… Но почти сразу после института укатил в Канаду и я, оказавшись без его покровительства, благополучно создавала для себя огромное количество проблем, и училась выживать сама, утешаясь его редкими письмами и звонками. Последние лет пять наши институтские встречи проходили без Рубена, и только в этом году он смог вырваться на две недели. Вот мы и решили зависнуть на базе дня на три. Все были со своими семьями ,и из всей группы только мы с Рубеном в единственном числе… Я, потому что не хотела рассказывать раньше времени о Женьке, а Рубен просто приходил в себя после четвертого развода…

 Поэтому, мы на протяжении всей встречи являлись основной мишенью для шуток наших одногруппников: «Вам надо было ещё в садике приглядеться друг к другу, в школе на выпускном пожениться. Глядишь, уже скоро и серебряную свадьбу бы праздновали. А то ищите себе подобных, и только время теряете.» Естественно, что Рубен, появившись на сцене с цветами и песней для любимой, вызвал такой ожидаемый переполох среди наших. Как же спокойно и весело мы проводили время на базе, пока «черт не дернул» Макса уговорить нас повеселиться в местном ресторанчике. Чем, собственно говоря, все сейчас и занимались.

Но как бесподобно пел Женька. Упорно не замечая моих взглядов, легко покоряя одно женское сердце за другим. Он даже несколько раз приглашал ту или иную даму на танец, чем очень украсил свой песенный марафон. Я же, боясь выглядеть смешно и глупо, больше не танцевала, механически поднимая бокал шампанского то за один, то за другой тост. Боялась сорваться, превратиться в базарную тётку и устроить примитивный скандал. Тем более и моя честь была очень даже задета. Я совершенно не знала, что Женька умеет петь. Трудно было угадать месть более изощренную, чем он выбрал.

 Со сцены звучали все мои любимые песни, как под копирку, одна за другой. Сам этот выбор исключал возможное музыкальное совпадение моё и подвыпившую публику ресторана. Мне даже захотелось встать рядом и услышать переговоры при заказе песни: « Что вы? Какой «Владимирский централ»? Давайте я для вас совершенно бесплатно исполню песню вот из этого списка…» Несмотря на моё состояние, бурное веселье продолжалось и только Рубен, время от времени, посматривал в мою сторону и ободряюще обнимал, прижимая к себе. «Тебе тоже жалко парня? - тихо произнес он во время перерыва. -Я уже пригласил его за наш столик. Но мне кажется, что домой он сегодня уйдет не один. Посмотри только, сколько красавиц не сводят с него глаз! Молодец, настоящий джигит. Нет прощения предательницам! Это я ещё мягко сказал». Надо добавить, что Рубен разговаривает абсолютно без акцента, и только в минуты сильного волнения переходит на родовой язык своих предков. Сейчас его акцент был особенно ярок, что говорило о приступе невообразимого бешенства доброго армянина.

 Я уже было решилась подойти к Женьке и, раскаявшись, броситься ему на шею, так как знала, что долго сердиться он не умеет и обязательно меня простит, а я прощу его и как в любимых маминых сериалах мы, взявшись за руки, вернемся в нашу уютную тихую гавань… Но после перерыва Женька петь не вышел, а вместо него на сцене появилась ярко накрашенная девица и, дерзко улыбнувшись весёлой публике, продолжила концерт. Наверное, шок у меня всё же был, может быть даже потеря сознания, потому что я не побежала догонять дорогого для меня человека, а продолжала петь, танцевать и веселиться. Чёрт побери, эту семейную гордость - держаться во чтобы то ни стало.

 - 3 -

«Даже если горит дом,- говорила моя бабушка, – посмотри на себя в зеркало и носи воду спокойно и без истерик». В моей жизни было столько ситуаций, когда я просто уходила на дно, но зато молча и достойно, с зеркалом в руках.

 Да ,конечно же, я набирала мобильный Женьки, но больше для того, чтобы потом говорить себе, что, в принципе, я все-таки что-то сделала для своего несостоявшегося счастья. Как я и полагала – «абонент» был не доступен.

 Когда мы вернулись на базу, было уже далеко за полночь. Все сразу отправились спать, и мой замечательный друг Рубен тоже. Мне не к кому было припасть к плечу и покаяться. Я тихо сидела на берегу и молча глядела как волны стирают следы на песке, словно ластиком. Вот было бы так в жизни, взяла ластик, несколько движений и стерла боль из сердца вместе с этой проклятой любовью. Ничего не хочу больше, ничего…

 Я плакала, и тихо прощалась с Женькой, зная, что моё глупое враньё он не простит никогда. Только не лги мне, часто повторял он. Но ведь, сегодня, мы оба выглядели не лучшим образом. Я «уехала полоть грядки» на семейной даче, а он вместо «тренировки» – поёт в ресторане. И это было похлеще измены. Тысячи раз повторенное, как ему медведь наступил на ухо, Женька всегда исчезал, когда на наших корпоративах мы начинали передавать друг другу микрофон. Но каким изощренным обманом теперь выглядело его неподдельное восхищение мной, когда я, выучив пять аккордов на гитаре, сочинила две песни. И пусть гитара через месяц уже пылилась на шкафу, о моих «музыкальных успехах» с Женькиной помощью знали все: друзья, родные, соседи. А он оказывается – поёт! И все его отлучки вечерние, это не футбол и не баня с друзьями, это в сто, нет в тысячу раз хуже. Обманщик. И я разрыдалась от жалости к себе.

 Плакала так, что не услышала, как тихо подошёл Рубен. «Ну, теперь рассказывай, подруга», - и он протянул мне фляжку с коньяком. «Что рассказывать?» – я попробовала создать невозмутимое выражение на лице, но дрогнувший голос предательски выдал меня. Да и Рубена трудно, почти невозможно, было обмануть: все мои уловки с невозмутимостью он испробовал на себе ещё в детском саду. Поэтому, продолжил: « Всё рассказывай, это же не я весь вечер вёл себя как Жанна Д Арк перед сожжением. Давай, давай… ты его любишь, он тебя – нет».

- К-кто? – я от неожиданности чуть не свалилась с лавочки, – Кто меня не любит.

- А я знаю? Вот сейчас ты и прояснишь ситуацию. Мы конечно давно не виделись, но я думал, что у

тебя всё хорошо. Да и ты писала, что делаешь успехи на личном фронте. Или врала?

- Нет, не врала, - коньяк действительно подействовал, и мне удалось даже выдавить из себя

несколько слов. – Всё и было хорошо, всё у меня было … до сегодняшнего вечера.

- А-а-а, - протянул Рубен, считая себя знатоком женских душ. Или, по крайней мере, одной женской

души,- Я понял, тебя тронула эта ресторанная история настолько, что стало жалко бедного парня?

- Мне себя жалко, - честно сказала я, больше самой себе, чем Рубену.

- Ленка, я тебя умоляю, ведь это же всё было придумано для вас дурочек. От первого до последнего

слова. Он же актер первостатейный, неужели ты не заметила. Ты ведь видела, как толпы красавиц

ринулись его защищать и жалеть.

- Постой, а сам? Ты же приглашал его к столику нашему, «змее» этой хотел в глаза посмотреть.

- Хотел, пока не понял, что никакой тут женщины нет. Во-первых, если бы она существовала, то

выдала бы себя с самой первой минуты, во-вторых её ухажер дал бы ему в морду и заставил

извиниться, а в-третьих..

- И что в третьих? - я стала заводиться от мужской неповторимо наглой логики.

 - 4 -

- А в третьих, его столько баб, прости, дам, жалеть начали. Вот тогда я и допёр до всего, просто не стал нарушать спектакль, хотелось досмотреть, чем закончится. Правда так и не понял, с кем он уехал, но это же не главное…Главное, что нашлась дурочка и пожалела… Ведь жалость – это единственное ваше женское достоинство. Ведь, если мужик успешен и здоров, вы его не жалеете, а «пилите». Любите и одновременно пилите так, что он от вашей «любви» загибаться начинает… а вот потом вы его жалеть начинаете. Причем учти – жалеть и пилить одновременно. Я наелся этого вот так…

 Выпалив этот монолог, Рубен выдохнул, допил коньяк и присел рядом со мной. Помолчав, он продолжил абсолютно спокойно:

- Ладно, прости, ты же не несешь ответственность за весь женский пол…Давай, колись, кого ты

любишь, кто тебя не любит и , может, я тебе помогу. Потому что не любить тебя просто невозможно.

- Это тост, Рубен…

- Да, увлекся, пожалуй, - Рубен поёжился от холода и накинул мне на плечи свою куртку. - Послушай,

а может ты просто напилась?

Ему даже стало спокойнее от своей версии, и он уже уверенно продолжал:

- Черт вас разберет, женщин. Ну, напилась, вспомнила бывшего… наверное, позвонила даже, а он вне доступа… ведь так?

При слове «бывший» слёзы градом полились у меня из глаз, а Рубен неловко продолжал меня утешать.

- Лен, не стоим мы, наверное, вот этих твоих слез. Подумаешь, не любит. Да мы другого найдем.

Ещё лучше.

- Рубен,- кричала я ему. - Ты – великий знаток моей души! Как же ты не заметил, что «гадина» эта

весь вечер веселилась рядом с тобой? Почему-то ты не съездил ему по морде, и не заметил, как он

уехал из ресторана… Причем один уехал, один, понимаешь, без всякой на то моей бабской

жалости. Потому что ему не жалость нужна, а любовь. Понимаешь? Любовь! А я обманула самого

дорогого для меня на земле человека.

То ли от неловких утешений, то ли от добавленного к выпитому коньяка, я выпалила всё сразу и легче мне не стало.

Рубен просто оторопел от моих слов, потом стал носиться по пляжу, размахивая руками и уничтожая меня взглядом. Со стороны казалось, что снимается ещё один водевиль про любовь, но мне было совсем не до смеха.

- Вай, женщина, - кричал Рубен перейдя на армянский акцент, видимо, всех своих предков до десятого колена. - О,великая дура! Три часа изображала неизвестно что, а я ещё и участвовал в твоём цирке. Идиотка!

Я даже и не пыталась защищаться, потому что это было самое невинное обвинение из всех, которые вертелись в моей голове. Потом, он помчался в сторону коттеджа, а я поняла, что кроме своей любви теряю ещё и друга. Поэтому, решила вернуться в номер и дождаться первого автобуса. Думать о Женьке я больше не могла, бессильно рухнула в кресло, закрыв глаза, решила если не спать, то хотя бы набраться сил для предстоящего возвращения домой. Наверное, я задремала, поэтому ночной стук оказался внезапным и резким. «Женька», пронеслось в моей голове и я распахнула дверь. На пороге стоял Рубен, больше напоминающий мавра из известного произведения, чем доброго армянина и, в хорошем смысле, кандидата технических наук. Я от неожиданности чуть не потеряла равновесие, но удержалась на ногах.

Рубен картинно развёл руками, обращаясь неизвестно к кому:

- Вы только поглядите, она спокойно спит. Нет, это высший пилотаж твоей наглости.

 - 5 -

- Что ты знаешь про пилотаж, проектировщик круизных лайнеров, - тихо тявкнула я, защищая свое

достоинство.

 В ответ раздался знаменитый восточный набор непонятных по сути, но вполне понятных по силе эмоции высказываний в мой адрес. Потом уже сдержанно, Рубен продолжил начатое:

- Слушай, женщина, дура и идиотка, я тебя породил, я тебя и убью, если надо будет.

А я подумала, что если и убьет, это будет не так больно, как сейчас… Потому что я сама разрушила то, что подарила мне судьба, и, оказывается, совсем не понимала какое великое счастье витало рядом со мной.

 Рубен, видимо, тоже почувствовал моё состояние, поэтому, перейдя на нормальный русский язык, тихо сказал:

- Макс дал машину, мы едем в город. Там поговорим с твоим джигитом, извинимся за дурацкую шутку. Я покажу ему паспорт и улечу домой, если он нам не поверит. Ты же перестанешь устраивать балаган из своей жизни и будешь ходить за своим мужем на шаг позади, как **типичная** восточная женщина, любить его будешь и слушаться во всем. Понятно?

Я всхлипнула, говорить больше не могла.

- Молчание- знак согласия, - подытожил Рубен, повернулся и пошел к машине.

 Я же поплелась следом, как «**типичная»**  восточная женщина, и мне впервые за весь вечер стало легче. Господи, как хорошо, когда кто-то берет всё в свои руки и решает за тебя все твои проблемы, даже если они возникли по твоей великой дури.

 Когда мы выезжали с базы, начинало светать. Рубен не гнал, погони не получалось, я возвращалась в город как побитая собака. Хуже всего было то, что тягостная тишина, повисшая в машине давила так, что хотелось выпрыгнуть на полном ходу. Рубен учел всё, кроме отважных полицейских на подступах к городу. Оказывается, в спешке, они с Максом забыли про доверенность, но хуже всего было то, когда он на ломаном русско-армянском начал объяснять нашим ребятам какую изощренную идиотку он должен доставить в город к третьему мужу. Потому что,«те два сбежали и этот сбежит, если мы не успеем»,. Потом он картинно взмахнул руками, показывая им размеры моей глупости, но был связан или повязан, доставлен в полицию, где он просто перешёл на чопорный английский и стал ждать адвоката. Следующие два часа я провела в каком-то неуютном кресле, а Рубен изображал знаменитое армянское радио. По-моему, полицейские давно так не веселились и продержали бы нас ещё с неделю, если бы мы не были вызволены приехавшим Максом. Всё отделение выстроилось, провожая нас. Рубена обнимали, хлопали по плечу, обменивались телефонными номерами, приглашали в гости, мне галантно поцеловали руку, довели до машины и посоветовали обращаться за помощью, если что. А я вдруг представила, что если бы сейчас мне навстречу вышел Женька, то объяснить ему одного Рубена я бы ещё смогла, а целое отделение полиции в пять утра уже навряд ли… И мне стало смешно. Я хохотала как сумасшедшая, пока Макс не запихнул меня в машину и следом Рубена. Потом он всю дорогу читал нам лекцию о том, что знакомые в полиции у него есть, а в психиатрической клинике нет. И если мы не успокоимся, то он не отвечает за себя, а просто выгрузит нас на первой попавшейся остановке и снимет с себя всякую ответственность за жизнь местной психопатки и канадского армянина. В общем, когда мы добрались до моего подъезда, я была вымотана до невозможности и уже не понимала хочу я вернуть Женьку сейчас или чуть попозже. Хотя, если быть честной перед собой, я понимала ещё вчера, что дом у меня пожалуй есть, а вот Женьки там нет и не будет. Поэтому войдя в пустую квартиру я уже знала, что в шкафу только мои вещи, в ванной моя зубная щётка и об отсутствии любимых синих шлепанцев я тоже знала. Поэтому, я не раздеваясь прошла в спальню и рухнула на кровать, мне уже было все равно. Рядом также молча примостился Рубен. Он обнял меня как когда-то в детском саду, защищая от всех моих детских врагов и мы уснули.

 - 6 -

 Проснувшись в полдень, как ни странно, выспавшейся и бодрой, а не разбитой и несчастной, я выползла на кухню. И чуть не упала от неожиданности, присев на шатающийся табурет у стола, Напротив меня, у плиты суетилась наша соседка, на площадке с которой мы снимали квартиру. Аромат блинчиков видимо меня и поднял с постели. Тут же Ольга Савельевна подала мне чашечку свежесваренного кофе. Я обожала её, мне кажется, что это единственная пенсионерка на всю нашу страну, которая никогда никого не учила жить, не обсуждала молодежь и ничему не удивлялась, по крайней мере внешне.

 Вот и сейчас, увидев зевающего Рубена, выходящего из спальни, она абсолютно спокойно пригласила его за стол и подала ещё одну чашечку кофе. Рубен даже несколько раз оглянулся, думая, что это оптический обман.

- Садитесь, садитесь, - щебетала Ольга Савельевна, очень ловко управляясь с моей плитой на моей кухне, - Женечка так и сказал, что вы под утро появитесь, с друзьями и уставшая. Попросил меня заглянуть к вам, помочь и завтраком накормить всех. Только я думала, что вас больше будет.

И она ловко поставила на стол блюдо с ароматными блинчиками.

Я молча поглощала ещё один вариант Женькиной мести, и думала – милая моя Ольга Савельевна, почему же вас не удивляет небритый армянин, выходящий из моей спальни. Что же вы расскажете моему мужу, когда он вернется. И это, пожалуй, была первая мысль о возможном его возвращении за последние сутки.

 - Спасибо, спасибо. Очень вкусно, такие блинчики моя мама делает, - ловко разводил соседку Рубен.

- Кушайте, кушайте, сколько хотите, - Ольга Савельевна ободряюще посмотрела на меня, и мне стало стыдно за гадости в моей голове.

- Леночка, не волнуйтесь. Женечка, то есть Евгений Андреевич, уточнила она, скорее всего для Рубена, видимо для придания статусности моей половине, оплатил квартиру на полгода вперед.

- Да, - протянула я , не зная как на это реагировать,

Это была вторая наша с Женькой квартира, которую мы снимали и везде, буквально через два дня, он уже был для местных мужчин - своим парнем, для бабушек - Женечкой, а для малышей - дядей Женей, который классно играет с ними в футбол. Меня же очень долго все называли или на вы, или женой дяди Жени. Когда он успевал, я не знаю. Мы вместе уходили на работу и вместе возвращались вечером. Вместе ходили в магазин, убирали квартиру, готовили еду как тысячи образцовых семей во всем мире. Как ему это удавалось? И пока я решала эту, видимо, в данный момент необходимую для себя дилемму, Ольга Савельевна пояснила:

- Он так переживал, что его срочно отправили в командировку, Вы же на базе отдыха вместе были. А ему уехать пришлось, расстраивать вас не хотел, Леночка. Приехал поздно, Шекспир уже спал.

При этих словах Рубен поперхнулся и вопросительно посмотрел на меня.

Мне стало смешно, но я постаралась сохранить невозмутимое выражение на лице

- Шекспир – это кот. Всё нормально, не волнуйся, - успокоила я старого друга.

- А у меня свет, - продолжала Ольга Савельевна, - вот он и постучал. У меня ведь то бессонница, то Байрон.

-Кот… – утвердительно произнес Рубен.

- Почему кот? - удивилась Ольга Савельевна

- Рубен, - злорадно протянула я, наслаждаясь моментом, - Байрон – это английский поэт, начала 19 века, стыдно не знать…

 - 7 -

И закатив глаза, нараспев, как настоящий любитель поэзии, торжественно произнесла:

- Не вспоминай тех чудных дней
 Что вечно сердцу будут милы, -
 Тех дней, когда любили мы…

Тут голос мой дрогнул:

- Они живут в душе моей.
 И будут жить, пока есть силы –

- До вечной - до могильной тьмы, -оптимистично закончила отрывок моя соседка.

Я злорадно наблюдала за растерянностью Рубена, словно он был виноват во всем моем вранье за всю мою жизнь.

 А Ольга Савельевна продолжила: «Вот Женечка и постучал ко мне, хотя уже полночь часы пробили. Так торопился, и деньги, и ключи мне оставил, попросил о вас побеспокоиться».

«Вас же Рубен зовут? - повернулась она к моему, слегка ошалевшему, другу детства. - Поэтому, Леночка, вы меня извините, что ворвалась в вашу квартиру, я пойду уже.

И Ольга Савельевна, оставив связку ключей на столе, тихо вышла из комнаты.

- Доигралась? - Рубен посмотрел на меня и сжал кулаки, - доигралась.

- А ведь и правда может убить,- подумала я, - а я так и не попробую ни одного блинчика.

И как преступник перед казнью, решила хоть одно свое желание, но исполнить. Механически налила себе ещё кофе, положила на тарелку блины и начала есть.

- Это все, что ты хочешь мне сказать? - по-моему, Рубен ошалел от моей наглости.

Я включила телевизор, и стала переключать каналы, пока не нашла местные новости.

-Лен, ты что вытворяешь? - Рубен присел передо мной на колени, - надо же что-то делать.

- Знаешь, почему она тебе не удивилась? Она ведь все ещё вчера вечером поняла, что мы с Женькой расстались. Решила, наверное, что он нас с тобой застал. Хотела мне высказать всё, да воспитание не позволило, а может, жалеет меня бедную.

Я перешла на крик, не замечая этого.

- А не надо меня жалеть. Он уже отомстил мне как мог. Список песен – раз, бабы вешающиеся – два, блинчики утром почти в постель – три… дальше продолжать. Да, ещё квартира оплаченная и ключи для тебя оставленные. Как же благородный рыцарь. Да меня теперь весь этот дом ненавидит, понимаешь весь…

- Какая разница, что думают о тебе соседи, если ты его любишь, - Рубен развел руками, - какая тебе теперь разница?

- Есть разница, я не виновата ни в чем, ты сам знаешь, и я хочу, чтобы они все знали, что я не виновата. И чтобы Женька это знал. А тут ты! Везде ты: в машине, в ресторане, в полиции, в спальне, наконец.

- Мне уйти? - Рубен гневно посмотрел на меня.

- Уйди, Рубен, - тихо произнесла я, понимая, что предаю сейчас всё – и детство, и юность, и дружбу. -

Уйди, не могу я больше.

Рубен повернулся и тихо вышел из квартиры.

Я не спеша открыла шкаф, чтобы убрать посуду, как вдруг увидела Женькину кружку, которую подарила ему в первый день нашего знакомства. Я взяла её в руки, подержала и кинула вниз. Осколки разлетелись по полу вместе с моим сердцем, и тогда я начала бить посуду. Молча и методично я кидала на пол чашки, бокалы, блюдца, затем тарелки, пока в разгар этого буйного веселья не вмешался мой дорогой восточный друг. Рубен обнял меня и, что-то бормоча на смеси армянского и английского, уложил в постель.

 - 8 -

 Потом принес чай, который красиво переливался в единственных, оставшихся целыми, фужерах для шампанского. Мы пили чай и болтали о разных пустяках в нашей жизни. Рубен рассказывал о Канаде, о кораблях и приглашал на следующее лето в гости. Я уговорила его съездить к нашим на дачу, посидеть как раньше с гитарой у костра.

Потом уже, когда мы оба успокоились, он, сметая осколки в угол, вдруг повернулся ко мне и сказал великую свою фразу:

- Давай забудем все то, что здесь было. Будем считать, что ты просто дура.

 Глава вторая.

Как бы я хотела, чтобы этой главы не было в моей жизни. Поэтому, отвечая на очередной вопрос о том, хотела бы я вернуться назад в прошлое. Я уверенно отвечаю: «Нет, я бы все сделала по-другому». Но об этом позже. А вообще, всё началось с моих девчонок. Мы дружим уже лет двадцать и умудрились за это время- ни разу не поссориться, не делить мужчин и, периодически, говорить друг другу правду. Но и об этом тоже позже.

Через неделю Рубен улетел, обещая появиться к Новому году. Я перевезла вещи к родителям и стала искать квартиру. Жить в прежней я уже не могла. Хотя Рубен все-таки наладил добрые отношения с соседями и влюбил в себя Ольгу Савельевну, подарив ей несколько томов Шекспира. Женька уволился, уехал из города, поменял номер мобильного и исчез. Я объездила всех его друзей, просила сообщить мне, если только он появится или позвонит… И целый месяц бросалась к телефону, как сумасшедшая, на каждый звонок и звук сообщений. Но, то ли Женька не объявлялся, то ли его друзья решили оградить его от моей глупости. За весь месяц – ничего не произошло. И я продолжила жить, без Женьки… Ходила на работу, вечерами в кино или театр, к друзьям и очень много читала. Все героини, у которых я искала ответ на свои вопросы, легко решали свои проблемы. Они перемещались из одной страны в другую, спасая своего единственного, шли на жертвы, признавались в любви и устраивали целые потасовки со своими соперницами. Мне ни один из предложенных способов не подходил, кроме пожалуй, одного – я бы переместилась даже на край света, если бы знала, где сейчас Женька. Но не идти же, в самом деле, в полицию: смешно и нелепо я там один раз уже выглядела.

 Самое интересное, что мне никто не верил. Нет, я конечно никому не рассказывала, что произошло на самом деле. А на расспросы знакомых отвечала, что просто не поняли друг друга и решили проверить свои чувства. «Да, да, - кивали они головой, а на их лицах вполне отчетливо читалось, – мы тебя дорогую хорошо знаем, устроила бедному парню «райскую» жизнь».

Но самое удивительное заключалось в том, что и мои девчонки не верили мне абсолютно. Мои девчонки – это Олечка и Ларка. Мы регулярно собирались на девичники и обсуждали наши проблемы и планы, поднимали бокалы за мечты. И если Олечка ещё жалела меня глупую, то Ларка выпаливала все безапелляционно.

- Ты абсолютно никогда не любила своего Евгения, - беспристрастно заявляла моя подруга, - тебе просто было с ним удобно. Он никакой, он удобный, а ты всегда искала вихрь и противостояние. Тебе всегда надо было за что-то и во имя чего-то бороться.

- Лариска в чем-то права, - заканчивала меня жалеть Ольга. – Женька и правда мягкотелый какой-то , ты делала что хотела, так замуж не ходят.

- В смысле не ходят? – не понимала я.

- Вспомни, когда ты с Петровым жила, ты же нас **вообще** вычеркнула, лет на восемь, - пилила меня Лариска, делая упор на её любимом слове «вообще» - мы **вообще** тогда только созванивались, ты растворилась в своем Петрове. А с Женькой за полгода **ты вообще** не изменила нашим встречам ни разу.

 - 9 -

- Но я ведь и Женьке ни разу не изменила, - я пыталась парировать на ходу, - мы доверяли друг другу, он на футбол, я – к вам.

Ларка развеселилась: «Какой футбол, ну какой футбол… если ты – в ресторане, он – в ресторане, ты – пьешь, прости выпиваешь, он – поет… Слушай, ну как мы его раньше не встретили в каком-нибудь кабаке, а? И **вообще**, ну этих мужиков к черту, не стоят они нас красивых».

Если быть честной, к «черту» всегда посылались мои мужики. Так как, главным условием нашей столь продолжительной дружбы являлось то, что мы не лезли в душу друг к другу и делились только той информацией, какую считали нужной.

 И, если мои подруги знали обо всех моих страстях, то я порой, ровным счетом, не знала ничего об их. Видимо, самой болтливой в нашей компании была я, а девчонок можно было с легкостью рекомендовать любой спецслужбе. Случалось, мы могли не спать ночами напролет, обсуждая личную жизнь каждой, но как им удавалось не проговориться, ума не приложу. Хотя вру, несколько любовных историй я все-таки помню, но это ещё со времен нашей юности.

 А вот Петровым они меня зацепили это точно. И я не терялась на восемь лет, а спасала родного человека и свою любовь.

Мы познакомились с Олегом, когда мне исполнилось двадцать четыре года, и я уже начинала вздыхать о своей несостоявшейся семейной жизни. Пережив череду прозаических романов, я была уверена, что страсть и любовь – это вымысел поэтов, считала **себя** опытной и искушенной с твердым решением никогда больше не страдать, позволяя будущим кандидатам **себя** любить. Именно с этим настроением я и появилась в новогоднюю ночь у своих друзей. Влюбляться я совершенно не собиралась, а вот повеселиться желание было, поэтому всю ночь танцевала, пела и блистала остроумием, что у меня всегда особенно хорошо получалось при отсутствии объекта поклонения. И, что самое смешное, именно эта самодеятельность и поразила Олега больше всего. Провожая меня под утро домой, он почти всю дорогу молчал, а уже в обед с огромным букетом роз просил у родителей моей руки. Такого в моей жизни ещё не было. Всё это конечно же напоминало примитивный сериал, но такой ажиотаж и суета вокруг меня была подняты впервые и понравились мне чрезвычайно. «Новогодние сюрпризы продолжаются», - решила я и с умным видом решительно появилась на кухне. За столом мирно расположилась вся моя семья и новоиспеченный жених. Это была одна из любимых привычек моей мамы, в смысле не кормление моих женихов, а просто угощение всех, даже на минутку заглянувших в наш дом соседей. Вот и сейчас, все мило общались и вели разговор как ни в чем не бывало. На что моя бунтарская натура взбунтовалась и потребовала время на раздумье. Мне выделили несколько часов и я с гордо поднятой головой удалилась в свою комнату. Уже через час, созвонившись со своей боевой командой, я мчалась к Ларке на другой конец города за моральной поддержкой.

 Люблю своих девчонок, они даже не удивились моей эмоционально рассказанной новогодней истории, а принялись методично рассуждать, для начала выведя меня из состояния шока с помощью напитка «Белый Аист». К вечеру мы выяснили, что во-первых – замуж мне хочется, во –вторых – Олег довольно симпатичный голубоглазый брюнет, в-третьих – надо же когда-то вкусить замужнюю жизнь и почему бы не сейчас и, самое главное, что до свадьбы ещё столько времени, что её можно отменить в любой момент, если мне что-то не понравится. Это был самый весомый аргумент, который изменил моё мнение. Поэтому, я с самым замечательным настроением в мире не спеша возвращалась домой. Мне хотелось царственно объявить о своем решении и осчастливить будущего супруга, но Олег уже ушел, все занимались своими делами, и я даже обиделась, что такое главное событие в моей жизни совпало по значимости с новогодними праздниками. Но самым возмутительным было то, что «жених» совершенно спокойно отправился домой досыпать вместо нервного ожидания моего решения.

 - 10 -

 Что я и выпалила маме, когда она заглянула ко мне пошептаться. Но оказывается, Олег жил в пригороде, торопился на электричку, ждал меня, постоянно смотрел на часы и волновался. В общем, все как в кино. Милая моя мамочка слово в слово повторила всё то, что я уже выслушала от девчонок и добавила, что Олег в принципе ей понравился и самое главное – он очень добрый. Через неделю мы с ним встретились, я объявила ему о своем согласии, ещё через неделю мы поехали во Дворец Бракосочетания подавать заявление. Дворец был выбран не случайно и, наверное, это до сих пор единственный аргумент не в пользу статуса данного учреждения, а в возможности оттянуть свадьбу. Только так я могла ждать этот счастливый день подольше, и у меня было целых три месяца для окончательного определения.

 Ну и повеселили же мы персонал Дворца, когда, заполняя анкету, выясняли друг у друга возраст, фамилию, место работы и другие необходимые данные. Буквально за несколько минут я узнала, что Олег всего на год старше меня, фамилия его обыкновенная - Петров, а за плечами - какое-то местное училище. Но это было так забавно, такого опыта в моей жизни ещё не было и, буквально через полчаса, судьба определила нам дату свадьбы. После подачи заявления уже на улице, мы вдруг решили, что можно поцеловаться, и мне почему-то это очень даже понравилось. За время ожидания свадебного торжества, я действительно убедилась, что Олег добрый деревенский парень с очень обостренным чувством справедливости. И буквально через месяц я полюбила его искренне и беззаветно. Это было самое лучшее время в наших отношениях. Олег переехал в город, устроился на работу и снял квартиру. Казалось, он мог всё, с улыбкой решал любые проблемы, полностью брал на себя ответственность и у него легко получалось справляться с моими заморочками. А мне было легко с ним… Я доверила ему и прошлое, и настоящее, да и будущее, пожалуй. Мой муж знал обо мне больше, чем все мои друзья и родные«вместе взятые». Наконец-то я почувствовала защиту и спокойствие перед этим миром. Свадьба была шумной и веселой, на деньги, подаренные гостями и родителями, мы купили мотоцикл и колесили по полям и деревням его многочисленной родни. Я почему-то любила их всех, и только сейчас понимаю – какой «городской дурочкой» им всем казалась, как смешно выглядела и многое важное пропускала мимо ушей. Да и слава богу…

 Но не все так безоблачно было в нашей жизни. Через год после свадьбы Олег серьезно заболел и надежды на выздоровление было очень мало. Он сообщил мне об этом и добавил, что любое мое решение он примет и поймет. Я же была уверена в том, что мы справимся и наша любовь обязательно совершит чудо. Одним из достоинств моего мужа было то, что он не придавал этому особенного значения и просто радовался жизни. Мы много путешествовали, мечтали и день за днем строили свое семейное гнездышко. Я искала любую возможность для спасения родного человека. Была знакома со всеми его врачами, меня пускали к нему в палату в любое время суток. Я уговаривала его на какие-то безумные нетрадиционные лечения. Бог мой, сколько бабушек, колдунов и экстрасенсов мы повидали. Какие только отвары и настои я не готовила. Но все попытки были тщетны. Правда, врачи давали Олегу еще лет десять жизни и я была уверена, что мы победим.

 Через несколько лет у нас уже была квартира, машина, кошка и собака. Только счастья становилось все меньше и меньше. Болезнь постепенно шаг за шагом брала власть над моим мужем. Чтобы Олегу было легче, мы продали квартиру и переехали жить в деревню. Я научилась топить печь, рубить дрова и носить воду. Нет, я не чувствовала себя декабристкой, превозмогающей неимоверные трудности. Просто, была счастлива и там, рядом с любимым. Жизнь в деревне подарила мне новые эмоции и прекрасных друзей. Мы до сих пор с ними встречаемся и созваниваемся. Но это сейчас приятные воспоминания, а тогда Олег стал срываться всё чаще и чаще. Постоянное раздражение и грубость выматывали меня, но я всё равно была готова быть с ним до конца. Теперь понимаю, что наверное мой постоянный оптимизм и всеобъемлющая жертвенность надоели ему больше всего.

 - 11 -

 Последний год нашей совместной жизни прошел, как в тумане- без радости, на фоне умирающей моей любви к нему. Теперь мои дни и ночи превратились в тоскливые часы ожидания: то когда он приедет на выходные из больницы, то когда вернется от своих родственников, к которым меня уже не брали. Он медленно шаг за шагом изощренно уничтожал и меня, используя все мои тайны, что я когда-то доверила ему. А потом оказалось, что у него кто-то есть и уже давно. Этого я вынести не могла и вернулась к маме с чемоданом и кошкой, а через месяц к нам переехала и собака.

 Самое главное, что в этот момент в моей жизни опять появился Рубен, который и забирал меня оттуда. Яркий, красивый, в шикарном кожаном плаще, он появился на какой-то крутой машине знакомого дипломата.

 Проезжая по деревенским улицам, он останавливался почти у каждого дома и под громкую восточную мелодию с ярко выраженным «кавказким» акцентом пытался узнать конкретное место моего существования.

 Несмотря на то, что водитель был больше похож на голубоглазого прибалтийского паренька, местные жители передали Олегу, что я, видимо, каким-то образом связана с кавказкой мафией и, наверное, моего мужа даже жалели за всё, что ему пришлось со мной вытерпеть. Поэтому, на следующий день к Загсу, в котором нас разводили, мой супруг явился взбешенным и грубым, высказав всё, что он обо мне думает. А я даже и не стала ему напоминать о том, что когда-то Рубен был тамадой и свидетелем на нашей свадьбе. Зачем… Также быстро как мы решили пожениться, нас и развели. Простить предательства я не могла, хотя потом, в течение года, почти каждую неделю Олег приезжал и мы болтали - так ни о чем, просто по старой памяти. Зачем ему это было нужно, я не знаю, так как он открыто жил с новой пассией и уже не пытался бороться за себя. Потом он продал дом, машину, вернулся к себе на родину и умер.

 Вот так печально закончилась моя семейная жизнь. Я освободилась от своих розовых с тройным стеклопакетом очков и начала жизнь с белого листа. Пожалуй, эта история все-таки закалила меня, но напрочь отбила желание доверять мужчинам и быть искренней. Теперь я стала мудрой и сильной… как мне казалось… Но, наверное, я все-таки его простила, потому что воспоминания об Олеге чаще всего светлые и теплые, как море, где мы придумывали забавный танец, как наши мечты и разговоры ночи напролет, первые семейные счастливые годы и необыкновенной синевы и глубины ясные спокойные глаза… Женьке я ничего не рассказывала. Просто несколько фраз о том, что муж когда-то был и теперь его нет. Никто не должен больше знать моего прошлого, настоящего и будущего. Никто, кроме меня.

 Глава третья.

 Я иногда думаю, почему же моя встреча с Женькой произошла только через пять лет после несостоявшегося семейного счастья? В маминых сериалах и книгах героиня встречала свою судьбу буквально через полторы страницы или в следующей серии. В худшем случае, в титрах писали обнадеживающую фразу – «прошел год»… В моей реальности, дни исчезали один за другим, а я больше ничего не ждала и не хотела.. И если с Петровым, следуя Ларкиной логике, я вычеркнула их лет на восемь, то и в последующие пять мы виделись время от времени. Вакуум вокруг меня, созданный прошлой жизнью, проблемами и заботами, вдруг оказался настоящей тягучей пустотой, и в жизни нынешней начал быстро наполняться всем, что появлялось вокруг меня. Мне хотелось попробовать все и сейчас. Спустя время, я конечно поняла, что этот период был вынужденной мерой для отдыха и восстановления моей «выжженной земли» и одновременно попыткой съехать с наезженной колеи…

 - 12 -

 Причем, я не искала приключений искусственно, не придумывала специально на досуге, чем бы себя бедную занять, всё это , по словам Рубена, валилось мне на голову без всяких усилий с моей стороны. Как только я чем-то увлекалась, сразу находилась компания замечательных соратников, думающих и действующих в том же направлении, что и я… То, мы уезжали покорять горы Алтая, ночевали на берегу Катуни в палатках, пели у костра песни под гитару, а на следующее утро опять отправлялись в путь к еще неизведанным водопадам и озерам. То, прочитав в газете о загадочных явлениях в омской области, мы уже через неделю были там, проведя в местном ашраме дней десять, где мне все было интересно: и люди, и места, и события… Я впитывала этот мир, словно губка. И мне это очень нравилось. Возвращаясь в город, у меня начиналась другая жизнь. Я, практически, все вечера проводила в театрах. То, что прошло когда-то мимо меня, возвращалось новыми эмоциями и ощущениями.

 Судьба же свела меня с Женькой именно в тот момент, когда я одновременно пыталась разрешить три проблемы. Хотя, Рубен всегда утверждал, что это мое обычное состояние: выпутываясь из одной ситуации, я автоматически оказывалась втянутой в другую и так постоянно. «Находиться в состоянии покоя и гармонии не твой конек, - оптимистично восклицал мой друг. - Ты должна оказываться в гуще событий, просто они не всегда бывают приятными. Но как только тебе удается выпутаться -ты на коне!»

 Я так и не могла вспомнить, участвовал ли мой восточный друг в скачках, но лошадь полагалась всегда. От конька до прекрасного скакуна мне дорасти ещё не удавалось, но проблемы с горем пополам как-то разрешались. И как мне казалось, я была довольно успешным менеджером в компании. Сейчас же, пытаясь справиться с кофемашиной, я одновременно решала вопрос транспортировки холодильного оборудования и тут же, на параллельной линии, убеждала Рубена, что я получила от него посылку, хотя напрочь забыла о почтовом сюрпризе моего заботливого товарища. Но с Рубеном было проще всего. Надо было только повторять окончания его фраз, чем я всегда с удовольствием пользовалась..

- Ты всё получила? - вопрошал мой неутомимый друг

- Да, - кричала я в трубку зачем-то. -Я посылку получила

- Рассмотрела внимательно, ничего не повредилось

- Конечно рассмотрела, мы с мамой были в восторге от твоего сюрприза.

- Да, а маме подарок понравился? – не унимался Рубен

- Маме подарок понравился очень, - фантазировала я, пытаясь добиться чашки кофе от упрямого аппарата.

- А цвет? Цвет подошёл? – Рубен был непреклонен.

- И цвет подошёл, и с размером ты угадал, - решила вставить я несколько слов от себя.

- С каким размером? – на том конце провода установилась пугающая тишина. Похоже, я была на грани провала.- Это же чайный сервиз?

Я замолчала, надеясь за секунду придумать, какой размер может быть у чайного сервиза. Похоже теперь проблемы у меня были не только с кофемашиной , но и чайной церемонией.

- С размером чашек и угадал, - видимо, моя наглость не знала границ и мозг выкручивался как мог. -Мама не любит большие чашки, чтобы чай не остывал так быстро…, - пыталась выпутаться я.

Может, все таки надо было говорить про блюдца, чайник, ложки… Что еще может быть в этом чайном сервизе?! Я искала вариант в своей голове, но Рубен к счастью, не почувствовал подвоха.

- Хорошо, что все понравилось, - успокоил меня милый «канадец».

Но как только я облегченно вздохнула, Рубен принялся за мои «сюрпризы»

- Мне не удалось достать то, о чем ты просила, но я нашел заменитель. Он в зеленой коробке. Увидела?

 - 13 -

 «Я просила?! Какой заменитель?» – вертелось в моей голове, мысли наскакивали одна на другую и, вот теперь точно, в моей голове звучал ветер ошеломляющей силы. Так и не вспомнив, что мне было надо, и опасаясь напутать с цветом и размером, я осторожно поблагодарила за заботу обо мне.

- Успокойся, мне это ничего не стоило, тем более что Клара работает в книжном магазине.

Про Клару, нынешнюю жену Рубена я знала. Я не знала, что попросила у него какую-то книгу, заменитель которой сейчас лежал в зеленой коробке на почте. В этой ситуации, даже мой находчивый в любой ситуации мозг нуждался в перезагрузке. «Надо всегда записывать свои идиотские мысли» - противно повторял мне мой внутренний голос…«Сколько раз одно и то же, одно и то же…»

- Рубен, дорогой, не надо было , - мило, как мне казалось, протянула я. - Спасибо конечно, но я уже нашла похожий экземпляр. Извини, что так получилось?

- Ты нашла в Н-ске, канадское лекарство?! – Рубен пытался совместить очевидное с неочевидным..

« Я просила лекарство?!» – это было уже выше моих сил. Чем же таким я могла заболеть, чтобы искать помощи на другом конце света? Даже для моей колоссальной фантазии это уже было слишком. И самое главное, каким образом лекарство находилось в книжном магазине?!

Мы оба замолчали почти на минуту… по театральным меркам – это целая жизнь…

- Ты получила посылку? - осторожно спросил добрый «самаритянин».

- Нет, - честно ответила я, - Рубен столько работы, совсем не могу вырваться, а тебя не хотелось огорчать.

- Ладно, - спокойно ответили мне на том конце провода. - Сегодня получишь. Завтра пришлешь фотографию, как ты начала принимать порошок. Две капсулы в день, я все расписал.

- Хорошо, - безропотно согласилась я. - Сделаю обязательно.

На этом можно было закончить разговор, но один… или даже два вопроса не давали мне покоя, и я решилась.

- Рубен, дорогой… – осторожно начала я.

- Да, дорогая, - также осторожно ответили мне.

- Ответь пожалуйста, когда я просила лекарство и при чем тут книжный магазин? , - помолчав, добавила, - Очень надо.

- Лен, я тебя обожаю!, - начали с комплиментов, которые все-таки звучали угрожающе. - Месяц назад, ты звонила, говорила про головную боль, раздражение, усталость и бессонницу..

- А про плохую память я не говорила? , - пыталась я найти причину своей усталости и бессонницы, поскольку ничего этого не помнила

- Хватит ерничать, - видимо разозлился Рубен.

- Ладно, а книги здесь при чем? Я что просила что-нибудь почитать перед сном?

- Остроумие зашкаливает? - не сдавался Рубен, - Клара принесла несколько медицинских каталогов и мы нашли витамины, которые не навредят.

- Хорошо, а причем тогда заменитель?

Осознав, что с памятью у меня тоже «не очень», мой друг спокойно рассказал мне о нашей с ним переписке, где я сначала согласилась на одни витамины, но в итоге он поменял их на другие.

Затем, мы пожелали друг другу счастья, здоровья, и на этой доброй ноте решили закончить наш разговор

- Обещай, что будешь пить регулярно, - настаивал Рубен.

- Считай, что уже пью…

- Что? Плохо слышно!

- Да пью, я пью..

 - 14 -

- Первый раз слышу, чтобы человек признавался в своих пороках так убедительно, - внезапно раздался голос за моей спиной.- Это ваш врач?

Я обернулась и увидела высокого кареглазого мужчину, с улыбкой протягивающего мне мою же кружку с кофе.

- Это мой личный психиатр, - произнесла я первое, что пришло в голову.

«Личный психиатр» удовлетворенно хмыкнул и отключил телефон.

- И что, - продолжал незнакомец. - Психиатры теперь советуют пить?

- И есть тоже, - поддержала я беседу.

- Тогда предлагаю перекусить. Мама дала бутерброды. Мне одному очень много, маму расстраивать не хочется. Поэтому, сейчас найду еще одну позитивную кружку и будем знакомиться.

- Почему позитивную? – не поняла я.

 Мужчина показал надпись на моей кружке: «мысли позитивно», про которую я давно уже забыла. Видимо, потребность в витаминах все-таки мне была нужна.

- А, это мы дарим друг другу кружки с надписями, чтобы создавать хорошее настроение.

- Хорошая идея, - улыбнулся мой новый знакомый.–Только, я сегодня здесь первый день.

- Я подарю вам кружку, у меня есть еще одна. Не надо говорить «нет», с вас – бутерброды, с меня – кружка. А потом расскажете мне, как вам удалось усмирить кофемашину и открыть заветное слово.

- Евгений, - он с улыбкой протянул мне руку.

- Елена, - протянула я ему в ответ кружку.

И мы уселись поглощать вкуснейшие бутерброды.

- «Улыбка босса – залог здоровья», - прочитал смешную надпись на своей кружке Евгений.

- Залог здоровья босса? – развеселился он, и мне уже очень нравилось, как он смеётся.

- Я думаю, это процесс обоюдный. Только наш босс точно не обрадуется при моем появлении. И если не увольнение, то выговор и лишение премии мне обеспечено точно.

- А что произошло? – протянул мне еще один бутерброд Женя.–И давай на «ты». Не люблю этих фамильярностей. Только конечно, если ты не дворянка.

- Даже если дворянка, то очень лояльная.

- Тогда выкладывай.

И я рассказала совершенно незнакомому мне человеку, как вот уже две недели не могу погрузить на паром холодильное оборудование для молочного комбината, который скоро открывается. Фирма в Стокгольме не может разобраться с бумагами, и в Питере тянут с оформлением, а я по телефону не могу решить эту проблему. В офисе на меня уже делают «ставки», по-дружески, предлагают вспомнить про мое образование и отправить холодильники по воде, присоединив к ним мотор, парус и весла. Но мне совершенно не смешно. И еще посылка эта, и кофемашина сломалась и послезавтра последний день, когда можно будет на паром погрузить контейнеры.

Ой, как мне понравилось, что Женька не стал делать сочувственное лицо, как он хохотал слушая мою историю про «ставки» и «плавающие холодильники». И мне совсем не было обидно, и даже казалось, что это и правда глупо придавать такое значение каким-то холодильникам в каком-то Стокгольме…

- Ладно,- произнес Женя. - Будем решать вопрос. Если менеджер испытывает затруднения, к нему на помощь приходит юридическая служба. А я с сегодняшнего дня ваш новый юрист. Давай телефоны, документы, квитанции , только не говори никому пока про меня, вдруг не получится…

- А если получится? – я почему-то была уверена в этом.

-А если получится – тем более, потому что я на тебя ставку сделал.

- Ставку? – по закону жанра мне надо было возмутиться, но я рассмеялась

- Да нет, конечно, просто захотелось посмотреть на твою реакцию.

 - 15 -

- И как моя реакция?

- Устраивает

Женя в течение дня решил все вопросы, связанные с отправкой. В офисе поразились моим способностям, улыбка босса казалась залогом моей премии и, как следствие, моего спокойствия.

После работы мы отправились на почту за посылкой, и я весь вечер ощущала ту легкость общения, которой давно уже не было. Подумать только, всего за несколько часов были решены все мои проблемы – посылка, кофемашина, холодильное оборудование.

 Мне полагался трехдневный отдых, и впервые, за этот месяц намечался спокойный вечер, когда мои мысли были в размеренном и гармоничном состоянии.

 Глава четвертая.

 Совершенно точно могу сказать, что наше знакомство не было любовью с первого взгляда.

С моей стороны точно. Хотя потом, когда мы уже были вместе, Женька рассказывал, что был потрясен моей трогательной беззащитностью. Поэтому, как лев сразу кинулся мне на помощь. Как лев - в буквальном смысле этого слова. Мы были одной стихии и крови. Мы совпадали по этому знаку зодиака, разница между нашими днями рождения составляла всего десять дней. Мы совпадали в привычках, были абсолютно похожими по отношению к жизни, как мне тогда казалось. Несовместимость была лишь в одном, но именно она и стала той преградой, которую я не собиралась преодолевать ни за какие блага мира. Женька был младше на семь лет. Почему-то, я давно решила, что этого «не может быть никогда» и, поэтому, меня абсолютно устраивало только наше общение.

 Сейчас, когда одинокие вечера били меня с постоянным упорством, мне хотелось забыть всё, как страшный сон. Но закрывая глаза, я опять окуналась в прошлое и мгновения нашего счастья кадр за кадром проносились передо мной, увеличивая чувство вины, за обман которого не было. Только великая глупость, неимоверная глупость. Но надо было как-то жить.

 А тогда я с удовольствием ходила на работу. Кто бы мог подумать?! У меня всё получалось. Проблем меньше не становилось, но мне нравилось распутывать этот квест, попутно забегая к Женьке за советом. Удовольствие от работы не было связано с канадскими витаминами, поскольку отправив обещанное фото Рубену, порошки сразу же были поставлены на полку и благополучно забыты. Холодильное оборудование все-таки появилось в нашем городе вовремя, и по этому поводу я решила потратить свою премию на празднование, сообщив об этом своим коллегам. Сразу же к этой сумме добавились средства, собранные на моем тотализаторе, и в пятницу вечером мы решили отправиться в боулинг. Так как премия была мной получена незаслуженно, я пригласила и своего спасителя. Все поделились на команды. Мы с Женькой оказались вместе, не зная правил благополучно проиграли и весело уселись за столик, наблюдая за остальными.

- Скажи пожалуйста, - начал Женька.

Вообще, эта фраза «скажите пожалуйста» была его любимой. Невозмутимое словосочетание звучало всегда и когда он был радостен, и даже когда злился неимоверно. Ничего мудреного, но я часто наблюдала на переговорах, что нечестных собеседников такое начало сбивало с толку и они сразу же начинали ерзать, выдавая себя с потрохами… Они ведь не знали что и беседы со своими друзьями он начинает также, правда уже с другой интонацией. Мне это нравилось. Мне тоже хотелось запастись какой-нибудь фразочкой, чтобы время от времени эпатировать окружающих.

- Скажи пожалуйста, - мило произнес Женька. - А почему мы празднуем твой триумф в боулинге, если ты совершенно не умеешь играть.

- А ты? – решила парировать я своему проигравшему партнеру.

 - 16 -

- Я, за компанию, мне некуда было деваться. Я – новый человек в вашем коллективе… - помолчав, он продолжил. - И, все-таки, это было твое решение?

- Вот, - убедительно протянула я. - Мне тоже некуда было деваться, а все захотели идти в боулинг…

- А ты всегда делаешь то, что и все? – Женька пристально посмотрел мне в глаза.

- Нет… , - растерялась я, но мгновенно собралась и решительно ответила. - Знаешь, даже если я не умею играть, мне все равно очень весело.

- Весело точно, тут ты права. Да, и еще и познавательно: нам удалось расширить свой словарный запас. Одно только «фрейм, страйк и сплит» чего стоят.

- И это, как там… , «спэр», - облегченно выдохнула я и мы расхохотались.

- Слушай…

 Это было еще одно мое любимое Женькино слово. Он не замечал этого, но повторял его очень часто и так харизматично, что слушать его хотелось бесконечно.

- Слушай, а на самом деле, о чем ты мечтаешь сейчас? Нет не во вселенском масштабе, а лично для себя… такая вот маленькая мечта… должна же быть…

- Пройтись по дождливым питерским улочкам… , - вдруг произнесла я и испугалась сказанного.

Ведь это и правда всегда являлось моим невысказанным желанием. Мне так хотелось в минуты радости или грусти оказаться в дождливом Питере и не спеша пройтись под каштанами по Кленовой улице в сторону Манежной площади, а потом обратно, удивляясь каждый раз, что на Кленовой нет ни одного клена. И дышать, дышать… но боясь насмешек, я никогда и никому не говорила об этом. Именно поэтому я испугалась, что практически незнакомому мне человеку выпалила самое сокровенное и детское желание. Но Женька не рассмеялся, в этот раз он даже не улыбнулся.

- Полетели, - тихо шепнул он.

- Что? - я подумала, что мне послышалось.

- Полетели в Питер, паспорт у тебя с собой? – он был абсолютно серьезен.

Дело в том, что паспорт всегда лежал в моей сумочке. «Вдруг позовут замуж, а я без паспорта», -саркастически сообщала я своим друзьям. И вот оно свершилось. Паспорт пригодился. Правда замуж меня никто не звал, но Питер был гораздо круче.

- Ты уверен, - я не верила, что могу поддаться на эту авантюру.

- Абсолютно. Сегодня пятница. Под утро, по-моему, есть самолет. Летим, гуляем по Невскому. В воскресенье возвращаемся. Поехали.

И мы тихо вышли на улицу, сели на такси, В Толмачево купили билет и через четыре часа были в воздухе. Мы летели в город моей мечты – я и Женька, с паспортом, без багажа, просто так. И мне не было страшно. И умозаключения меня не терзали.

 Глава пятая.

В Пулково мы прилетели ночью и дожидаясь утра, не торопясь коротали время за чашкой кофе в аэропорту. Мы болтали о фильмах, книгах, путешествиях. Никто ни к кому не лез в душу и это мне это очень нравилось. Оказалось, что Женька любит Питер также как и я. Но если у меня это проявлялось больше эмоциональными ощущениями любимых улочек, Русского музея и Стрелкой Васильевского острова, то он хранил в памяти не только исторические факты, имена , события, но легко мог назвать и всех архитекторов, построивших этот необыкновенный город. Позже , когда мы бродили по любимым местам, он рассказывал мне о поэтах, писателях и художниках, творивших в разное время под питерским небом.

 - 17 -

 И казалось, что вот-вот и перед нами появится кто-то из этой веселой компании и пожмет моему «гиду» руку, как старому давнишнему знакомому и это меня нисколько не удивит. Еще в самолёте Женька поставил меня перед фактом, что мы не будем фотографировать достопримечательности, глупо бегать с телефоном ради незабываемого кадра, так как запоминать надо сердцем, а фотосессия все испортит. Но я была и не против, потому что мне не хотелось, чтобы наши совместные фото вызвали волну домыслов и обсуждений.

- Ты была в Павловске, - вдруг неожиданно спросил Женька, когда я закончила рассказывать ему о том как чудесно в Михайловском саду осенью. И если бы я была художником…

Его вопрос застал меня врасплох, я даже не сразу поняла, о чем он спрашивает.

-Что? В Павловске? Нет, не была. Но фотографии видела.

- Опять ты про фото, - улыбнулся он, - Что ж, тогда едем на Витебский вокзал, полчаса на электричке и мы на месте. Парк открывается с семи утра и до девяти абсолютно бесплатно. Ты должна это видеть. И еще надо купить орехи для белок. Ты когда-нибудь кормила белок?

- Можно подумать, что ты там живешь, - решила я пошутить.

- Нет, просто, как для тебя твоя Кленовая улица, так для меня Павловск. И еще Кронштадт конечно. Но это в следующий раз. Пошли, а то опоздаем, - и он, взяв меня за руку, быстро зашагал в сторону стоянки такси.

И только потом по дороге, до меня дошло, что оказывается, у нас будет следующий раз…. И я не скажу, что меня это обрадовало. Мне не хотелось влезать в эту историю, а потом опять сидеть в депрессии, точно зная, когда и как всё закончится. Но вокруг было так красиво, что я решила подумать об этом в Нске, когда-нибудь, но только не в эти выходные.

 А потом мы гуляли по парку, кормили белок, и то любовались Колоннадой Аполлона, ощущая себя древними греками, то просто лениво следили за неторопливым течением Славянки на Горбатом мостике… К обеду мы вернулись в Питер, чтобы в одном «невероятно симпатичном месте на Фонтанке» попробовать самые вкусные пирожки и пообщаться с очень талантливыми людьми. Женька открылся для меня с какой-то новой стороны. Мне казалось, что рядом со мной неутомимый романтик из книг моего детства. Он показывал мне мой любимый город, а я заново восхищалась всем этим, как будто в первый раз видела дворцы, набережные, проспекты и парки. Я не замечала усталости, хотя мы не спали уже почти сутки, но ведь еще надо было успеть на Невский, чтобы рассмотреть новые картины и приобрести парочку на память у знакомых художников, пообещав вернуться к лету за очередными шедеврами. А под вечер уже без сил, наслаждаться камерной красотой Северной Столицы на водной экскурсии по Неве.

 К полуночи мы добрались до аэропорта и беззаботно болтали, вытянув ноги, в прямом смысле этого словосочетания, запивая беседу ароматнейшим капучино. Да самолета оставалось часа четыре.

 Что меня больше всего устраивало в нашем путешествии, так это то, что с Женькой можно было то говорить без умолку, не закрывая рта, то спокойно молчать, погружаясь в свои мысли и эмоции. Я давно не находилась в таком состоянии комфортного общения. А потом проснулась моя принципиальность. Причем Рубен всегда утверждал, что это просто хорошо сохранившаяся подростковая «упертость». Все началось с того, что Женька на минуту отошел купить воды, а вернулся с красиво упакованным для полета букетом красных роз. И это показалось для меня таким банальным поступком после всех этих совместно проведенных часов, что мне стало не по себе. Ведь наше путешествие не было свиданием для меня. Скорее всего я отправилась в дорогу потому, что это было дружеской поездкой, не обязывающей к дальнейшим встречам. А теперь, мне казалось, что этими цветами он перечеркивал мою свободу и ставил в зависимость наше будущее .

 - 18 -

 Сейчас я не могу объяснить, почему я так решила и чем виноваты цветы, но тогда переполнившее меня разочарование напомнило мне о том, что я ничего не платила весь этот день. Всегда щепетильная к совместным тратам, тут мне даже в голову не приходила мысль о банковской карте. С этого все и началось.

- Лен, прими с благодарностью от меня и Питера.

- А Питер то тут при чем, - опешила я от такой неприкрытой наглости.

Женька улыбнулся.

- Питер не причем. Но я подумал, что вместо магнитика и фото будет забавно привезти питерские розы на память о нашей поездке.

 - И сколько я должна?

Женька уже почувствовал мое сменившееся настроение, но еще ничего не понимал

- За розы? – уточнил он.

- Хватит притворяться. Ты же знаешь, что я имею ввиду.

- А если нет… - серьезно продолжил Женька.

- Что нет… что нет… - заводилась я, не зная, как продолжить начатый неприятный разговор, - Билеты, такси, экскурсии, картины…

- И пирожки, - продолжил он

 - И кофе – победно закончила я.

- Ты, правда, серьезно? Не притворяешься, не шутишь? – все еще не верилось моему спутнику.

- А ты? Для чего вот этот букет? Для чего? Все вы одинаковые. Ничего просто так не делаете. Вернее, даже не будете делать, если без оплаты потом. Все равно, какой оплаты. Так лучше я сейчас отдам деньгами, чтобы без проблем.

- Ты слышишь себя? Кто все? Я – не все. Просто захотел сделать подарок понравившейся мне женщине. Что в этом такого?

Мы выясняли отношение вполголоса, но зрители у нас, похоже, были. Как-то внезапно пусто стало в нашей стороне. Словно, пассажиры и работники аэропорта думали, что мы поскорее найдем общий язык, если нам никто не будет мешать. А каким красивым и одиноким был букет, лежащий на соседнем кресле… Но остановиться я уже не могла.

- Да надоело, уже. Где вы настоящие мужчины? Ведь в кино, кафе, театр приглашаете, если будет ответное действие. Ничего просто так, ничего. Обязательно надо благодарить и восхищаться, дарить презенты. Вот где уже все это! – полоснула я рукой по шее. – Ваш девиз нынче «только знать, бы, что все нет зря»

- Асадов то здесь причем? – ошарашил меня Женька.

- Почему Асадов? – не поняла я.

- Если ты приводишь пример из асадовского стихотворения, то будь добра прочитай его, хотя бы для начала, - очень серьезно произнес он и тихо добавил.- Я не виноват, что тебе встречались хамы.

- Так ты считаешь, что я и в литературе не разбираюсь?- я даже задохнулась от такой наглости.

- Ничего я не считаю. Это твои тараканы. Вот цветы. Вот билет. Лети. – повернулся ко мне спиной Женька.

- Как это лети, - мне хотелось довести начатое до конца.

- Ты же самодостаточная и свободная женщина. Надеюсь, разберешься. А если тебе очень хочется – то можешь посмотреть и на стоимость билета. Он помахал мне рукой и быстро пошёл к выходу. А «самодостаточная и свободная» поплелась на регистрацию без букета, без Женьки, но зато с гордо поднятой головой.

 В самолете мне не спалось, глядя на проплывающие подо мной облака, я понимала, что обидела очень хорошего парня и перечеркнула все то прекрасное, что началось в пятницу вечером.

 - 19 -

Вернувшись домой, я несколько раз набирала Женьку, но телефон молчал. Спать я легла с твердым убеждением извиниться завтра утром, как только появлюсь на работе.

 На следующий день меня постигло разочарование. Жанна, начальник отдела кадров прямо с порога разболтала мне самые жаркие новости нашего офиса. Сначала все решили, что мы с новым юристом сбежали и уединились, но вчера в офис пришел факс от Женьки с просьбой отпуска за свой счет на десять дней. И, оказывается, он в Санкт – Петербурге у друга на свадьбе.

«Представляешь, все думали про вас, а на самом деле он просто улетел в Питер, - победно закончила Жанна, - Ну и тумана вы напустили вашим бегством из боулинга».

 Я для приличия посмеялась вместе с ней и отправилась к компьютеру, чтобы весь день думать о Женьке, то и дело допуская ошибки в отчете про путешествие моего холодильного оборудования.

 Глава шестая.

 На следующей неделе в четверг я медленно подходила к офису, безнадежно опаздывая. За эти дни я, то придумывала речь своего извинения за необоснованность обвинений, то наоборот возмущалась той наглости, с которой Женька меня оставил в ночном аэропорту. Бессонные ночи сделали свое дело, и я была полностью разбита от постоянных мыслей в моей голове. Наконец, уже в метро я решила, что этот юнец не заслуживает моего прощения и пусть сам выкручивается как может вплоть до увольнения, мне уже было все равно. Но на деле все оказалось совсем не так, когда я увидела знакомый и красиво упакованный букет у компьютера на моем рабочем месте.

 «Да как он посмел?» – вспыхнуло в моей голове. Я только развеяла все слухи о нашем странном исчезновении из боулинга и вот – на тебе… Да что же это такое! Я схватила букет и почти бегом направилась в сторону юридического отдела, чуть не столкнувшись с Жанной. «О-о-о… - очаровательно протянула она. - Идешь говорить «спасибо». Жаль, что ты опоздала, мы уже поблагодарили. Надо же такой галантный.»

 «Кто мы?» и « О какой благодарности идет речь?» - не успела я спросить, как тут же получила ответ на все свои вопросы.

 «Даже не ожидали. Наш юрист, помнишь?» - щебетала Жанна.

 «Еще бы не помнить, в принципе даже не забывала! Почти круглосуточно» – язвительно пронеслось в моей голове, но Жанна торжественно продолжила: «Только сегодня прилетел, и по пути на работу решил преподнести букет каждой женщине в нашем офисе. Представляешь? Мы просто в шоке до сих пор. Даже не верится!»

 Еще как верится, я была в шоке вот уже двенадцатый день.

«Ну, раз вы уже поблагодарили, - с улыбкой закончила я нашу беседу. - Тогда могу и не торопиться» Я быстро повернулась и поспешила уйти, чтобы не продолжать довольно щекотливый для меня разговор. Хотя вопросов теперь появилось еще больше, чем было раньше. И, что интересно, вопреки своему разуму, я начинала восхищаться молодым нахалом. Так ничего не придумав, решила, что извиняться ни перед кем не буду, в лучшем случае – до вечера. Молчание сегодня для меня являлось не столько золотом, сколько возможностью сохранения моего лица. Оформляя документы, я постоянно посматривала на дверь, но Женька не появлялся, и это злило больше всего.

 А что я хотела? Чтобы после моей истерики он с виноватым лицом стоял и оправдывался? Что делать я не знала, но звонить Рубену было еще рановато. Чтобы как-то разгрузить ситуацию, я решила поставить цветы в вазу. Как вдруг в комнату вошел Женька с кофе и маленькой булочкой на тарелке.

- Привет, - сказал он, как ни в чем не бывало, улыбнулся и поставил на стол угощение.

- Привет, - механически ответила я, еще не понимая как себя вести.

- Я – прощен? – Женька продолжал улыбаться, аромат кофе раздражал, булочка аппетитно пахла.

- Молчание – знак согласия, - продолжил он и сел за мой стол напротив. - Лен, садись, угощайся.

 - 20 -

- К чему это всё? - осторожно произнесла я, села напротив и попробовала кофе.

- Что всё? – недоуменно развел Женька руки в стороны.

- Ты прекрасно понимаешь, что все…

- О-о-о, нет, так мы уже начинали разговор. Больше не хочу.

Он говорил абсолютно серьезно, но глаза его смеялись. И это мне нравилось очень, хотя я продолжала хранить молчание. Кстати говоря, это было очень даже удобно, потому что булочка была невероятно вкусной. Так я его и слушала с полным ртом, стараясь не поперхнуться от смеха и тщательно пережёвывая.

- Ты же была права. Я это понял потом. Не сразу, но понял. Мы ведь сбежали в Питер, как «друганы»? Верно?

Тут я чуть не подавилась, так как быть «друганом» мне совсем не хотелось уже.

А Женька бодро продолжил:

- И в Питере, и в Павловске мы с тобой общались легко и просто, как друзья. И вдруг какие-то цветы в аэропорту. Конечно, ты могла подумать все что угодно. Но зато сегодня у тебя даже мысли не должно быть, что я намекаю на «черт знает что». Не могу же я предлагать то, что ты думаешь, всем женщинам нашего офиса сразу… - и он картинно улыбнулся. – Хотя, знаешь, я оценил, что в нашем офисе всего восемь дам, иначе я бы разорился вконец. И что, будем хранить молчание?

 Женька отломил кусок от моей булки и тоже начал жевать.

- Я даже не знаю, что сказать. По сути – ты сейчас хамишь, но как-то очень положительно.

- А я очень положительный, я очень хороший – так моя мама говорит, а мама плохого не скажет.

- То есть ты – исключительный.

- Нет, - рассмеялся Женька. - Исключительный этот букет. Так как у всех розы из соседнего цветочного салона, а у тебя настоящие - питерские. В том же количестве и цвете, как и хотелось.

И почему-то это меня успокоило. Я протянула ему руку.

- Ладно, мир. Ты тоже извини меня. Сама не знаю, что на меня нашло.

- Договорились, - и он по-дружески тряхнул мою руку.

- Ну, что попробуем поработать, - как-то неуверенно наигранно прозвучало у меня

- Конечно, конечно, – заторопился Женька, подошёл к двери и, обернувшись, вдруг произнес. - Лен, давай сегодня поужинаем после работы.

Я оторопела от неожиданности и не знала что сказать. Произнесла первое, что пришло в голову:

- Думаю, булочки для извинений достаточно.

«Черт, черт, - что я говорю»

Но Женька видимо, боясь отказа, продолжил быстро без запинки:

- Наверное, ты вправе считать меня хамом. Оставил тебя ночью в аэропорту, не отвечал на телефонные звонки, отправил обратно переведенную тобой сумму… Сегодня цветы эти… Но я очень много думал, правда. У меня даже появилась шикарная идея, чтобы исправить эту ситуацию. Нет, нет, это точно не букет. Просто, мне захотелось привезти тебе розы. Потом, я подумал, что они для тебя, как красная тряпка для быка, - тут он запнулся:

 - Вернее … - тут он опять запнулся. - Вот и решил, что если всем подарить цветы, то у тебя не останется другого выхода, чтобы отказаться.

И он состроил такую забавную мину, что я расхохоталась до слез, тем более что и выхода у меня никакого действительно не было.

- Господи, Женька, да конечно же давай поужинаем вместе, забудем нашу размолвку и я выслушаю все твои гениально шикарные идеи, но не обещаю на них соглашаться. Цветов, булочки и кофе, правда, достаточно.

 Женька улыбнулся, пообещал за мной зайти и отправился по своим делам.

 - 21 -

Так легко мне не работалось давно. Я заполнила все таблицы, какие были. Оформила счета, переговорила с партнерами, наметила новые поставки и к шести часам еще была полна сил и энергии. Любопытство преобладало чрезмерно, что мог придумать Женька, я даже не могла представить, и поэтому с нетерпением ждала, когда он зайдет за мной. Но только через час мы вышли из офиса и переместились в маленькую пиццерию на соседней улице.

 Я решила, что торопить его не буду, поэтому еще полчаса с удовольствием слушала, рассказ о том, как замечательна настоящая итальянская пицца. И что он, когда-нибудь угостит меня своим шедевром, которому его научил итальянский повар, когда он целый год работал в Риме. Вот это была новость так новость. С неё надо было начинать еще в Питере, а она прозвучала косвенно в разговоре про пиццу.

 Не успела я ахнуть от восторга, как Женька быстро перешёл к сути .

- Знаешь, - деловито начал он. - Думал, я думал, как реабилитировать Питер, и кроме цветов мне ничего не приходило в голову, пока утром наш босс не предложил нам очередную авантюру.

- Нам? – уточнила я, ничего не понимая.

- Сначала мне, но я убедил его, что без тебя не справлюсь и вот через две недели мы едем в командировку в Москву на выставку ВДНХ представлять нашу продукцию и искать партнеров. Опа!

 Он как фокусник развернул приказ. Я даже оторопела от его наглости. И ведь шеф как-то пошёл у него на поводу и даже взглядом не намекнул мне о нашем путешествии, хотя несколько раз в течение дня я относила ему документы на подпись. Чертова мужская солидарность. Что такого наплел ему Женька.

 - Ты не представляешь, как это здорово. – продолжил он. До обеда на выставке, потом гуляем по Москве, можно заглянуть в какой-нибудь театр на спектакль. Вечером, уставшие, возвращаемся в номер…

- Стоп! – резко начала я. - Почему ты решил, что мы будем жить в одном номере.

- Значит, в принципе ты не против – очаровательно улыбнулся Женька – Хорошо, вечером возвращаемся в номера… Послушай только, как красиво звучит – в номера…

И он протяжно и весело повторил фразу несколько раз..

- Знаешь, я уже достаточно наслушалась. Даже если мы и едем в Москву, то будем жить в разных гостиницах на противоположных берегах…

- Про берега – это ты в тему, – снова согласился со мной Женька.

Я уже не знала что делать. Мне не удавалось контролировать ситуацию. Я хотела в Москву с Женькой, но боялась его непредсказуемости…

- Постой, - вдруг сказала я, и мне показалось, что выход найден. - А причем здесь реабилитация Питера, если мы едем в Москву? В чем логика?

-Вот, - торжествующе сказал Женька и как фокусник достал конверт, помахав перед моим носом.

Видимо, который раз за этот день мое шокирующее молчание опять было знаком согласия, и мой собеседник также торжественно продолжил дальше.

- Осталось выбрать, дело за тобой - Александр Невский, Александр Пушкин или Русь Великая?

- Это викторина?- мне просто надо было как-то собраться с мыслями.

- Какая викторина? Ну какая викторина? Это – теплоходы! – Женька даже привстал от моей бестолковости.

- Теплоходы – еще раз убедительно сказал он.

А я, в отличие от него, говорить не могла. Более того, мысли в моей голове просто перестали появляться, но молчать уже было нельзя.

- Хорошо, - соглашаясь, как соглашаются с больными на голову, с улыбкой произнесла я. - Москва, командировка, ВДНХ, партнеры, даже теплоходы – бог с ними, но Питер тут при чем?

 - 22 -

- Договорились, пусть будет Александр Пушкин! Мне тоже он больше нравится. Ты только представь: четырехпалубный, комфортабельный, построен в Австрии, длина – 110 м, ширина – 14 м, скорость – 22 км/ч, осадка – 2,30 м, максимальная пассажировместимость теплохода – 186 человек.

Мне показалось, что он просто издевается надо мной и я решительно поднялась, чтобы уйти, но Женька расхохотался, взял меня за руку, усадил обратно за стол и обаятельно продолжил:

- Ладно. Начнем все по порядку. Мы едем в Москву дня на три. Работаем на выставке. А потом берем отпуск, садимся на теплоход и отплываем по очень длинному и шикарному маршруту.

 Он остановился на минуту и огласил весь список, начиная от Москвы до Питера через Калязин, Кижи, Петрозаводск и Валаам.

Мне очень захотелось последовать его плану, но пока приходилось держать марку.

- Почему ты решил, что я соглашусь?

 - Потому что у тебя этого еще не было. Потому что ты любишь белые ночи и сюрпризы.

- Я даже не знаю…

- Пусть это будет моим подарком к твоему дню рождения. Давай соглашайся!

Женька, как мальчишка, уже представил в голове всё наше путешествие и глаза его светились от удовольствия.

- Ты только не беспокойся. Путёвки у меня. Каюты разные, как тебе нравится. Даже на разных этажах, как гостиницы в Москве. Твоя - на шлюпочной палубе, поближе к шлюпкам – если устанешь от меня, спустишь шлюпку на воду, несколько дней и дома. Я же буду на нижней палубе. Будем ходить друг к другу в гости. Тем более опыт путешествия у нас какой-никакой, а был.

Я даже ахнула от такой откровенной наглости:

- Ты все подстроил? Ты уже утром знал и про теплоход и про Москву. Ты что творишь? Думаешь в этом мире всё происходит так, как ты хочешь?

- Лена, послушай, правда, ничего не подстраивал. Эта идея пришла в голову, когда шеф говорил про командировку. Я так первый раз делаю. Сам себе удивляюсь. Но какой-то внутренний голос говорит мне, что так и должно быть. Все утро искал маршрут, теплоход и свободные места. И кают, поверь на слово, осталось только две - на верхней и нижней палубе. Я сейчас абсолютно серьезно говорю. Бывает ведь в жизни что-то, что не поддается твоей логике. Не сердись. Совсем не хотел тебя обидеть. Но ехать надо. И никаких денег, может только сборник Асадова…

 И он так убедительно посмотрел в мои глаза, что я, не раздумывая, согласилась. И не предлагала деньги за свою половину путешествия. И не несла ответственность ни за что. Я впервые следовала за мужчиной, и меня это полностью устраивало, даже если мы – «друганы».

 Через две недели мы улетели в Москву. Еще через три дня плыли на самом замечательном теплоходе в мире. А вернувшись, мы решили жить вместе. И мне было все равно, как на это посмотрят другие. То, что Женька младше, совсем не ощущалось. Я впервые была спокойна и находилась в гармонии сама с собой. Меня никто не переделывал, нас все устраивало, мы ничего не доказывали друг другу и каждый был независим и уверен в своей половине. Женька окружил меня заботой, я же старалась создавать уют и хранить очаг и энергию дома. Все было хорошо, но я все равно не делилась с Женькой своим прошлым. Урок, полученный когда-то, до сих пор оставался шрамом на моем сердце…

 Глава седьмая.

 Эти воспоминания ни на минуту не отпускали . Время стремительно отдаляло меня от Женьки, час за часом, секунда за секундой, недели пролетали одна за другой, легче не становилось. В этом томительном ожидании прошёл целый год. Нет, я не закрылась в комнате, не спряталась от мира.

 - 23 -

 Работала, отдыхала, ездила с друзьями на пикники, даже пела песни и веселилась, как казалось всем, но по сути просто ждала когда же закончится это мучительное ожидание. Ведь не зря же все вокруг убеждали меня , что время лечит. В моем случае – время не лечило, а усугубляло.

Хотя на плаву меня держало еще одно бабушкино утверждение, что если этот человек – твой, то он обязательно будет с тобой рядом, какие бы перипетии не происходили в ваших отношениях.

 Значит в настоящем моем существовании, уже следуя маминой логике, один процент надежды у меня все-таки был. Как мало, если считать, что это один вариант из ста… и как много, если знать, что это один возможный шанс из тысячи невозможных…

 И кто знает, сколько бы тянулось мое ожидание неизвестно чего, пока осенним дождливым воскресным утром в моей квартире не прозвучал требовательный звонок. Мельком взглянув на часы, которые показывали семь утра, я распахнула дверь, ожидая увидеть кого угодно, только не Рубена, уставшего, промокшего и такого родного, что даже прослезилась от радости.

- Ну-ну, - смущенно проговорил мой старинный друг. - Ты чего? Я это… мимо проезжал… транзитом, и решил, что у меня есть пара-тройка часов, чтобы смотаться к тебе.

- Рубен, какой ты молодец. Жаль, что не предупредил, я бы подготовилась, но все равно - у меня есть торт. Представляешь! Сегодня должны мои приехать, и я вчера купила торт! Твой любимый, песочный! Давай, проходи, раздевайся, рассказывай!

 Я была счастлива неимоверно. Мы редко созванивались в этом году, словно случившееся разделило нас на «до» и «после» … Или Рубен считал себя виноватым в том, что произошло, и не хотел мне всякий раз об этом напоминать. Но я уже твердо знала, что мой любимый армянин, совершенно не причем. Просто все мои недосказанности в отношениях с Женькой копились, как снежный ком и достаточно было шаткой ситуации, чтобы этот ком, покатившись, подмял под себя весь наш несостоявшийся союз… Я даже начала писать в Канаду длинное философское послание, но теперь надобность в этом отпала, чему я была несказанно рада.

 Пока мой утренний гость умывался, приводил себя в порядок, я сварила для нас вкусный кофе, достала торт и нарезала яблоки. Завтрак был готов и мне не верилось, что сейчас появится Рубен, утешит меня как в детстве, вытрет мои слезы, смажет зеленкой душевные раны, составит план действий, и я опять буду готова к этой непростой жизни.

- Ого, да у нас пир горой. – улыбнулся он. - Красиво. Что- что, а приветливо встретить заграничного менеджера у тебя получилось.

- Рубен, - рассмеялась я в ответ. - Какой же ты заграничный, ты родной и русский весь от начала до конца, хотя и армянин. И я очень за тобой соскучилась. Давай садись, ешь, рассказывай, как тебя угораздило проездом заглянуть в Н-ск? Вот интересно. А я тебе расскажу про себя. Я только недавно побывала на Таймыре в командировке, Впечатлений – море… Красота невероятная.

 И мы целый час пересказывали друг другу самые наши последние новости, деликатно обходя тему, которая на время отдалила нас друг от друга. Затем, захватив кофе с собой, мы переместились к компьютеру, чтобы посмотреть мои таймырские фотографии.

Еще через час Рубен вдруг резко встал, сделал два круга по комнате, подошел к окну и выдохнул:

- Лен, я виделся с ним…

Я даже не стала переспрашивать: «С кем?» , если и так было все понятно.

- Когда? - тихо произнесла я, уже догадываясь, что от моего единственного процента через минуту не останется ничего.

- Два дня назад, в Индонезии на выставке  InaMarine

Вот, вот что все это время не укладывалось в моей голове. Как Н-ск оказался транзитной зоной между Джакартой и Ванкувером? Теперь все сошлось. Рубен прилетел, чтобы первым принести мне черную весть, почти как в древних мифах за секунду пронеслось в моей голове.

 - 24 -

- Представляешь, сначала даже не поверил своим глазам. Выставка международная, тема – морские технологии и вдруг – твой юрист. Решил, что показалось, но потом уточнил у администраторов фамилии представителей из России и все сошлось. Представляешь, работает в одной из мурманских компаний по морским перевозкам, занимается логистикой.

 Рубен ждал хоть какой-то моей реакции, но не дождавшись решил продолжить.

- Не буду вдаваться в подробности, как я его уговорил, но на следующий день вечером мы встретились в Batavia, местном ресторанчике, - пояснил он, поймав мой вопросительный взгляд.

- Такое знаешь, уютное местечко. Обязательно там побывай, когда представится случай. И кормят неплохо, и посидеть недорого…

Рубен осекся, поймав мой взгляд…

- Так вот, -вернулся он к теме. - Встретились значит, и вернулись в отель уже почти под утро. Представляешь, почти неделю жили в одном отеле, как оказалось…

- Рубен, не тяни, - попросила я, устав от неопределенности. - Я все равно знаю, что ты скажешь…

- Хорошо. Я ему все рассказал. Извини. Начал, конечно, с базы, ресторана, танца нашего, а потом как понеслось. Все выложил, и про школу, и про институт, и про замужество твое непонятное, и про то, как мы с тобой его искали, и про то, как ты его до сих пор ждешь.

Он замолчал, ожидая видимо слез истерики или еще чего-нибудь женского. Но у меня уже не было ни сил, ни эмоций, ни реакций.

- Прости меня. Так получилось.

Молчание.

- Лен, ну скажи хоть что-нибудь… заплачь что ли. Давай еще пару чашек разобьем, я тебе новые привез. Да делай же что-нибудь!!! – Рубен большими шагами мерил мою маленькую комнату.

Молчание.

- Лен, он не вернется.

Вот и все. Чего я ожидала?

- Но, это пока! Ведь мы мужчины должны переосмыслить информацию, кто-то сразу все понимает, как я… А кому-то надо полгода или год, понимаешь… год…

- Год уже прошёл, Рубен..

- А кому-то надо два года, - уверенно сказал Рубен, как будто сейчас он нес ответственность за всех мужчин на этой планете. – Надо только ждать. Поверь. Рано или поздно это произойдет.

- Поздно, Рубен, поздно… И я это знаю. И ты это понимаешь. Поэтому примчался ко мне. Если бы было по-другому, ты бы позвонил по телефону. Разве не правда?

- Я думал, что мы по-мужски поговорим, и он все поймет. Но оказалось, что обман и измена стали причиной его развода с женщиной, которую он просто боготворил.

- Он был женат? – я была потрясена до глубины души…

- Как оказалось, вы – два упрямых идиота, которые закрылись в своей прошлой боли. Думали, что молчание закроет гештальт?

Взглянув на меня, Рубен махнул рукой перед моими глазами:

- Забудь про гештальт.

«Он был женат!!!» – вихрем пронеслось в моей голове Это известие выбило не только стул, но казалось и почву из под моих ног. Но как? Почему я ничего не знала! Не догадывалась даже? Надо же, как надо уметь притворяться. Я выстраивала отношения с неизвестным мне человеком. Когда?, в какой момент я решила, что абсолютно его знаю?

- В принципе, все, о чем ты сейчас думаешь, он мне и озвучил… - вернул меня на землю знакомый баритон.

 - 25 -

- А откуда ты знаешь, о чем я думаю? – огрызнулась я.

- Не трудно догадаться. Все на твоем лице написано.

- Представь себе, меня тоже обманывали.

- А я о чем! - В сердцах воскликнул Рубен и без всякого восточного акцента, как обычно. – Я и ему пытался втолковать, что не было никакого обмана. Недоговоренность? Да! Недомолвки? Да! Но никто никого не обманывал. Это точно!

А песни? – всхлипнула я в ответ.

- Какие песни? Ну какие песни? – Рубен даже всплеснул руками. - Он просто договорился со своим другом и репетировал с его группой, чтобы потом тебе музыкальный сюрприз устроить и сделать предложение. Поэтому и репертуар такой. Был. Теперь понятно?

Он с размаху уселся в кресло.

Только что мой единственный процент не только приблизился к нулю, но и плавно перешёл в минус.

Я теперь точно знала, что чувствовал Женька. И говорить об этом уже не могла.

- Прости, - подошёл Рубен и обнял меня. – Я хотел тебе помочь.

- Да, ладно, Рубен. Кто-то же должен был закрыть мой гештальт, - улыбнулась я, - в данном случае, этим человеком оказался ты. Спасибо тебе огромное.

-Ты не шутишь? – Рубен опешил, не зная, как реагировать.

- Нет, всё серьезно, - я попробовала улыбнуться. - Что ж, начнем жизнь сначала. Доставай белый лист, будем планировать. Как ты там хотел. Сначала Batavia в Джакарте, потом транзит через Ванкувер. А еще прошлым летом ты приглашал меня на Мальту. В общем, диктуй.

 А потом пришла мама и очень обрадовалась незваному, но дорогому гостю. Она привезла разные вкусности, как обычно, быстро накрыла стол, и мы начали пировать по-настоящему. Рубен рассказывал интересные истории о своих заграничных поездках. Мы с мамой искренне радовались за него и после обеда поехали провожать Рубена в аэропорт. К счастью, у меня совсем не было времени на переосмысление услышанного.

 Вечером мама решила остаться у меня переночевать, обняла меня, и я сразу же уснула безмятежным сном, чего никак не ожидала. Никто не понимал меня так, как моя мамочка, никто. Без лишних слов, без попыток лезть мне в душу, она окружала меня такой всеобъемлющей любовью и заботой, что я как в детстве окуналась в эту атмосферу и черпала силы для дальнейшей своей жизни. Уже утром, увидев исписанный планами на весь следующий год бумажный листок, я решила, что пусть именно сегодня начнется первый день моей новой жизни. Оставалось только найти нового Женьку. Но это уже потом, когда-нибудь, где-нибудь… не сейчас…

 Глава восьмая.

 «Как становится легко, когда перестаешь ждать», - напоминала я себе каждое утро, собираясь на работу. Разрыв даже пошёл на пользу моему карьерному росту. Я перебралась в новый кабинет и стала зам.начальника маркетингового отдела. Зарплата увеличилась, свободное время исчезло. Зато появилось очень много командировок и за короткий период я , как заправский географ, могла легко осветить вопрос экономического и географического положения чуть ли не половины областей нашей страны. Родные, конечно, ворчали, когда я опять срывалась с места и улетала неизвестно куда. Но это было лучше, чем мои одинокие вечера. Зато, какой насыщенной казалась мне моя жизнь теперь. Вместо театров и путешествий, командировки и отчеты, договора и платежки.

В этой беготне по офису я даже не заметила, как пролетела зима и совершенно не могла вспомнить – был ли у меня Новый год. Яркие гирлянды на улицах сменились грязными сугробами, незаметно перешедшими в бурлящие ручьи, и уже совсем неожиданно появилась первая зелень, напомнившая вдруг, что работа это не главное.

 - 26 -

 Я как будто очнулась и, оглянувшись, увидела какие невероятно красивые цветы в парках и скверах нашего города, почувствовала, как волнует душу аромат сирени… Вечером, после работы я часто шла домой пешком, вспоминая трепетные строки любимых поэтов…

 В один из таких дней мне предложили поездку, которую я ждала и боялась одновременно. Шеф вызвал меня сразу же, как только появился в офисе. В таком случае, либо ждешь премии, либо выговора… На самом деле, все оказалось довольно просто: мне не предлагалось, а приказывалось завтра утром, чуть свет, лететь в Санкт-Петербург дня на три - четыре, чтобы решить проблему очередных поставок и для усиления взять с собой нашего нового юриста Егора. Дежавю!

 Стоп! Скорее всего эта ситуация и будет проверкой моего закрытого гештальта, следуя логике Рубена.

Лучше придумать ничего нельзя. Вселенная в лице моего шефа пришла мне на помощь, чтобы убедить меня в моей же свободе .

- Приглядись к Егору, - напутствовала меня Жанна, выписывая мне командировку.

- С какой стати такое внимание? - улыбнулась я в ответ.

- Мы думаем, что ты ему нравишься. Он одинок и у него большие перспективы. Не век же одной ходить.

- Нет, Жанна, юристов с меня хватит. И если вы уже сделали ставки, забери деньги сразу. Тут уж точно ничего не будет. – беззаботно рассмеявшись, я стрелой выпорхнула из отдела кадров.

В пять утра мы встретились с Егором в аэропорту и через два часа уже летели в Питер, город где сказочным образом началась и закончилась моя история любви. Но об этом я решила не думать, потому что дел было и правда очень много. Несмотря на то, что бизнес-центр находился на Невском, мотаться приходилось по всему городу. И теперь уже Егор выручал, так как очень умело разъезжал на арендованном нами автомобиле.

 Питер не преподнес никаких сюрпризов, было дождливо и пасмурно. Мои ожидания не оправдались. Я повторила весь прошлый маршрут, кроме Павловска, куда Егор напрочь отказался ехать, и ничего не вызвало во мне тех чувств, которых я опасалась. И, даже, совершенно ничего не почувствовала на Кленовой, хотя прошлась по ней несколько раз. Лишь однажды, когда на Невском меня окликнул знакомый художник и подарил мне акварель, напомнив, что мы так и не зашли к нему в гости, хотя обещали, моё сердце забилось так сильно и больно, что я долго не могла прийти в себя, разглядывая чудесный набросок петербургского дождя. Но это был один только раз. Я контролировала ситуацию. А может и правда время лечит? И Рубен был прав, когда полгода назад уверял меня, что жизнь продолжается и без Женьки.

 Жизнь продолжалась, как и наша командировка. Егор оказался опытным специалистом и за два дня уладил все вопросы. И пока я занималась бумагами, ему удалось быстро договориться о погрузке и отправке наших контейнеров с оборудованием. Таким образом, у нас оказался целый выходной перед отлетом домой. Поэтому, мы решили отпраздновать наш «подвиг» в ресторане и погулять по городу, чтобы набраться «впечатлений, фотографий и подарков», теперь уже следуя планам Егора.

 Что ж, впечатлений было достаточно. Егор не уставал фотографировать и тут же выкладывать в сеть себя на фоне достопримечательностей и фонтанов. В прямом смысле этого слова, мы искали сувениры и подарки для всех его родственников и знакомых. Потом, долго рассматривали меню в маленьком кафе, едва разместив под столом кучу разноцветных пакетов и пакетиков. Мой спутник был очень остроумен и постоянно рассказывал смешные анекдоты, сам громко смеялся и заигрывал с официантками. Все это напоминало съемки какой-то пошлой комедии, если бы Егор еще и не пытался за мной ухаживать. Мне постоянно хотелось сбежать, но прервать этот монолог было трудно и, единственно, что оставалось делать в этой ситуации, так это тянуть время до вечера.

 - 27 -

А что я хотела? «Бойся своих желаний», - вспомнила я знакомую фразу и мысленно продолжила свой же монолог: «Ты в любимом Питере, свободная и самодостаточная, все счета оплачиваешь сама, в кафе тоже всё пополам. Всё как ты и хотела!»

 И эта действительность, к которой я стремилась, оказалась скучной и тоскливой неимоверно. От речной экскурсии я отказалась и быстро скрылась в своем номере, сославшись на усталость. Это уже было выше моих сил. Хотелось молчать и думать…

 Вечером, по дороге в аэропорт мне все-таки удалось отключиться от непрерывной болтовни своего спутника, и я тихо прощалась с Питером, проезжая по вечерним знакомым улицам.

 Водитель такси, заметив мое настроение, сделал музыку погромче. Наконец, и Егор умолк, поддавшись красивому мелодичному блюзу. Все что я могла сейчас сделать, так это поблагодарить Питер за то счастье, которое он мне когда-то подарил.

 Лена, - вдруг окликнул меня Егор. - Пора. Ты заснула что ли?

Я даже не заметила, как мы приехали, и он уже выгрузил наши вещи, ожидая меня около такси.

- Задремала, – отшутилась я. - Такой насыщенный был день.

Мы не спеша направились к стойке регистрации.

Егор опять не замолкал ни на минуту, что уже начинало бесить.

- Я рад, что мы эти дни провели вместе. Представляешь, первый раз был в Питере. Надо еще как-нибудь сюда приехать. Попрошусь опять в командировку вместе с тобой, – он подарил мне томный взгляд с прищуром.

 «Как в маминых сериалах», - подумала я. Терпеть нашего юриста мне оставалось еще часов пять. А потом никаких командировок, как я и обещала маме. Все-таки надо заняться своей жизнью.

Егор деловито протянул наши документы девушке за стойкой регистрации, потом шоколадку и попросил для нас очаровательных самые хорошие места. Я уже не знала, как реагировать на тонкий юмор своего спутника и упорно делала вид, что оказалась тут абсолютно случайно.

-Ну вот и все, пойдем. Осталось пройти зону досмотра и мы почти дома. Но сначала кофе.

Егор взял меня за руку и решительно направился в сторону маленького кафетерия.

- Не уходи. – раздался за моей спиной голос, за который я бы отдала все что у меня есть.

Я обернулась и увидела Женьку, такого красивого, такого родного, что даже перестала дышать.

Он не делал ни шага, протягивая мне букет алых роз в знакомой полиэтиленовой упаковке. Время как будто остановилось. Нет, даже вернулось на два года назад, когда он первый раз стоял передо мной с таким же букетом…

- Не уходи, - тихо повторил Женька. - Прошу тебя, не уходи.

- По-моему, когда-то, из нас двоих ушёл ты… - еле смогла вымолвить я, собравшись силами.

- А что тут такое происходит? – повысил голос Егор, - Мужчина, мы спешим. У нас самолет через час. Девушка не хочет вас видеть. Разве непонятно?

- Лети, парень, лети, по хорошему, - Женька даже не повернулся в его сторону.

Егор побагровел и резко повернулся ко мне: «Что всё это значит?»

Еще драки мне сейчас не хватало.

- Егор, ты иди. Я сейчас. Скоро… - с натянутой улыбкой произнесла я.

Но он не ушёл, отойдя в сторону, наблюдая за ситуацией..

 Я не знала, что делать. Хотелось насмотреться на Женьку, но его жалость мне была не нужна. Как и два года назад, мы оказались одни. Краем глаза я заметила, как девушка вышла из-за стойки регистрации и, что-то говоря Егору, увела его в сторону зоны досмотра. Хотя бы так… Стоя посередине зала, мне казалось, что я была загнана в угол. Оставаясь на расстоянии от меня, Женька протянул букет, а я механически взяла цветы.

 - 28 -

 Мы разговаривали, не приближаясь друг к другу, боясь нарушить тот крохотный мир, который еле-еле начинал складываться… Я взглянула на букет и мне показалось, что цветы всей своей красотой пытаются помочь нашим воспоминаниям…

- Я помню. Это благодарность от Питера. Спасибо. – удалось произнести мне через минуту.

- Да… глупо тогда получилось… Лен, прости меня.

- За что? Это же я все устроила. Ты все сделал правильно.

- За эти полтора года прости.

- Да, прощаю. Цветов достаточно.

- Лен, дай мне только пять минут. Только пять минут. – и Женька начал говорить быстро, запинаясь, слово боялся, что я сейчас его оборву. - Я жду тебя здесь целый день. Прилетел вчера в Новосибирск. Рубен дал твой адрес. Тебя нет.

- А телефон не дал?

- И телефон тоже дал. Но я боялся, что ты исчезнешь, как только услышишь мой голос. Я поехал к твоим. Мама рассказала, что ты в командировке и вернешься завтра. Я ночью вылетел в Питер и с утра провожаю все самолеты до Н-ска.

- Ты хочешь, чтобы я тебе посочувствовала?

- Я хочу, чтобы мы начали все сначала. С белого листа.

- Этот лист уже заполнен, там Джакарта, Ванкувер и Мальта. Тебя там нет…

- Лен, послушай. Мы оба не лучшим образом разыграли трагедию там, где её и не было. Сейчас есть время не играть, а жить, переступив через все эти надуманные обиды. Не уходи!

- Знаешь, один мой знакомый режиссер говорит, что то что мы считаем трагедией, со временем переходит в драму, а заканчивается комедией… Со временем ты будешь улыбаться, вспоминая тот розыгрыш, который преподнесла нам судьба…

- Это не смешно, - Женька попытался сделать шаг навстречу.

- Вот видишь. Ты и сам все понимаешь.

- Объясни!

- Мне не нужна твоя жалость, - голос мой предательски дрогнул.

- Какая жалость? Ну какая жалость? Ты о чем? – Женька поморщился, как от боли.

- Скорее о ком. О Рубене. Появился артистичный армянин, состроил грустную мину (да простит меня мой друг), рассказал печальную историю и вот… ты тут…

- Да, Рубен, появился артистично… - чуть не расхохотался Женька, видимо, вспоминая ресторанные посиделки… и тут же осекся. - Но он тут совершенно не при чем…

- Как раз Рубен тут главное действующее лицо, - почему-то улыбнулась я, хотя слёзы уже выдали меня.

- Остановись, - Женька наконец-то подошёл ко мне. – Остановись… Я люблю тебя. Да. Не скрою, пытался забыть, убежать, зачеркнуть…. Не смог… не получилось…

- Не зачеркнулось? – я попыталась пошутить.

- Я бы уже давно приехал, но после встречи с Рубеном, решил подождать, чтобы ты не подумала, что из жалости.

- А я как раз так не подумала.

- Я теперь никуда не уйду. Как не пытайся. Хочешь улететь, хорошо. Я тоже полечу с тобой. Устроюсь в туже фирму. Буду рядом всегда.

- Грустная перспектива. У нас уже есть юрист.

- Буду водителем, курьером… не уходи… - он подошёл ближе и обнял меня. – Помнишь, когда-то я сказал тебе, что в первый раз так делаю. Сам себе удивляюсь, но какой-то внутренний голос говорит мне, что «все так и должно быть». Не улетай. Останься. Начнем так, как все и должно было быть.

Он обнял меня и поцеловал. А я уткнувшись в любимое родное плечо подумала, что вот это точно как в маминых сериалах… Но это уже было не так уж и важно…

 Июнь 2021