– Кажется, вы неплохо поладили, да?

Снова этот беззаботный голос. Каллисто отвернулась от окна. Саша сидел на полу, скрестив ноги и подпирая голову руками. Каким-то краем сознания она понимала, что это очередной сон, что на самом деле она лежит под одеялом, а на соседней кровати спит Диззи, и больше никого в комнате нет.

Но сейчас ей не хотелось просыпаться.

– Её зовут Диззи, да? – Саша кивнул головой куда-то в сторону соседней кровати. – мне кажется, вы будто поладили. Ты давно ни с кем так не разговаривала.

– «Так» - это как? – вздохнула Каллисто, устало садясь рядом с Сашей. – Да и в конце концов, ты ведь всего лишь плод моего воображения, разве ты не должен знать обо всем, что со мной происходит?

– А разве ты хочешь, чтобы я знал? – Саша выпрямил спину и потянулся. – Надо же, в этот раз ты очень быстро поняла, что это сон. Даже не знаю, радоваться мне или грустить. Неужели я такой неубедительный актер?

…Он что, только что подмигнул ей?

– Если бы ты не хотела мне обо всем рассказывать, я бы и не спрашивал. Даже если бы я знал… – Каллисто тут же подняла бровь, и Саша осекся на полуслове. – Хорошо-хорошо, даже если я *знаю*, разве это важно?

Каллисто задумчиво смотрела на это безмятежное выражение лица. Интересно, как сильно Саша изменился с тех пор, как она видела его в последний раз? Почему-то за эти годы его образ оставался неизменным. Саша казался ей ожившей фотографией, слепком того времени, когда он был счастлив.

Когда *они* были счастливы.

– Так что, как ты считаешь, у тебя появится новая подруга?

– Новая?..

– Ну всяко не старая. Она, кажется, даже младше тебя, ей лет 20.

– Не знаю… – Каллисто взглянула на Диззи, свернувшуюся калачиком под одеялом. Там, где должна была быть голова, лежали её ноги, а голову она спрятала в ладонях. – Странно. Неужели ей так удобно?

– Как волчонок свернулась, да? – Саша встал и рассмотрел клубок из одеяла поближе, а затем снова обратился к Каллисто. – А ты и вовсе как шашлык во сне вертишься, вечно всю простынь под себя подгребаешь, полкровати голой остается.

Каллисто покраснела.

– А когда мы в одной палатке ночевали, так вообще вперед ногами на улицу вылезла и перекрутилась вся так, что я тебя вытаскивал потом, ха-ха!

– А ты!.. – возмущению не было предела. – Ты тоже хорош, во сне блин окно открыл и голову высунул, комаров хренова куча налетела!

– Так это я от тебя сбежать пытался! – расхохотался Саша, и в следующий миг в него прилетел тапочек.

Конечно, она ни капли на него не сердилась и смеялась вместе с ним. На самом деле, она готова была хоть всю жизнь ночевать в палатке с высунутыми ногами и кучей комаров, лишь бы Саша снова был рядом. От этой мысли она погрустнела, и Саша тут же перестал смеяться.

– Хе-ей, ну чего ты? Подумай только: ты сейчас отправишься в путешествие с классными ребятами, вы, скорее всего, подружитесь… И наверняка ты будешь спать с кем-нибудь в палатке! Будете болтать перед сном, а потом этот человек познает на себе все прелести твоих ночных телодвижений, муа-ха-ха!

– О, боги, ты специально выбрал такую формулировку?!

– Ну конечно!

От второго тапочка Саша успешно уклонился, а затем вдруг вскочил и побежал к выходу, по-дурацки дергая ногами. Выходя из комнаты, он показал ей язык.

– Не попала, не попала, ха-ха-ха!

– Вот же ж… Он поди и мертвого поднимет своими дурацкими выходками, – пробурчала Каллисто, беря тапочки в руки и выходя из комнаты вслед за Сашей. – Это еще хорошо, что у меня тапочки не белые!

А Саша тем временем выбежал на улицу. На площадке, где проходили знакомства пару часов назад, до сих пор горели костры. Видимо, нескольким путешественникам не спалось, и они решили посидеть допоздна.

Каллисто посмотрела под ноги: от тумана трава стала совсем мокрой. Придется использовать тапочки по назначению, а не кидаться ими. Но когда её друг заметил, что она обувается, он рассмеялся.

– Ты серьезно? Идешь на поводу своей фантазии? Это ведь просто сон! Ты здесь вообще что угодно можешь делать. Можно гулять босиком, – Саша вдруг начал разуваться. – Можно побегать по мокрой траве и не простыть, – и вот он, сняв кроссовки и носки, подошел к Каллисто, уже не боясь, что та бросит в него что-нибудь. – А знаешь, что еще здесь можно сделать такого, что в реальной жизни ты бы не сделала?

Девушка скрестила руки на груди и выжидающе посмотрела на него. Но вместо того, чтобы просто ответить, он хитро прищурился, а затем немного наклонился к ней и прошептал:

– Можно прыгнуть через высокий костер.

Каллисто усмехнулась. Он опять подначивал, но её и правда посещала сегодня такая мысль. Костер, за которым она сидела вечером, был неплохим, но его размер все же был недостаточным для того, чтобы через него было интересно прыгать.

– Ты опять меня втягиваешь в какую-то авантюру, да?

Она с недоверием смотрела на босоногого парня. Саша все так и стоял рядом. Он ухмылялся, наблюдая за хаотичным роем мыслей в чужой голове. Пламя костра, что был неподалеку, нагревало воздух вокруг, от чего картинка перед глазами немного рябила. Казалось, будто смотришь на мир через слой воды.

Интересно, это горячий воздух так искажал пространство, или её память так искажала воспоминания?..

Каллисто вздохнула и смирилась с абсурдной идеей прыжка через костер, и потому направилась в сторону кучи дров, лежавшей неподалеку. Саша моментально уловил ход ее мысли и вприпрыжку отправился за ней.

– Если… мы… хотим… большо-о-ой… огонь… – на каждое слово она брала дровишко. – То нам нужно мно-о-ого дерева…

Она скормила дрова пламени.

– Совершенно верно. Ты, главное, не потуши его, а то от тумана в твоей голове все поленья промокли.

– В моей голове?! – послышался возмущенный голос Каллисто из-за кучи щепок, которые она набрала в руки и бросила следом. – На улице, блин, роса выпала, причем тут моя голова?

– Но на самом деле мы же не на улице, правда? – Саша подмигнул ей, сел на бревно рядом с костром и начал выкладывать дрова так, чтобы они горели лучше.

– Мы же… Ох, не хочу даже думать об этом. – Каллисто фыркнула и взглянула на получившийся костер. – Я думаю, хватит?

– Если ты про дрова, то да, хватит. Садись, – Саша похлопал рядом с собой. Каллисто села рядом. Парень удовлетворенно кивнул, смотря на разгорающееся пламя. – Теперь мы как настоящие путешественники.

Каллисто улыбнулась. Сидя здесь, они ощущали приятное тепло от огня. Они молча смотрели, как языки пламени играли с дровами, создавая танец света и тени вокруг них. Влага понемногу испарялась с мокрой древесины, и та приятно трещала и шипела, понемногу начиная загораться.

– Мне нравится, что мы с тобой сейчас здесь, – медленно сказала она, обращаясь к Саше. – Все эти разговоры, даже если они только во сне... Я очень ценю их.

Саша внимательно глядел на нее, словно пытаясь уловить смысл каждого слова, впитывая в себя ее мысли.

– Может быть, в наших сновидениях мы можем найти ответы на вопросы, которыми даже не задавались. – сказал он наконец.

Каллисто кивнула, чувствуя, как слова Саши заставляют ее сердце биться сильнее.

– Честно признаться, мне очень не хватает тебя. Все эти… попутчики, знакомства, непонятные разговоры… Я так устала от всего этого. – девушка вытянула ноги поближе к огню и почувствовала приятный жар. Хотя вот щеки вряд ли стали горячими явно по другой причине. – С одной стороны, я не хочу рассказывать каждому, что у меня не так