– Я… отказываюсь. – прошептала Каллисто.

– Но это не то место, где нужно выбирать! Нам всем нужно вернуться! Эй, ты, – Владик резко взял её за плечи и слегка встряхнул. На его лице не было привычной улыбки, а в глазах даже читался страх. – Листо, спустись с небес на землю!

Пока они спорили, Вар стоял почти на краю обрыва. Его, казалось, не пугала мысль, что он может упасть. Его вообще перестало интересовать происходящее вокруг. Все внимание поглощало то, что всегда было перед глазами, но старательно не замечалось.

Он словно стоял на грани чего-то невообразимого.

Такова была реальность, в которой жило его тело. Перед ним предстали его серые дни, но теперь он смог найти в них краски и потому впивался взглядом в каждую крапинку цвета, видневшуюся в его жизни. Вар наблюдал за паучком, плетущим его нить. Сейчас из его брюшка шла светлая невесомая ниточка, совсем не похожая на ту, что была раньше – темную, грязную, спутанную в странный клубок с чужими нитями. Нить его жизни вела к чему-то новому, неизведанному, и Вар не мог оторвать от неё своего взгляда.

Вики стояла рядом. Её рука легко лежала в его ладони, как символ обещания, что они будут вместе. В её глазах Вар видел поддержку, понимание и безграничную веру в то, что они оба смогут преодолеть все трудности, что ждут их внизу. Его сомнения исчезали, как туман перед лучами восходящего солнца.

– Вместе? – тихо спросил он.

– Само собой, – ответила Вики.

Они даже не смотрели в сторону остальных. Для них этот мир больше не существовал, он застыл в ожидании чуда. Крепко держа друг друга за руки, они одновременно, словно в танце, шагнули в пустоту, зная, что будут лететь, а не падать.

Владик проводил их взглядом. Эти двое уже сделали свой выбор. Они были готовы к тому, чтобы жить реальной жизнью, а не выдумками и фантазиями. Он снова повернулся к Каллисто. Неподдельная тревога и немая мольба – вот что читалось в его глазах.

– Тебе нужно пойти с нами…

Слова казались неразборчивыми и смешивались с мыслями, словно ветер в голове. Их лица, прежде уверенные и даже счастливые от того, что им предстоит вернуться в свой мир, сейчас отражали их бессилие. Они ничего не могли сделать. Если только…

– Ах, вот как, да? – Влад насупился, и вдруг преобразился. – Не хочешь идти с нами? После всего, что мы вместе пережили, ты вдруг решила, что можешь просто взять и наплевать на всё это? Наверное, ты нафантазировала себе, что ты главный герой, взяла себе это дурацкое имя, которое хрен выговоришь, и совершаешь великий поступок, якобы избавляя нас от своего общества. Якобы ты уже сыграла свою роль, да, и теперь можно уйти со сцены?

Кажется, она впервые видела Влада таким злым. Разве что вспоминалось, как он накричал на Вара, когда тот в очередном приступе поливал грязью всех вокруг, но даже это не сравнится с тем, что она чувствовала сейчас.

Кажется, ей было страшно.

– Очень интересный способ избавить себя от чувства вины, знаешь ли. Да – это не ты такая, это весь мир такой. Все тебя не понимают, ты вся такая особенная, такая сложная. И ты типа уйдешь и хорошее дело сделаешь, так ты считаешь?

– А почему ты считаешь, что я беспокоюсь *о вас*?

Влад осекся и недоуменно посмотрел на нее. А вот в глазах Юны, также стоявшей рядом и молчавшей до этого, промелькнуло что-то похожее на понимание.

– Если ты думаешь, что я делаю это для других, то, боюсь, ты заблуждаешься. В первую очередь я делаю это для себя. Мне очень больно, Влад. Я постоянно чувствую себя чужой, где бы я ни была. Мир как будто отторгает меня. – Каллисто подошла к обрыву и посмотрела вниз. – Я не боюсь того, что внизу – я знаю, что меня там ждет. Я тоже вижу мир в красках, я вижу в нем то, что мне нравится, но, видишь ли, никому не нравлюсь *я*.

– Да с чего ты взяла?! Вот нам же ты нравишься! – возмущенно выпалил Влад.

– И мы хотим тебе помочь! – присоединилась Аюна.

Каллисто лишь ухмыльнулась. Ложь льется рекой, или ей мерещится, но она не верит их словам.

Аюна молча стояла рядом с Владиком, ее лицо выражало ту же готовность и решимость, что и его. Она медленно подошла к Каллисто, взяла ее за руку и взглянула проникновенно в ее глаза. "Мы можем сделать это вместе", – прошептала она, словно передавая свою силу и уверенность.

Владик сделал шаг вперед, его руки тянулись к Каллисто, как бы умоляя ее присоединиться к ним. "Пожалуйста, Каллисто, доверься нам. Мы не оставим тебя одну", – произнес он, его голос звучал полон искренности и надежды.

Аюна подошла с другой стороны, ее глаза были полны сострадания и сочувствия. "Ты не одна, мы с тобой. Давай вместе", – сказала она, ее слова звучали как мягкий призыв к действию, наполненный нежностью и поддержкой.