## День 1

Прошла неделя с нашего приезда в лагерь “Совенок”. Первые пару дней были

скучными: все привыкали к новому месту, к новым людям. Только благодаря

инициативе вожатых все смогли расслабиться и вдохнуть полной грудью. Меня

поселили с девочкой - Ульяной. Она была ужасно гиперактивна и, наверное,

единственная с самого первого дня чувствовала себя как рыба в воде. Мы быстро

подружились, и неделя пронеслась в два счета. Ох, как мы с ней куролесили. Ходили

на пляж и под шумок тырили форму у зазевавшихся товарищей; обносили столовую;

подкидывали душистый перец в гречку, когда была возможность. А по ночам пугали

любителей побродить по темну. А сколько нагоняй мы получили от Ольги

Дмитриевны... В общем, было весело.

А сейчас все как-то успокоилось. Ульяна целыми днями гуляет со своими одногодками,

а я-то на пляже тусуюсь, то по вечерам на сцене играю на гитаре. В целом, мне

нравилось такое спокойствие, но с каждым днем скука пожирала все больше и

больше. А тут как назло еще и струны порвались и запасных у меня нет. Оставалось

только зайти в местный музыкальный клуб. Ну, это после завтрака, конечно.

Я сладко потянулась на кровати. Ульяна уже куда-то умотала, хотя еще было довольно

рано. Часы показывали начало девятого - линейка в самом разгаре. Я неспешно

оделась, повязала галстук, заплела косички и, захватив пакет с мыльно-рыльными,

вышла из домика.

Повезло, что умывальники достаточно близко к нашему домику - лишний раз

показываться Ольге грозило новым потоком нравоучений. Благо, сейчас вокруг никого

и я могла позволить себе не спеша насладиться утренней прогулкой. Несмотря на

жаркие дни, утро в Совенке всегда было прохладным и бодрящем. Нежный ветерок

обдувал все тело, весело играясь с моей челкой, заставляя слегка поежиться. Улыбка

непроизвольно тронула мои губы. Хорошее все-таки место, этот лагерь. Знала бы,

приехала бы еще в прошлом году, когда предлагали. Вокруг все зелено, высокие

деревья, речка, которая к обеду прогревается так, что можно часами к ряду плавать.

Ребята тоже хорошие попались, повезло. Хотя, есть, конечно, раздражающее

индивиды, но я сразу дала им понять, что ко мне лучше не лезть. Но одна белобрысая

мадама все еще продолжает меня доставать.

Я не заметила, как пришла к умывальникам. Как и ожидалось - никого. Заняв крайний

краник, я развязала пакет, и положила его рядом под ноги. Вода была ледяная, но уже

привычная. А ведь в начале смены я лишь едва могла умыться - настолько холодная

вода отпугивала меня. Теперь же наоборот - умывания ознаменовали начало нового

дня. Плеснув пару горстей в лицо, я достала зубной порошок и принялась растирать

его.

Чья-то ледяная ладонь шлепнула меня по спине. Я подскочила, едва не подавившись

пеной и резко обернулась. Ульяна! Довольно лыбиться и машет своей мокрой

ладошкой. Я поспешно сплюнула и злобно уставилась на девочку.

Алиса: - И что ты творишь, Ульяна? Совсем страх потеряла?

Ульяна: - И тебе доброе утро!

Она словно не заметила моего раздражения, лишь громко рассмеялась и убежала. Я

глубоко вдохнула и выдохнула. Что ж, мы в ответе за тех, кого приручили, верно? Все

равно живем в одном домике, так что я ей еще припомню.

Я быстро вытерла лицо и руки, сложила вещи и направилась обратно в домик. По пути

стали появляться другие пионеры - видимо, линейка уже закончилась. Я быстро

проскочила в домик, чтобы не наткнуться на Ольгу. Бросив пакет на кровать, я

завязала края рубашки под грудью, расстегнула верхнюю пуговицу и довольно

осмотрела себя в зеркало. Так, план на день прост - после завтрака занести гитару в

музклуб, в надежде что у них найдутся запасные струны. Ну, а дальше будем

импровизировать. Теперь можно и в столовую.

Видать, на завтрак я припозднилась. В зале остались лишь не выспавшиеся пионеры,

вяло ковыряющие кашу. Я взяла поднос и села за первый свободный столик. Утренний

рацион включал в себя: Каша-пшенка, яйцо вареное и чай. Негусто, но весьма вкусно.

Долго задерживаться в столовой я не хотела, так что быстро покончила с едой и пулей

выскочила на улицу. По пути в домик ко мне подлетела Ульяна.

Ульяна: - Слышала? Слышала?

Алиса: - Что такое, Уля? О чем я должна была услышать?

Ульяна: - Сегодня должен новенький приехать! Опоздавший! Знаешь, что это значит?

Ульяна веселом бегала вокруг меня и все так же продолжала говорить загадками.

Алиса: - Что на одну сомнительную личность станет больше?

Ульяна: - Что? Нет! Мы же можем ему штрафную, за опоздание, выписать!

Алиса: - И что ты предлагаешь, подруга?

Мне нравилось, к чему ведет Ульяна. Какое-никакое, а развлечение!

Ульяна: - Не будем изменять традициям! Окатим его ведром холодной воды!

Алиса: - Ахах, отлично! Где его ловить-то будем?

Ульяна: - Так, давай... Короче, я буду караулить возле ворот, а как замечу нашу цель -

побегу к тебе. Ты где будешь?

Алиса: - Раз такое дело, буду возле нашего домика.

Ульяна: - Хорошо, тогда я прибегу, предупрежу тебя, а сама за ведром с водой. Ты его

отвлеки как-нибудь, чтобы не ушел.

Алиса: - Так и сделаем. Ты, главное, воду не разлей, пока от умывальников нести её

будешь. И вожатой с белобрысой не попадись.

Ульяна: - Есть, гражанинначильник!

Отсалютовала Ульяна и унеслась к воротам. Так, думаю, время до приезда новенького

у меня есть, надо все-таки гитару отнести. Я зашла в дом, взяла инструмент, стоящий у

шкафа и выдвинулась в музклуб.

Здание клуба находилось на окраине территории лагеря, совсем на отшибе. Людей

здесь не было, что, потенциально, делало музклуб местом для укрытия от

нежелательных встреч.

Я поднялась по ступенькам и постучала в дверь. Тишина. Я постучала еще раз,

дернула ручку - заперто. Я села на стоящую тут же лавочку и прикрыла глаза. Долго

здесь сидеть нельзя, а когда придет глава клуба - неизвестно. Можно, конечно, позже

зайти...

Мику: - Привет! Ты меня ждешь? Извини, я задержалась у Ольги Дмитриевны. Хотела

договориться и устроить концерт на сцене, она сказала, что подумает. Здорово,

правда? Это же...

Я открыла глаза, собираясь прервать эту тарабарщину, но почему-то не смогла и слова

сказать. Передо мной стояла девочка моего возраста, чуть пониже ростом. С

необычными аквамариновыми волосами и такими же глазами. Она продолжала что-то

щебетать, но я уже не слышала. Все мысли разом вылетели из головы, так что я

просто молча таращилась на неё.

Мику: - Хэй, ты чего зависла?

Она помахала ладошкой перед моим лицом.

Алиса: А? Прости, просто ты так неожиданно появилась, тараторить начала...

Мику: - Ой, прости, это у меня привычка вредная, я, когда нервничаю, начинаю говорить

без умолку. Па тоже это не нравится, а Ма говорит, что это мило. Но я так не думаю! Мне кажется, что из-за этого у меня и нет друзей в лагере...

Она грустно опустила взгляд в пол. Так, Алиса, соберись! Что это на тебя нашло?

Алиса: - Как тебя зовут?

Мику: - Мику! У меня мама из Японии, а папа из Союза. Он инженер и они

познакомились, когда он там что-то строил, уже не помню что. Потом влюбились,

поженились и у них родилась Я. Потом Па перевели обратно и он забрал нас с мамой

с собой...

Алиса: - Мику, успокойся!

Надо было как-то прервать её, а то мы так до дела и не дойдем. Мику кивнула,

выжидающе уставившись на меня.

Алиса: - Ты руководишь музклубом?

Мику: - Да, я! А ты что, хочешь записаться? Давай, будем вместе играть, может еще

кто-нибудь захочет вступить, а то я тут совсем одна. Ты на чем играешь? На гитаре? А

я и на гитаре, и на барабанах, и на фортепиано...

Я осторожно прикрыла ей рот ладошкой.

Алиса: - Так, я никуда записываться не собираюсь. Я просто хотела узнать, можешь ли

ты натянуть мне новые струны?

Я отпустила её и указала на лежащую на скамейке гитару. Мику в два шага подошла к

ней, взяла в руки, подергала струны.

Мику - Да, я могу натянуть тебе новые струны! Заходи!

Она весело улыбнулась и открыла дверь. Внутри музклуб был именно таким, каким я

его себе представляла. У дальней стены стоял рояль, рядом с ним - барабаны. Слева

стояли духовые инструменты, а возле двери стойка с гитарами. Пара акустических,

одна бас-гитара и одна электрогитара. Рядом обнаружился и усилок. Мику отнесла

мою гитару в подсобную комнату, а я взяла в руки электру.

Мику: - Нравиться? Я вот не люблю электрогитару, звук у неё совсем

синтезированный, но играть на ней я умею! Но мне больше акустика нравится -

настоящий живой звук!

Она взяла в руки гитару и ловко отыграла красивую, но короткую мелодию.

Мику: - Кстати, ты так и не представилась! Как тебя зовут?

Алиса: - Алиса.

Мику: - Алиса! Красивое имя, мне нравится! У меня была подруга, её тоже Алисой

звали, так мы с ней однажды...

Вполуха слушая Мику, я подключила электруху к усилку и сыграла пару аккордов.

Гитара натужно застонала - она была совершенно не настроена. Видно, к ней совсем

не притрагивались. Я покрутила колышки. Добившись более-менее сносного звука, я

отыграла коротенькую партию. Звук все еще был не очень качественный, но это,

похоже, капризы усилка.

Мику: - Здорово! Жаль, усилок совсем старый, звук портит. Но играешь ты очень

хорошо, мне понравилось! А мелодию сама сочинила? Просто я раньше такую не

слышала...

Мику сидела на табуретке возле рояля и слушала мою игру. Я улыбнулась ей и

вернула гитару на место, отключив усилок.

Алиса: - Ладно, Мику, нельзя мне тут задерживаться - дела зовут. Когда мне за гитарой

прийти?

Мику: - Да-да, не буду тебя задерживать. А за гитарой приходи после обеда! Я все

сделаю!

Попрощавшись с Мику, я вышла из музклуба. Странная девочка, по активности и

жизнерадостности похожа на Ульяну, но, что-то мне подсказывает, она не такая

пакостливая. И играет она хорошо. Может, нам вместе поиграть? Хотя не, не люблю я

на людях это дело. Заберу гитару и буду снова по вечерам на сцене играть.

Я дошла до домика и присела на ступеньках. Заняться пока все равно нечем, остается

только ждать Ульяну. Немного посидев так, в тишине, я решила взять книгу из домика.

...

Ульяна: - Алиса! Алиса!

Я уже почти уснула с книгой в руках, как вдруг Уля громкими воплями вернула меня к

реальности. Она на всех парах неслась ко мне со стороны ворот.

Ульяна: - Приехал! Новенький приехал! Сейчас через площадь будет идти! Давай, как

планировали!

Ульяна схватила ведро с пожарного щита и побежала к умывальникам. Я быстро

закинула книгу в домик, потом обошла его и вышла на дорожку на площади. Пусто,

тихо. Я скрылась за углом так, что вся дорога была у меня как на ладони, но меня

оттуда никто заметить не мог. Через минуту показался парень. Странный: в кофте,

джинсах и зимних ботинках. Он не спеша шел, задумавшись о чем-то своем. Я

пропустила его чутка вперед, чтобы подкрасться со спины. Ну, понеслась!

Я тихо вышла на дорогу, в несколько шагов сократила дистанцию и с душой хлопнула

его по спине. От неожиданности он даже пошатнулся, но не упал. Он обернулся,

видимо ожидая увидеть кого-угодно, но не девочку, так как сразу открыл рот от

удивления. Я мысленно посмеялась, но сохраняла грозный вид.

Алиса: - Челюсть с пола подними!

Он закрыл рот, все так же ошарашено смотря на меня. Даже не так, он в наглую

осматривал меня с ног до головы.

Алиса: - Новенький, значит?

Я заприметила за углом ближайшего домика Ульяну с ведром воды.

Семен: - Н-новенький.

Алиса: - Ты же знаешь, что делают в лагере с опоздавшими?

Я наигранно кинула взгляд ему за левое плечо так, чтобы, когда он обернулся, он не

заметил Ульяну. Это подействовало - он перепугано повернул голову.

Воспользовавшись этой возможностью, Ульяна тихо подбежала ко мне и передала

ведро. Парень повернулся ко мне и я сразу окатила его ледяной водой.

Семен: - А-а-а-а-а!

Он завизжал как девчонка, от чего мы с Улей рассмеялись во весь голос.

Семен: - Вы что творите!?

Весь мокрый, он грозно смотрел на нас из-под челки, сжимая и разжимая кулаки.

Посмеявшись, я вытерла выступившую слезу и хлопнула его по плечу.

Алиса: - Добро пожаловать в пионерлагерь “Совенок”!

Мы с Улей поспешно удалились, все еще чувствуя его гневный взгляд на наших

спинах.

...

После нашей небольшой шалости Уля быстро умотала по своим, бесспорно важным,

делам. Я же завалилась на кровать с книгой. Когда время подходило к обеду, я решила

прийти заранее, чтобы успеть занять место в углу, у окна - мое любимое.

У столовой еще никого не было. Я села на скамейку и прикрыла глаза. Впереди еще

целый день, а заняться было нечем. Ладно там, за гитарой сходить - дело пары минут.

Если, конечно, меня Мику не заболтает.

Мику: - Привет! Ты тоже решила пораньше прийти? Я вот никогда не успеваю занять

хорошее место, приходится садится у раздачи. Вот, решила, что сегодня я не хочу там

сидеть и пришла пораньше...

Мику села рядом и продолжала говорить, незаметно перескакивая с одной темы на

другую. Не, если так подумать, то её треп не такой уж и раздражительный. Это, может,

при первой встрече так кажется. На самом деле это весьма хорошая колыбельная.

Голос у неё мелодичный, мягкий...

...

Так, не хватало тут уснуть! Я резко открыла глаза и посмотрела на Мику. Девушка,

встретившись со мной взглядом, замолчала.

Алиса: - Мику, не нервничай!

Как можно дружелюбнее сказала Я.

Мику: - Прости, опять меня занесло.

Она виновато опустила взгляд. Прозвучал сигнал к обеду и через минуту двери столовой открылись. Мы с Мику как раз успели занять места, когда в помещение хлынула волна голодных пионеров. И что самое интересное, сели мы как раз столик у окна. На обед давали суп, немного рисовой каши и стакан компота. Вроде ничего особенного, но очень вкусно.

Мику сидела, молча и неторопливо поедая свою порцию.

Алиса: - Ну что, моя гитара готова?

Мику резко подняла на меня взгляд, потом виновато нахмурилась.

Мику: - Прости пожалуйста! Я так замоталась с уборкой в клубе, что совсем забыла про твою просьбу. Ты приходи к ужину, я точно все сделаю! Честно-честно!

Даже не знаю, стоит ли мне злиться? Конечно, хотелось бы забрать гитару как можно скорее, но и Мику понять можно было. Если она действительно одна в клубе, то уборка такого помещения для одной девочки было бы весьма напряжной задачей.

Алиса: - Не надо так переживать, мне не к спеху. Ну, тогда до вечера.

Я поднялась из-за стола, Мику помахала мне. Я взяла поднос, отнесла его на мойку и покинула столовую.

Ноги сами вывели меня на сцену. Делать здесь, правда, было нечего. Я поднялась по ступенькам и устроилась в теньке, свесив ноги и упав на спину. Глубокий вдох. Горячий воздух наполнил легкие, приятно расслабив все тело. Планов никаких нет, можно и тут полежать часок другой. Как раз сюда никто не заходит. Голова была пуста и я просто завороженно наблюдала за плывущими облаками. Иногда самой хотелось стать белой и пушистой массой и беззаботно дрейфовать по небу. Забыть про всех людей, про какие-то совершенно земные проблемы и путешествовать на крыльях ветра. И плыть, плыть, пока совсем не растворишься или не прольешься дождем. Хах, с такими мечтами можно романы писать.

Послышались шаги. Кто-то шел на сцену, но я так хорошо лежала, что совсем не хотелось подниматься и смотреть, кто это.

Ольга: - Двачевская! Ты что тут делаешь?

Ну вот какого её сюда принесло?

Алиса: - Лежу.

Ольга: - Так хватит лежать, вставай! И что ты опять с формой сделала? Пионерке не пристало так ходить.

Я неохотно поднялась, поправила форму и повязала галстук.

Алиса: - Все?

Ольга: - Вот, намного лучше. Кстати, тут новенького - Семена - водой окатили. Это не ты случаем?

Алиса: - А что вы сразу на меня? Не, я конечно не пай-девочка, но штрафную за опоздание может любой прописать. Это же лагерная традиция.

Ольга смерила меня недоверчивым взглядом, но смягчилась.

Ольга: - Ладно, найдем шутника. А ты!

Она ткнула в меня пальцем.

Ольга: - Если тебе нечем заняться, то Жени нужно помочь книги собрать. Иди, и не смей отлынивать, я все равно узнаю.

Неохотно, но я все-таки пошла в библиотеку, проклиная Ольгу всем, что знала. Провести несколько часов с Женей мне не горело, но Дмитриевна и правда может спросить её, помогала я или нет. А та ведь сдаст и не задумается даже. Так что лучше быстро с этим покончить.

Вокруг библиотеки как всегда никого не было. Я еще раз задумалась, а не сбежать ли? Ну поругает меня Ольга да успокоится. Что она, в конце-концов, может мне сделать? Да ничего!

Я уже развернулась и собралась быстренько ретироваться, как дверь библиотеки открылась и оттуда вышла Женя, сразу поймав меня взглядом. Хмурая, с вечно взъерошенной головой, она презрительно уставилась меня.

Женя: - Алиса, какими судьбами?

Алиса: - Да так, мимо проходила.

Женя: - Да? А тебя точно не Ольга прислала? А то она говорила, что найдет мне помощничка. Хотя, если этот помощник ты, то я и сама справлюсь.

Она поудобнее перехватила журнал в руках. Ну и стерва!

Алиса: - Ну так и справляйся сама! Только потом Олечке не ной, что тебе никто не помог, ты сама отказалась!

Плюнула я и ушла. Вот кто действительно портит настроение. Чтобы лишний раз не попадаться на глаза вожатой, я решила засесть в домике.

Идея была неплохой - я вальяжно развалилась на кровати, взяла книгу и стала читать. Через пару страниц стало совсем скучно и я просто лежала уставившись в потолок и слушала ритмичное тиканье часов.

В домик ворвался рыжий ураган - Ульяна. Она была запыхавшаяся, но очень довольная.

Ульяна: - Лежим?

Алиса: - Лежим.

Ульяна: - И не надоело тебе лежать?

Алиса: - Честно? Надоело.

Ульяна полезла в шкаф, без задней мысли выкидывая хлам на кровать.

Ульяна: - Пойдем на пляж? Мы там с ребятами решили устроить матч по волейболу, будешь судьей!

Пляж, да? А что, идея неплохая, да и если Ольга меня поймает, скажу, что за малышней приглядываю. Так и поступим!

Я поднялась, скинула форму и переоделась в купальник. Ульяна уже была готова и собрала сумку.

Через несколько минут мы уже были на пляже. Уля скинула мне сумку и побежала к своим друзьям. Я разложилась поодаль, на солнышке, так, чтобы было их видно. Расстелила полотенце, легла и стала загорать. Шум детских голосов быстро убаюкивал меня, но я старалась не засыпать, боясь обгореть.

Через минут тридцать подбежала Ульяна и принялась жадно глотать воду с бутылки. Меня уже хорошо припекало, так что я встала и решила искупаться.

Вода была теплой, но все же приятно охлаждало горячее тело. Заплыв до дальних буйков был плевым делом. Я повисла на воде, медленно восстанавливая дыхание. На берегу малышня продолжала свою игру, другие пионеры купались, а кто-то лежал на песке и загорал. На горизонте показались Лена и… Мику? Они отошли в сторону, под тень дерева, сняли форму. Лена легла на полотенце, а Мику, как маленький ребенок, быстро побежала к воде. Далеко она заходить не стала, остановилась на уровне плеч и неумело поплыла. Я тоже решила плыть назад.

Уже ближе к берегу я решила слегка подшутить. Мику меня так и не заметила, так что я нырнула, подплыла к ней, схватила за ногу и потащила на дно. Я слышала её приглушенный слоем воды визг и смеялась про себя. Она вся дергалась, не в силах вырваться из моей хватки. Протащив её буквально пару метров, я отпустила её ногу и вынырнула.

Мику: - Алиса!

Возмущенно крикнула Мику, вытирая лицо. Я расхохоталась во весь голос, схватившись за живот. Девушка обиженно надула губки и стала плескаться в меня водой. Я защищалась одной рукой, не в силах прекратить смеяться. Но потом Мику перестала и просто отвернулась.

Лена: - Алиса.

Лена стояла на берегу и смотрела на меня укоризненным взглядом.

Алиса: - Ну что? Это просто небольшая шалость.

Лена: - Шалость? Алис, Мику не умеет плавать! Представь, как ты её напугала.

Не то чтобы я не заметила этого, но вряд ли бы она тут утонула - слишком мелко. Мику все еще стояла ко мне спиной, скрестив руки на груди. Мне стало совсем не по себе, я почувствовала себя виноватой. Виноватой? Я? Чтоб мне провалиться, никогда такого не было! Но видя дрожащие плечи девушки, я чувствовала острую потребность извиниться.

Алиса: - Мику, Я…

Я попыталась взять её за плечо, но она одернула его. Повернулась ко мне и одарила таким взглядом, что все слова, все извинения вылетели из головы. Мику молча вышла на берег и пошла к полотенцу, мимо Лены. Я молча проводила её взглядом. Лена покачала головой и так же, не проронив ни слова, ушла.

Я стояла по пояс в воде, пытаясь разобрать ворох чувств, что накрыл меня после того взгляда. К горлу подкатил ком. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО чувствовала себя виноватой. И теперь даже не знала, как мне идти забирать у Мику гитару. Я вышла на берег.

Алиса: - Ульяна!

Уля быстро подбежала ко мне.

Алиса: - Я ухожу, не забудь вещи забрать.

Мой голос был совсем не естественным, холодным, аж самой тошно было. Ульяна молча кивнула, заглянула мне в глаза. Потом хотела что-то сказать, но передумала и убежала.

\*\*\*

В домике я переоделась и сразу завалилась на кровать. Ничего не хотелось делать, просто взять и провалиться сквозь землю. Почему меня так задела обида Мику? Я не считала, что у меня нет совести. Скорее, умела её придушить. А тут не то что виноватой себя почувствовала, сколько и слова не смогла сказать. Ведь это так просто, я всегда могла извиниться. Пусть давило на гордость, пусть я не хотела признавать свои ошибки, но я могла извиниться… То, как дрожала Мику после моей шутки, четко отпечаталось в памяти. Я никак не могла выкинуть из головы эту сцену.

Солнце уже клонилось к закату, прозвучал горн, призывающий на ужин, но я и пальцем не пошевелила. Даже когда в домик забежала Ульяна, я продолжала молча и неподвижно лежать. Есть совсем не хотелось. Надо было зайти к Мику за гитарой, но я совершенно не могла показаться ей на глаза. Не знаю, чего я боюсь… Наверное, просто не хочу видеть презрение и злость в её глазах по отношению ко мне.

В дверь робко постучали.

Алиса: - Входите.

Вяло бросила я. Дверь заскрипела и открылась. Я не видела, кто это был, но этот кто-то поставил что-то увесистое на пол и сел на кровать Ульянки. Я открыла глаза. Лена. Смотрит укоризненно, но с толикой переживания.

Алиса: - Что хотела?

Лена: - Мику попросила отнести тебе гитару.

Я поднялась с кровати. Действительно, возле шкафа стояла моя гитара, с новыми струнами. Я взяла её в руки, проиграла аккорд. Гитара мелодично пропела в ответ. Вот умелица, инструмент как новый, еще и настроен идеально. Лена неотрывно следила за моими действиями. Я поставила гитару и села на кровать.

Алиса: - Лен.

Не поднимая на неё глаз, начала я.

Лена: - Да?

Алиса: - Вы с Мику подруги? Ну, в смысле, вы вместе пришли на пляж, вот я и подумала…

Лена: - Она моя соседка. Да, думаю, нас можно назвать подругами.

Алиса: - Тогда… Как мне лучше перед ней извиниться?

Лена: - Что? Алис, ты ли это?

То ли серьезно, то ли шутя спросила Лена.

Лена: - Никогда бы не подумала, что ты сама захочешь извиниться.

Алиса: - Лен, не издевайся. Лучше помоги советом.

Лена: - Ну, Мику добрая, даже очень. Думаю, тебе просто стоит искренне попросить прощения.

Возможно, Лена права. Но идти к ней сейчас кажется не очень хорошей идеей. Лучше уже завтра утром, в столовой, или в музклуб зайду.

Мы с Леной еще немного посидели в тишине. Потом она коротко попрощалась и ушла. Я тоже более не хотела сидеть в домике - взяла гитару и пошла на сцену.

На лагерь опустились сумерки, воздух заметно похолодал. Со всех сторон звучали трели сверчков, где-то вдалеке ухала сова. Лагерь становился загадочным, где-то даже романтичным. Пространство вокруг наполнилось запахом леса и было так хорошо… Конечно, до конца успокоиться я не смогла и грудь все еще жгло сожалением. Но ночная атмосфера как минимум помогла очистить голову, от чего определенно становилось легче.

На сцене, как всегда, никого. Действительно, тут и днем ни души, а уж под вечер… Я уселась на край платформы и начал играть. Тишина вокруг разразилась грустной мелодией. Я играла закрыв глаза, с каждым новым движением пальцев уходя куда-то вдаль. В голове сам собой всплыл образ Мику. Если опустить её вредную привычку, то она была просто замечательной. Словно собрала в себе все позитивные качества. Лучезарность от Слави, доброту от Лены и детское мировоззрение от Ульяны. Яркая словно лучик солнца… и я заставила этот лучик потускнеть. В груди разгорелась злость. Злость на себя саму. Не знаю я, что со мной происходит, но знаю одно. Эти мысли, эти чувства - все они настоящие и идут из глубин моего сердца. Потому что когда у меня в руках гитара, я не могу себе врать. И это пугало, потому что я не знала… А незнание меня всегда сбивало с ног. Словно ритм моей жизни, заученный на зубок, менялся и мелодия становилась странной, незнакомой. В такие моменты моя жизнь казалась мне чужой. Да, я непослушная, не следую правилам и постоянно творю что вздумается. Но именно такой была Я и МОЯ жизнь. И я определенно не хотела перемен, но они всегда наступали. Единственное, что я могла сделать, это смириться и гордо принять вызов.

Вот и сейчас, все, что я могу сделать это смириться. Пусть голову забивают мрачные мысли, пусть в груди жжет неизвестность. Я все приму, все выдержу.

Я проиграла сложную партию, но такую душевную, что улыбка сама тронула мои губы. Я играла прикрыв глаза и совершенно не заметила, как кто-то присел рядом. Отвлекаться я не стала - раз уж от меня ничего не требуют и просто слушают.

Когда я закончила и открыла глаза, то обнаружила сидящую возле меня Мику. Она прикрыла глаза и мечтательно улыбалась, чуть склонив голову на бок. Я молча застыла и засмотрелась. Аквамариновые волосы переливались холодным синим оттенком под светом луны. Длинные ресницы чуть подрагивали, розовые губы сжимались тонкую полоску.

Она повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. И в них я увидела отражение себя и той вины, что испытывала перед ней.

Алиса: - Мику, я…

Мику: - Здорово играешь!

Она перебила меня, улыбнулась. Повисла неловкая тишина. Мику опустила голову и тихо продолжила говорить.

Мику: - Там, на пляже, я повела себя как ребенок. Ты хотела извиниться, а я просто ушла. Ты про…

Алиса: - Нет-нет, Мику!

Я поспешно перебила её.

Алиса: - Это я должна извиняться. Глупая была шутка. Мику, прости меня пожалуйста.

Девушка удивленно посмотрела на меня, потом широко улыбнулась и быстро закивала.

Мику: - Конечно-конечно! И ты меня прости, я не должна была так уходить.

Алиса: - Боже, как гора с плеч.

Мику: - Да, мне тоже стало легче.

Алиса: - А ты и не нервничаешь уже, да?

Мику: - А? Да, похоже, я уже привыкла к тебе. мы сегодня часто пересекались.

Алиса: - Слушай, а зачем ты на сцену пришла?

Мику: - Я просто гуляла по лагерю и услышала музыку. А тут ты сидишь, играешь. Да так увлеченно, что совсем меня не заметила.

Алиса: - Да, это точно. Я всегда когда играю, ухожу в себя.

Мику: - А сыграй еще что-нибудь! Мне так понравилось тебя слушать.

Она мило улыбнулась. Я взяла гитару поудобнее, и начала играть.Так мы и сидели. Я играла, Мику слушала и иногда тихо подпевала.

Ночь уже взошла над Совенком, когда я закончила последнюю песню. Мику уже едва ли не засыпала, да и у меня самой глаза слипались.

Алиса: - Ладно, Мику, пора уже спать идти.

Мику: - Ага.

Мику сладко потянулась и спрыгнула со сцены. Я вслед за ней. Когда мы вышли на дорогу, Мику надо было поворачивать к домикам, в то время как мне надо было еще пересечь площадь.

Алиса: - Ну, спокойной ночи, подруга!

Мику: - Спокойной ночи, Алиса!

Она помахала мне и исчезла. Я еще немного постояла, смотря ей вслед, и ушла.

Стараясь не разбудить Ульяну, я тихо открыла дверь, поставила гитару. Быстро скинула форму и легла в кровать. День хоть и не был полон событий, но все таки взбудоражил меня. Знакомство с Мику, штрафная, которую мы выписали вместе с Ульяной… Но самым запоминающимся стали наши с Мику посиделки на сцене. Хорошая девочка и я очень рада, что познакомилась с ней. Но вот мысли о ней вызывают у меня странные чувства. Но как бы я ни старалась обдумать это, сон все сильнее и сильнее сжимал меня в своих объятиях. Ну и ладно! Я подумаю об этом завтра.

Так я и уснула - с улыбкой на губах.

## День 2

Мне снилась дорога. Вернее, дорожные рельсы. Длинный путь, уходящий далеко за горизонт. Я шла по нему без устали, словно в конце меня ждал кто-то. Именно кто-то, это единственное, что я четко могла осознавать. Пейзаж сменялся с полей на леса, и обратно. Кажется, словно пролетали дни, недели или даже месяцы. Но солнце застыло на горизонте, окрашивая окружение в оранжево-розовые тона. И сколько бы я не шла, мне не попадались ни ж/д станции, ни поселки. Кажется, эта дорога вела в никуда, но останавливаться я не собиралась. Меня ждут и я обязана прийти. Это важно! Это очень важно!

Ноги стали ватными, тяжелыми. Кажется, стерлась подошва на обуви, но я продолжала свой путь. И вот, на горизонте показалась река, широкая и очень длинная. В ней было несколько маленьких островов. С другой стороны был пляж, здания. Неужели цивилизация? Наконец-то! Возможно, это именно то место, в котором меня ждут. Но вот идти я уже едва могла. Ступни стерлись в кровь и острая боль при каждом шаге заставляла меня чуть ли не падать. И вот, в очередной раз у меня заплелись ноги и я не удержала равновесие. Упала прямо на рельсы, сильно ударившись головой о холодный металл…

Глаза резко открылись, сердце бешено стучало. Еще долго я лежала не двигаясь, пока сознание полностью не отошло от сна. Когда наконец-то я пришла в себя, то обнаружила себя на холодном полу. Так ворочалась во сне, что упала с кровати? Со мной такое впервые. Я поднялась и села, откинув одеяло в сторону. Часы показывали половину восьмого. Ульяна еще спала, забавно слюнявя подушку. Её не разбудило даже мое падение. Еще бы, так носиться целый день. Устает ужасно и утром её совсем не добудишься. Что ж, в домике сидеть смысла нет. Раз уж все равно проснулась так рано, то можно и на линейку сходить. Надо иногда на ней показываться, а то Ольга еще и за это начнет наезжать. Вяло одевшись и заплетя хвостики, я взяла пакет и вышла из домика.

Утро сегодня было особенно прохладным. Возможно, потому что я встала раньше обычного. Редкие порывы ветра заставляли поежиться и втянуть голову в плечи. Я шумно выдохнула, представляя, какие освежающие и бодрящие ощущения ждут меня у умывальника.

Я медленно шла по дороге. по пути встречались ну совсем сонные пионеры. Кто-то шел со мной в одну сторону, кто-то наоборот, возвращался от умывальников, слегка взбодрившись. Сразу всплыли туманные воспоминания о сне. Что-то похожее там было. Я куда-то шла, но вот куда? И пришла ли? Эти моменты выветрились из головы. Но вот мысль о том, что кто-то ждал меня в конце пути, крепко укоренилась в голове. А кто это мог быть, знать было не дано.

У умывальников было совсем мало людей. Я заняла свободный кран и принялась умываться. Ледяная вода одним махом отбила сонливость и до боли свела зубы. Долго задерживаться я не стала, так что уже через три минуты держала путь обратно. Мимо пробежала Славя, кивком поздоровалась со мной и улыбнулась. Спортивная форма сидела на ней в обтяжку, что привлекало взгляды мужской половины лагеря. Вот свиньи. Интересно, она совсем не замечает, что они пялятся, или просто игнорирует? Ну в самом деле, не отказываться же ей от любимой утренней разминки. А вот парней манерам поучить стоит. Может даже займусь этим. Вот, например, идет один, совсем рядом. Я крепко приложила его ногой по мягкой точке. Он обернулся, видимо, собираясь возмутиться, но встретившись со мной взглядом резко поменял свой настрой.

Алиса: - Не пялься!

Я кивнула в сторону удаляющейся Слави.

Алиса: - Еще раз замечу и одним поджопником не отделаешься, понял? И дружкам своим скажи.

Пионер: - Вы же, вроде, со Славей не ладите. Так какое тебе дело, что на неё пялятся?

Алиса: - А такое! Может мы и не ладим, но женскую солидарность никто не отменял. И вообще, ты что, смелости вдруг набрался? Так я тебя сейчас быстро спущу с небес на землю!

Я погрозила ему кулаком. Больше возникать он не стал, лишь что-то несвязно буркнул и ушел. Я тоже продолжила свой путь.

Вернувшись в домик, я бросила пакет на стул. Ульяна еще спала, запутавшись в покрывале так, что казалось она из него до обеда просто не выпутается.

Алиса: - Уля, вставай! Линейка через пятнадцать минут.

Сказала я погромче. Девочка заворочалась, приоткрыла один глаз и уставилась на меня.

Ульяна: - Не хочу вставать. Алис, прикроешь меня на линейке?

Алиса: - Эх, ну что с тобой сделаешь? Как обычно?

Ульяна: - Ага, как обычно.

Вяло ответила Уля и перевернулась на другой бок. За неделю мы выработали несколько отмазок, чтобы прикрывать друг друга, если кто-то не захочет идти на линейку. И чтобы не путаться в показаниях, на случай, если спросят, мы их нумеровали. К примеру, сейчас “обычная” отмазка - головная боль. Я предупрежу Ольгу Дмитриевну и если она спросит об этом Ульяну, та будет знать, что с утра у неё “болела голова”. Схема работает как часы, еще ни разу нас не раскрыли. Плюс, у нас есть еще две отмазки в запасе. Мы стараемся их чередовать, чтобы не вызывать подозрения. Шпионы, блин!

Я улыбнулась собственной мысли, поправляя форму и затягивая потуже галстук. Вот, так, вроде, нормально. Вожатая точно не докопается. Еще раз окинув себя взглядом в зеркале, я вышла из домика.

На площади было немноголюдно. Впрочем, обычное дело. Не одни мы с Ульяной любим понежиться в постели подольше. Я присела на лавочку и стала осматриваться. Из кучки пионеров с краю площади взгляд сам выловил аквамариновую макушку. Мику стояла с Леной, чуть сгорбившись и опираясь на её плечо. Видать, все еще спит. Да, вчера мы засиделись с ней допоздна, а она, похоже, не привыкла к такому. Я улыбнулась, вспоминая наши посиделки.

Ближе к центру стояла Славяна, уже переодетая, и пыталась разбудить спящего стоя Сыроежкина. Шура, как всегда, стоял рядом и молчал. Выглядел он бодрее, чем его брат по разуму, хотя проглядывались мешки под глазами. Женя гордо стояла там, где мы должны строиться. Кажется, даже на своем месте. А вот совсем с краю площади стоял новенький, так же осматривая толпу. Мы пересеклись взглядами и я играючи подмигнула ему. Он нахмурился и отвернулся. Ох и не понравилась я ему. Да и ладно.

В центр площади вышла Ольга Дмитриевна, громко призывая пионеров построится. Серьезно, с таким громким голосом ей даже рупор не нужен.

Мы построились. Новенький тоже стал в наш ряд. Ольга принялась рассказывать про планы на день и важность общественной деятельности, но я перестала слушать буквально через два слова. Я старалась придумать, чем себя сегодня занять. Снова сидеть на пляже не очень хотелось. Можно сходить на спортивную площадку и поиграть в бадминтон с Леной, но это только если она захочет. Или, на крайний случай, посидеть в домике и дочитать книгу, там немного осталось. Ладно, решим после завтрака. Вот, как раз, и горн. Можно идти в столовую.

Мне повезло прорваться в первые ряды и занять свой любимый столик в дальнем углу у окна. При виде ароматного пюре и сочной сардельки заурчал живот. И то верно, я же вчера пропустила ужин. Я жадно воткнула вилку в мясо и принялась с аппетитом есть.

Завтрак закончился, как и начался. Я даже не заметила, как все доела. Я отнесла поднос к мойке, задумавшись, стоит ли брать порцию для Ульяны? Конечно, на завтраке её не было, но и в домике она, скорее всего, уже не сидит. Ладно, к черту эту порцию - мне лень. Если она все таки еще спит, то подуется и отойдет, ничего страшного.

На выходе меня поймала Ольга Дмитриевна. Так, скорее всего спросит за Ульяну, так как делов я натворить пока не успела.

Ольга: - Алиса, а где Ульяна? Почему она ни на линейке, ни на завтраке не появилась.

Алиса: - Простите, Ольга Дмитриевна, совсем забыла сказать! У Ульяны с утра голова болела, так что она осталась в домике.

Ольга: - Голова болела? Так почему она к медсестре не пошла?

Алиса: - Я ей тоже сказала сходить к медсестре. Наверное, она к ней все таки пошла, вот и не успела на завтрак.

Ольга: - Да?

Она заглянула в мои глаза, стараясь понять, вру я или нет. Но не на ту напала! Я столько врала в своей жизни, что уверена - ей меня не раскусить.

Ольга: - Ладно, верю.

Снизошла Ольга и отвела взгляд.

Ольга: - А что ж ты подруге порцию не взяла? Она, наверное, голодная в домике сидит.

Алиса: - Ай, она все равно с утра мало ест, а у нас еще с прошлого родительского дня остались запасы. Не пропадет!

Ольга: - Ну хорошо-хорошо. Ладно, иди, до обеда вы все равно свободны. Только не забудь, что у нас на сегодня большие планы!

Грозно утвердила вожатая, уперев руки в боки. Как можно забыть то, о чем не знаешь? Я кивнула и поспешила выйти из столовой.

Сейчас надо было бы проверить Ульяну. Лучше ей все-таки долго не залеживаться, мало ли, Ольга сама решит её проведать.

Я быстро добралась до домика и вошла. Ульяна сидела за столом у уплетала печенье, запивая водой из чайника. Она уже успела одется и заплести свои “ракеты”.

Алиса: - Уля, моя часть сделана! Только не забудь, какая у нас сегодня отмазка.

Ульяна обернулась ко мне с непонимающим взглядом и полным ртом печенья. Я невольно усмехнулась - уж больно забавно она выглядела.

Ульяна: - А? А кафая у наф отмафка?

Алиса: - Прожуй, а потом говори. Сегодня у нас “обычная”.

Ульяна поспешно прожевала, запила водой и переспросила:

Ульяна: - Головная боль?

Алиса: - Она самая. У медсестры ты уже была, ясно?

Ульяна: - Так точно!

Ульяна завязала пакет с печеньем, осушила стакан и рыжей молнией вылетела из домика, крикнув что-то мне, но я не разобрала.

Сидеть в домике с книгой вообще не хотелось. Думаю, пройдусь пока по лагерю, может и появится какая-нибудь идея.

Погода была, как всегда, чудесная. Утром еще не было сильно жарко, так что прогулка было в удовольствие. Оставалось только решить, как провести этот день. Смена близится к концу и хотелось провести оставшиеся дни так, чтобы они запомнились. Ведь это, без сомнений, лучшее лето в моей жизни. Хотя, заявлять такое было слишком громко. Конечно, за первую неделю набралось немало воспоминаний, но не таких, что заставили бы меня вспоминать их снова и снова. Но у меня была уверенность, что что-то такое должно случиться. Обязано! В конце-концов, я могу и сама создать такое воспоминание. Собрать ребят из отряда, к примеру, и устроить посиделки. Пусть мы и не все ладим или вообще общаемся, но и не чужие люди все-таки. В первые дни немного сблизились же, верно? Да что там, можно и Ольгу позвать! Может у нас с ней особенно натянутые отношения, но плохим человеком я её не считала. Строгая, надоедливая - это да. Но точно не плохая.

За подобными размышлениями я совсем забыла придумать себе занятие! Да и вовсе не заметила, как ноги вывели меня к музклубу. Почему сюда? Я понятия не имею. Но вот скоротать время с человеком, что разделяет твою любовь к музыке - самое оно. Я направилась ко входу. Тут из дверей вышел новенький. Так, а он тут что забыл? Меня охватила странная неприязнь, хотя с ним мы знакомы не были. Вернее были, но не так. Мне вообще не хотелось видеть его тут. Что странно, потому что на линейке таких эмоций он у меня не вызывал. Он, не замечая, шел ко мне на встречу. Только на совсем близкой дистанции он меня заметил. Я попыталась расслабиться, всем видом показывая, что мне на него все равно.

Алиса: - Что хотел?

Семен: - Обходной подписывал.

Алиса: - Подписал?

Семен: - Да.

Алиса: - Ну так и иди отсюда.

Я обошла его и, не оборачиваясь, пошла дальше. Кажется, он не заметил моего негодования. Да и мне стало легче, когда он ушел. Ладно, пока забудем об этом.

Я легонько постучала и вошла. Мику сидела за роялем с тетрадью на коленке и что-то писала. При этом, она забавно покачивала головой и мычала под нос какой-то знакомый мотив. Солнечные лучики играли на её волосах, бликуя разными оттенками синего. Она была так увлечена, что даже не заметила, как я вошла. Мне очень не хотелось её отвлекать, так что я тихонько прикрыла за собой дверь и оперлась на стену спиной, продолжая завороженно наблюдать за ней.

Еще пару минут она писала в тетради, потом победоносно вскочила, вытянув её перед собой и довольно улыбнулась. И наконец-то заметила меня.

Мику: - Ой, Алиса, привет. А я и не заметила, как ты пришла. Почему ты ничего не сказала?

Алиса: - Ты выглядела очень увлеченной, вот и решила тебя не беспокоить. Что ты там хоть писала?

Мику: - Песню. Мне так понравилась мелодия, что ты играла вчера, когда я только пришла на сцену. Полночи не могла уснуть, все придумывала текст.

Я улыбнулась. Действительно, очень приятно, когда кому-то нравится то, что ты делаешь. А от того, что Мику еще и песню под неё сочинила, я была просто в восторге.

Алиса: - Очень рада, что тебе понравилось! А, кстати, как тебе этот новенький?

Почему-то меня очень интересовало, что о нем думала Мику.

Мику: - Семен? Кажется, он хороший! Еще и играет на фортепиано! Я спросила его, не хочет ли он записаться к нам, то есть, ко мне в клуб и он сказал, что подумает!

Мику улыбалась, рассказывая об это Семёне, от чего я очень бесилась, но виду не подавала.

Мику: - Но знаешь,

Она вмиг погрустнела и опустила взгляд.

Мику: - Обычно, когда мне говорили, что подумают о вступлении, то никогда не возвращались. А мне, знаешь ли, тут очень одиноко. Я, конечно, люблю музыку: играть, петь, но… Мне приходится сидеть тут одной, когда все гуляют, веселятся, да просто отдыхают! А у меня чувство, словно лето проходит мимо…

Она говорила и говорила, а я все сильнее проникалась её тоской. Ну правда, разве так можно? Мы сюда приехали отдыхать и веселиться, а Мику заперли тут, да еще и одну! Женя, конечно, тоже целыми днями сидит в библиотеке, но она и не то чтобы рвется наружу. Могу поклясться - ей это только в радость.

А вот Мику - не Женя, это уж точно. Но, видимо, никто не замечает, или просто игнорирует факт, что она тут потихоньку загибается.

Алиса: - А давай я запишусь?

Неожиданно даже для самой, заявила я. Хотя, может и не так уж неожиданно. Что-что, а позволять этому Семену подарить Мику радость от его компании - я очень не хотела.

Мику: - Что? Правда? Но ты же вчера говорила…

Алиса: - Это было вчера! Я тебя плохо знала, но, думаю, мы с тобой уже успели подружиться. По крайней мере, я так считаю.

Мику засияла, радостно подпрыгнула и умчалась в кладовую. Через минуту вытащила оттуда увесистый журнал, положила его на рояль и сдула пыль с обложки. Она повернулась ко мне спиной, перелистывая пожелтевшие от времени листы. И только сейчас я заметила, что её юбка задралась. В полосочку, хах! Так, стоп-стоп-стоп! Алиса! Куда тебя понесло?

Я дала себе мысленную оплеуху. А ведь это получается, что она могла быть задрана еще когда Семен заходил. Меня это здорово разозлило и я дернула край юбки Мику, поправляя её. Мику охнула и резко повернулась ко мне. И только в этот момент до меня дошло, что я сделала.

Мику: - Ты что?

Алиса: - А… У тебя юбка задралась, я поправила.

Не знаю почему, но меня это смутило, хотя мы обе девушки и в этом нет ничего такого. Щечки Мику тоже немного покраснели. Она тихо поблагодарила и вернулась к журналу. Через несколько секунд она громко заявила:

Мику: - Вот! Здесь тебе надо написать свою фамилию и поставить подпись.

Алиса: - Фамилию? А можно я имя и подпись оставлю?

Мику: - Прости, такие правила. Если не будет фамилии, ты не будешь считаться членом клуба. А что такое? В чем дело?

Алиса: - Да так, я не очень люблю свою фамилию. Вернее, совсем не люблю… Ладно, я напишу, но пообещай мне, что ты не будешь её читать, хорошо? И не показывай никому журнал.

Мику: - Ну… Ладно. А что если кто-то еще захочет записаться?

Мда, об этом я не подумала. Как же быть? Точно, напишу максимально неразборчиво! Так никто не узнает мою фамилию.

Алиса: - Ладно, давай ручку.

Мику протянула мне голый стержень с чернилами. Неудобно, но сейчас это как нельзя кстати. Я взяла его левой рукой и быстрым движением написала свою фамилию. Вышла ну совсем мазня, прям то, что надо. Подпись я поставила уже правой рукой.

Мику: - Поздравляю, теперь ты полноценный член музыкального клуба!

Весело сказала Мику и не глядя захлопнула журнал.

Мику: - Так, а сейчас, можешь сыграть ту мелодию? Я очень хочу попробовать спеть под неё. Пожа-алуйста!

Она состроила такие жалобный глазки, что отказать не смогла бы даже Ледяная Королева, не то что я. Да и уговаривать меня не надо было - я была только рада играть для неё.

Алиса: - Конечно могу!

Я взяла со стойки акустическую гитару, провела пальцами по струнам. В отличие от электры, эта была настроена и звук её был намного чище. Я примостилась на усилок, положив ногу на ногу, взяла инструмент поудобнее. Мику встала рядышком, с тетрадкой в руке. Дождавшись отмашки, я начала играть.

**[ТЕКСТ ПЕСНИ]**

Голос Мику был таким чарующим, что я невольно прикрыла глаза. Она попадала во все ноты, на мощных партиях срывалась на крик и почти шептала там, где мелодия затихала и замедлялась. Удивительное дело! Она слышит эту мелодию лишь во второй раз, но гуляет по ней, как-будто сама сочинила. Да и текст песни подходил как влитой. Словно она вывернула МОЮ душу на изнанку и знала все, о чем я думала там, вчера на сцене. И как будто сама так думала…

Песня подошла к концу, Мику выдохнула, а я продолжала сидеть с прикрытыми глазами.

Мику: - Ну как?

Алиса: - У меня нет слов… Ты словно мысли мои прочитала! Мне очень нравится!

Мику: - Ой, я так рада! Знаешь, как говорил мой учитель: - “Музыка отражает душу музыканта”

Алиса: - Какая философия…Это что же твориться в душе у металлистов?

Мы рассмеялись. Давно я не чувствовала себя так легко и свободно. Мне даже не приходилось притворяться, что я всегда делала в присутствии других людей. Наверное, про меня настоящую знают только Лена и Ульяна. Ладно, Ульяна узнала обо мне все просто потому, что она мастерски шпионила за мной в первые дни, так что это не считается. А Мику… Не знаю, но рядом с ней я чувствовала, что могу не скрываться.

Мику: - Слушай, ты мне вчера весь вечер играла. Давай, теперь я сыграю для тебя?

Алиса: - Давай! Только я окошко открою, пока еще не очень жарко?

Мику кивнула. Я отдала ей гитару, уступила место на усилке, а сама подошла к окну возле двери и открыла его. Облокотилась на подоконник спиной и стала наблюдать за Мику. Одновременно с первым аккордом подул ветерок, приятной прохладой щекотнув затылок.

Изящные пальчики Мику ловко перескакивали со струны на струну. Она мечтательно прикрыла глаза. Мелодия не была тоскливой или радостной, она скорее… была волшебной. Словно девушка не играла на музыкальном инструменте, а рассказывала сказку. Сказку, у которой не было конца - она была бесконечной. Кто-то, когда-то начал повествование, а все последующие рассказчики продолжили его. И никто, никогда не посмел поставить точку в этой истории. Как-будто она была живой и ждала нужного человека, чтобы положить конец бесконечному рассказу. И только один вопрос всплывал в голове: “Какой будет концовка? Грустной? Веселой? Может, с глубоким смыслом? С сильным посылом или с намеком на продолжение?”...

Мику закончила играть, резко оборвавшись, не имея желания придумывать конец этой мелодии.

Мику: - Ну как?

Мику улыбалась. Я же напротив, была в глубоких раздумьях. Из её игры мне стало ясно, что у девушки тяжелый камень за пазухой, и она пока не готова его сбросить. Несмотря на первое впечатление, которое она производила, Мику оказалась куда более глубокой и осознанной личностью. В этом мы с ней похожи - мы обе носим маски. Только если моя непроизвольно спадала в её присутствии, то её все еще была на ней. И мне страшно захотелось узнать настоящую Мику…

Мику помахала рукой перед моим лицом, незаметно подкравшись ближе.

Мику: - Ау, земля вызывает Алису. Как слышите?

Алиса: - А? Прости, просто… эта мелодия заставляет задуматься, вот я и выпала из реальности.

Мику: - Ахах, да со всеми такое происходит, когда они впервые слышат её.

Алиса: - Это ты её придумала?

Мику: - Да, я. Но вот никак не получается придумать концовку и это меня бесит! Все композиции, что я сочинила, закончены, а эта никак не поддается.

Алиса: - Может, ты потратила все вдохновение на мелодию в целом, а на концовку уже не хватило?

Мику: - Наверное, но закончить же надо! Кстати, может ты мне поможешь?

Алиса: - Не знаю, мне тяжело додумывать чужие композиции…

Мику: - Эх, жаль.

Мы замолчали, но тишина не давила. Было просто приятно вот так постоять на сквознячке.

Кто-то нагло оттянул лямку моего лифчика и отпустил. Бретелька больно обожгла кожу. Я подскочила, чуть завалилась на Мику и закричала:

Алиса: - ЭТО КОМУ ТАМ ЖИТЬ НАДОЕЛО!?

Послышался знакомый заливистый смех с улицы. С другой стороны окна выглядывала Ульяна, до коликов гогочущая от своей шалости.

Алиса: - Ульяна!

Как можно злее процедила я сквозь зубы. Девочка выпрямилась, вытирая рукой слезы и не чувствуя никакой вины посмотрела меня.

Ульяна: - Прости, Алиска, ты так хорошо подставилась. Но ты бы это, Микульку-то отпустила, задушишь ведь.

Я повернулась к Мику. Наши лица оказались очень близко - я чувствовала её дыхание. Все мысли сразу вылетели из головы. Я даже забыла про Ульянку. Кажется, весь мир просто исчез.

Мику: - Алис?

Прошептала Мику, возвраща меня в реальность. Я, стараясь не подавать виду, отпустила её. Прописала себе пару мысленных оплеух и вернулась к Ульяне. И сразу по выражению её лица и хитрой лыбе поняла - она хочет бросить какую-то колкость.

Алиса: - Ульяна, советую очень тщательно сейчас подбирать слова. А если не можешь, то лучше промолчи.

Ульяна переменилась в лице. Она-то точно знала о моей изобретательности и какие последствия могут иметь её слова.

Алиса: - Так, ты зачем пришла?

Ульяна: - Да просто скучно стало. Всех ребят забрали вожатые, вот и брожу по лагерю. На вас вот, наткнулась.

Алиса: - Скучно? СКУЧНО!? И ТЫ ПОЭТОМУ РЕШИЛА ОТТЯНУТЬ МНЕ ЛЯМКУ!? ДА Я ТЕБЯ СЕЙЧАС!!

Ульяна рассмеялась и убежала. Я было рванула к двери, чтобы догнать её, но остановилась. Не догоню же. Никто не догонит эту маленькую молнию, пока она сама не захочет. Я сделала пару глубоких вдохов-выдохов и вернулась в клуб. Мику тихо смеялась в кулачок.

Алиса: - Чего?

Мику: - Вы прям как настоящие сестры, ей богу!

Алиса: - Ну тебя, не хочу я себе такую пакостную сестру.

Мику рассмеялась во весь голос, заставляя и меня улыбнуться. Я взяла гитару и присела на усилок.

Алиса: - Еще по одной?

Мику: - Да, конечно.

Так мы и сидели. Поочередно играли на гитаре, где-то даже дуэтом. Мику даже стала менять инструменты: от гитары к роялю, от рояля к барабанам. Прям девочка-оркестр! Еще и поет!

Время пролетело незаметно и мы едва не пропустили обед. Мику закрыла клуб и мы бегом побежали в столовую.

Как можно было предположить - все места заняты. Пришлось ждать снаружи, пока кто-то не доест и не освободит столик. Мы молчали, пытаясь отдышаться после пробежки. Да и сидели недолго - первыми из столовой вышли кибернетики. На нас они даже не обратили внимания, все говорили о своих “прорывных” проектах.

Мы быстренько проскочили в столовую, взяли подносы с порциями и сели за свободный столик. На обед был борщ, пряники и чай. Горячий чай в такую жару? Повара то ли издеваются… Да нет, точно издеваются!

Мику щебетала на отвлеченные темы, кажется совершенно позабыв о еде. А я наоборот - молча уплетала за обе щеки, лишь иногда кивая на слова девушки.

Мику: - Кстати, о каких планах говорила вожатая на линейке? А то я совсем сонной была, все прослушала.

Алиса: - Сама не знаю - не слушала. Хотя, она сказала, что до обеда мы свободны, а значит запрягти она нас хочет после него, то есть - сейчас.

Мику: - Эх, а я так хотела прогуляться после обеда…

Алиса: - Так давай не пойдем?

Славя: - Нет, Алиса, все обязаны прийти на площадь после обеда. Особенно руководители кружков.

Умеет же она появляться из ниоткуда, блин.

Мику: - Ладно, приду.

Славя: - Не расстраивайся, Мику. Уверена, мы быстро закончим со всеми делами и будем свободны.

Мику: - Да, надеюсь. Алис, ты же пойдешь со мной? Ты ведь теперь член кружка…

Славя: - Что? Алиса, ты записалась в кружок?

Алиса: - Да, и что? Нельзя?

Славя: - Можно, конечно! Я очень рада, что ты нашла себе занятие по душе!

Подхалимка! Но вот отказать умоляющей меня Мику я не могла. Придется идти.

Алиса: - Ладно, пойдем, послушаем, что там Ольга… Дмитриевна придумала.

Мику: - Ой, спасибо большое!

Мику резво подорвалась, подхватив поднос с едой, к которой практически не прикоснулась. Славя помахала нам и удалилась. Я доела пряник, выпила остатки чая и понесла поднос на мойку.

Мику нетерпеливо переминалась с ноги на ногу.

Алиса: - Пойдем?

Я легонько хлопнула её по спине. Мику ойкнула, потом улыбнулась и мы выдвинулись на площадь.

Тут собрались почти все старшие отряды, включая нас. Даже лентяйка Женя стояла в общем строю, что немало меня удивило. Мы с Мику незаметно встали в ряд. На центр вышла Ольга Дмитриевна и гомон, что наполнял площадь, стих.

Ольга: - Дорогие ребята! У меня для вас важное партийное поручение - нам надо привести в порядок лагерь. Те, кто руководит или состоит в кружке буду работать на своей территории. Надо побелить деревья, убрать мусор и подмести все дорожки, а так же покрасить ограждение вокруг лагеря! Еще нужно навести порядок в клубах и секция: провести ревизию и сдать отчет на склад. Если где-то есть поломки вроде сгоревших лампочек и розеток - самим не лезть, а сказать мне. Все понятно?

Толпа вяло ответила согласием.

Ольга: - Хорошо! Ваши вожатые вас распределят, а инструменты и побелку вы можете взять на складе у Славяны.

Мда уж, загрузили так загрузили. Это ж как долго мы будем вдвоем с Мику убираться в музклубе? Да до вечера мы и не закончим! Мику расстроено вздохнула и совсем поникла. И я, кроме как помочь с уборкой, сделать ничего не могла.

Ольга подошла к нашему отряду. Мы с Мику сразу развернулись в сторону клуба, как вожатая окликнула меня!

Ольга: - Алиса, а ты куда собралась? Разве ты не слышала, что я сказала?

Она сразу приняла атакующую позицию: расставила ноги, уперла руки в боки и уставилась на меня.

Алиса: - Так я теперь член музклуба, вот и иду, куда вы сказали.

Ольга: - Правда?

Мику: - Да, Ольга Дмитриевна, она сегодня утром записалась.

Ольга удивленно посмотрела на меня, но быстро вернула свое обычное выражение лица.

Ольга: - Ну идите тогда, не буду задерживать.

Алиса: - Ольга Дмитриевна, а может вы нам еще кого-нибудь в помощники дадите? А то мы вдвоём до ночи не управимся.

Ольга: - Хмм, и то верно. Так, тогда… Семен, иди с ними. И не надо строить такое недовольное лицо!

И почему именно он? Вот кого угодно припрягла бы, но только не его. Ну не нравится он мне!

Ольга ловким движением схватила пытающуюся скрыться Ульяну.

Ольга: - Советова! Куда собралась? Будешь, вон, своей подруге помогать! И никаких пререканий! Бегом ммарш!

Ольга не дала Ульяне даже возможности сказать что-либо. Девочка, вся хмурая и сердитая подошла к нам. Я не смогла сдержать смешка.

Ульяна: - Чего ржешь?

Она ткнула меня кулачком в бок, что лишь больше меня рассмешило.

Мику: - Сеня, сходи, пожалуйста, на склад и возьму побелку с кисточками. Мы будем ждать тебя в клубе.

Семен: - Хорошо.

Сеня? Она назвала его Сеня!? Поверить не могу! Мой смех затих так резко, что аж в ушах зазвенело. Мику этого и вовсе не заметила, лишь улыбнулась и повела нас в клуб.

Ульяна: - Пум-пурум-пум-пум…

Ульяна напевала песенку Винни-Пуха, а мы с Мику шли молча. Я пыталась прогнать давящее чувство в груди, совершенно не понимая откуда оно взялось. Мне просто было невыносимо видеть Мику рядом с этим Семеном…

Мику щелкнула замком и Ульяна ураганом ворвалась внутрь, чуть не сбив нас с Мику с ног. Девушка посмотрела на меня и совершенно серьезно спросила:

Мику: - Алис, что случилось? Ты такая хмурая…

Алиса: - Бесит, что Ольга нас припрягла. Мы же вообще сюда отдыхать приехали, так какого черта нас заставляют батрачить!?

Я врала и чувствовала за это стыд, который не чувствовала никогда. Я не могла озвучить настоящей причины. Мне кажется, это только отпугнет Мику, ведь она хорошего мнения о Семене, в отличии от меня.

Мику: - Понимаю, но давай мы не будем сейчас об этом думать, а просто сделаем, что должны. А вечером пойдем опять на сцену, хорошо?

Я улыбнулась. Поддержка Мику быстро вернула мне боевой настрой. Я кивнула ей в ответ и только мы собрались войти в кружок, как кто-то выстучал быструю ритмичную партию на барабанах. Ну как “кто-то”? Ульяна, больше здесь никого не было. От неожиданности мы обе подпрыгнули, но быстро поняли, что к чему.

Мику: - Какой хороший ритм! Ульяна, ты играешь на барабанах?

Ульяна: - Хех, перед тобой сидит лучший барабанщик школы!

Мику: - Здорово! Ты должна как-нибудь сыграть вместе с нами, верно, Алиса?

Алиса: - Да, но сначала нам все-таки стоит убраться. А то Ольга нас вовсе может не пустить в клуб.

Мику: - Точно, давайте начнем.

Мику скрылась в кладовке и вернулась через минуту со швабрами, ведрами и тряпками.

Алиса: - А воду где нам брать? Не тащить же самим от умывальников?

Ульяна: - А для этого у нас есть Семен!

А мне нравится идея загрузить Семена пятилитровыми ведрами с водой. Еще и идти через весь лагерь по полуденной жаре! Молоток, Ульяна!

Через пять минут пришел Семен, притащив ведро с побелкой и парой кисточек. И прям с порога мы загрузили его и попросили набрать воды. Ульяна схватила побелку и сразу понеслась красить деревья. Мы с Мику стали потихонька переставлять инструменты. Семен вернулся через еще пять минут. Мику сжалилась над ним и позволила отдохнуть пару минут, чего в душе я не одобряла.

Мы взяли маленькие тряпки и стали протирать пыль везде, куда пролезала рука. Справлялись достаточно быстро, если продолжим в таком же темпе, то закончим еще до ужина. Семену, после короткого отдыха, вручили веник с совочком и поручили подмести всё помещение, кроме кладовки. Там Мику сама все уберет, так как посторонних туда пускать нельзя.

Мы пооткрывали окна, так как от интенсивной уборки поднялась пыль и дышать стало совсем нечем. Как только мы закончили протирать пыль и подметать полы, решили выйти на улицу, передохнуть. В теньке, под навесом, было хорошо и прохладно. Мы наблюдали как Ульяна продолжает белить деревья и разговор завязался сам собой.

Семен оказался неплохим парнем, но со своими тараканами в голове. И все же, я относилась к нему с недоверием - уж больно складно он говорит, словно врет. Ульяна тоже в какой-то момент решила устроить себе перерыв, присоединившись к нашему разговору. К этому времени она успела обработать больше половины деревьев, а на территории музклуба их было немало.

Возле ограды показались пионеры с краской и кисточками. Были они уже весьма измученными, но продолжали послушно красить. Мы решили лишний раз не маячить перед их глазами и вернулись к уборке.

Мику принялась мыть полы, а мы с Семеном стали отодвигать более тяжелую аппаратуру, вроде барабанов и усилка. Рояль, к сожалению, сдвинуть не смогли и пришлось корячиться, чтобы пройтись под ним шваброй. В целом, работа шла полным ходом…

\*\*\*

Ульяна закончила белить деревья и куда-то ушла. Семен понес ведро с побелкой обратно на склад. Мы с Мику вылили воду за клубом, расставили инструменты по местам и на этом закончили.

Я сидела на усилке, чувствуя себя амебой, у которой нет сил даже двигаться. Но, оглядываясь на проделанную работу, я была довольна. Стало даже казаться, что все в помещении сверкает и вокруг стоит свежесть.

Мику колдовала в кладовой, взяв с собой еще один пыльный журнал и ручку. Лишь иногда я слышала возню из-за стены.

Семен: - А где Мику?

Алиса: - В кладовой, проводит ревизию.

Семен: - Понял.

Семен прошел к роялю, открыл крышку и наиграл какую-то мелодию. Черт, а ведь действительно хорошо играет.

Алиса: - Классно играешь.

Семен: - Спасибо. Учился в детстве, еще не все забыл.

Он улыбнулся и провел пальцами по клавишам.

Алиса: - А можешь что-то посложнее сыграть?

Семен: - Не уверен, но давай попробуем.

Парень хрустнул пальцами, встряхнул ими и начал играть. Партия действительно была сложной, Семен несколько раз промахнулся мимо нот, но в целом отыграл хорошо.

Алиса: - Не без косяков, но сносно. Хвалю!

Семен: - Спасибо. Я правда давно не играл, сам удивлен что так неплохо сыграл.

Мику: - А ты записывайся к нам, я быстро верну тебя в прежнюю форму!

Из кладовой вышла Мику легонько улыбаясь. В руках она держал тот самый журнал, с которым заходила внутрь.

Семен: - А ты прям на всех инструментах хорошо играешь?

Мику: - В большинстве своем - да!

Она положила журнал на рояль и отыграла партию, которую Семен играл минуту назад. Но в отличии от него, Мику сыграла её чисто, без единой промашки.

Семен: - Ну и талант! Что же, уговорила, давай запишусь.

Мику просияла и быстро притащила другой журнал, в котором, как я уже знала, числились все участники клуба. Я слегка напряглась. Лишь бы этот Семен каким-то чудом не разобрал мою фамилию.

Но он лишь быстро чиркнул в журнале и Мику убрала его.

Мику: - Поздравляю, теперь ты полноценный член музыкального клуба!

Так это её коронная фраза для приветствия новобранцев?

Мику: - Скоро ужин. Можешь отнести журнал Ольге Дмитриевне? Вы же, вроде, в одном домике.

Семен: - Так она же говорила нести на склад?

Мику: - На склад надо нести потому что так ей будет проще собрать все отчеты. А раз вы с ней в одном домике, то можно и так.

Семен: - Ладно, отнесу, что уж мне.

Мику: - Только не забудь! А то мне потом нагоняй дадут, а я этого очень не хочу.

Семен: - Хорошо, не забуду, обещаю.

Мы попрощались с Семеном да и сами стали потихоньку выдвигаться в столовую.

Солнце уже закатывалось за горизонт, окрашивая небо во все оттенки оранжевого. Шли мы молча, так как были слишком уставшими для разговоров. Но и они и не были нужны. Мы просто наслаждались вечерней атмосферой и даже не заметили, как дошли.

У столовой было совсем мало людей. Остались только самые голодные и самые выносливые. Да и эти стояли в тишине. Лишь изредко кто-то в полтона говорил. Мы стали с Мику поближе к двери, хотя смысла быть первыми сейчас не было никакого - свободные места будут сплошь тут и там.

Прозвучал горн и двери столовой открылись. Мы вяленько вошли, взяли порции и сели за стол. А вот порции удивили. Молоденькая картошка, две котлеты, пара сладких булок с пакетом кефира. Неужели нас таким образом благодарят? А как же те, кто не работал? Им порции поменьше давали? Ай, о чем я думаю? В первую очередь надо накормить себя любимую!

Мику: - Какой сегодня щедрый ужин…

Мику смотрела на свою порцию с диким аппетитом, разве что слюнки не пускала. Точно, она же в обед почти ничего не ела. Я пододвинула ей свою булочку.

Алиса: - Вот, угощайся, подруга. Больше дать не могу, сама голодная!

Мику: - Ты что, мне же много будет!

Алиса: - Ешь-ешь! Ты же нормально не пообедала, так что надо восстанавливать калории.

Мику: - Скажешь тоже! Откормишь меня, а я потом в юбку не влезу. Ну и кому я такая нужна буду?

Алиса: - Нашла о чем переживать! Ешь давай!

Больше мы не говорили. Вся столовая молчала, лишь перестук посуды и вилок стоял в воздухе. Все усердно работали челюстями и мы тоже.

Наевшись до отвала и запив все кефиром, мы поднялись и отнесли подносы на мойку.

На улице уже становилось прохладно, а воздух наполнился запахами ночного леса. А после столь сытного ужина хотелось просто сесть на лавочку и наслаждаться атмосферой.

Мику: - Алис, ты только не обижайся, но давай мы лучше завтра сходим на сцену? Я просто так устала, едва на ногах стою.

Точно, сцена! А я уже и забыла.

Алиса: - Конечно, не проблема. Сама устала как собака. Ну, пошли, что ли, отдыхать?

Мику улыбнулась и мы не спеша пошли по дорожке. Шли, между прочим, опять молча. Девушка едва ли не спала на ходу, все время спотыкаясь. Я ловила её и старалась не давать заснуть. Получалось плохо.

На площади, где нам приходилось расходится, сидела Лена. Очень кстати!

Алиса: - Ленок!

Лена: - Алиса? В чем дело?

Лена поднялась с лавочки и подошла к нам.

Алиса: - Ничего такого, просто Мику так устала, что её уже ноги не держат! Вы же соседки, отведешь её?

Лена тихонько рассмеялась.

Лена: - Конечно отведу, давай!

Я передала тушку Мику в руки Лены и они не спеша пошли дальше. Я проводила их взглядом и направилась к себе.

В домике горел свет. Я зашла внутрь. Ульяна лежала на кровати и что-то рисовала.

Алиса: - Уля, ты почему на ужине не была?

Ульяна: - Была, просто вы меня не заметили, я быстро ушла.

Алиса: - Ясно.

Ульяна даже не отвлеклась от своего занятия. Я взяла гитару и вышла на улицу.

Несмотря на всю усталость, вечерняя игра на гитаре стала как традиция. Если утренние умывания начинали день, то сцена его заканчивала. Уже порядком стемнело, в большинстве домиков свет не горел. Сегодня все изрядно устали и лагерь уснул раньше, чем обычно. На площади я пересеклась со Славей. Она не выглядела уставшей, даже наоборот - была бодрой. Она легонько подпрыгивала на каждом шагу, мечтательно улыбалась и, кажется, что-то напевала себе под нос.

Славя: - Ну как уборка?

Алиса: - Да как она могла быть? Уборка как уборка, устали все. Мику так вообще пришлось нести до домика.

Славя: - Понимаю-понимаю. Но вы молодцы, все сделали! Ольга Дмитриевна была очень довольна.

Алиса: - Сдалась мне эта Ольга. И вообще, ты сама разве не устала? А еще и так бодро куда-то вышагиваешь.

Славя: - А, я просто решила прогуляться перед сном.

Славя слегка покраснела и забегала взглядом. Врет ведь! Хотя совсем не умеет. Ну ладно, мне большого дела до этого нет, но интересно стало. Как-нибудь прослежу за ней.

Славя: - А ты на сцену идешь?

Алиса: - Опа, а ты откуда знаешь?

Славя: - А я еще на прошлой недели тебя заметила!

Алиса: - И не рассказала вожатой, что я нарушаю режим?

Славя: - Ой, какого же ты плохого обо мне мнения, Алиса. Да и к тому же, я тоже нарушаю.

Она дружелюбно улыбнулась и подмигнула. Так, я уже совсем не понимаю, что происходит. Неужели наш ярый блюститель порядка в лице Славяны оказался таким же злостным нарушителям, как и все мы? Или это так сегодняшний день всех измотал, что и она дала слабину? Да и ладно, мне так больше нравится!

Славя: - Ладно, не буду тебя задерживать! Спокойной ночи!

Алиса: - Спокойной…

И ускакала дальше. Ну это уже совсем что-то с чем-то - видеть Славю в таком приподнятом настроении.

\*\*\*

Сцена встретила меня холодным одиночеством. Кажется, здесь даже сверчки не смеют подать и звука, лишь тихо шумела листва на высоких деревьях. Я примостилась на своем любимом месте и, долго не думая, начала играть.

Исполнять что-то конкретное не было никакого желания, так что я просто импровизировала. Получилось неплохо: мрачненько и достаточно мощно, как мне нравится. Подобная мелодия как нельзя кстати подходила к царившей атмосфере и пустоте в душе, которая образовалась после столь насыщенно и трудного дня. В голове не было никаких мыслей, лишь сосредоточенность на следующем аккорде. Да и наполнить её хоть какой-то думой не получалось от слова совсем. А может оно и к лучшему? Много думать - вредно, все таки. Я вдохнула поглубже ночной воздух. И все же, мне нравилось это состояние штиля, как сейчас. Но, правда, так пахать, чтобы добиться подобного я отказываюсь наотрез. Не хватало только сигареты, но возвращаться за пачкой в домик было лень. Можно и обойтись, что уж там.

Я проиграла очередной аккорд и решила остановиться. Полноценной концовкой он не был, но и так сойдет. Кто-то начал аплодировать. Я подняла голову. Между рядами сидели Лена с Семеном и хлопали в ладоши.

Лена: - Привет.

Алиса: - И вам не хворать. А вы чего это тут, вдвоем? Воркуете?

Семен: - А может и так! Ты против, что ли?

Алиса: - Я то не против, но Лена моя хорошая подруга. Обидешь её и будешь иметь дело со мной, усек?

Лена: - Алиса, хватит, я уже не маленькая. И вообще, мы просто гуляем, ничего такого.

Лена незаметно подмигнула мне. Ох и хитрющая, а ведь не рыжая! Как бы её игры не закончились слезами в подушку. А вот Семену её слова про “ничего такого” не понравились, вижу как хмурится. Неужели он рассчитывал на что-то большее? Дурачок, если думает, что сможет заарканить нашу Ленку. Ведь, по-сути, он уже попал в её ловушку очарования. Ну, дерзай, подруга!

Я ответно подмигнула ей, когда Семен отвел от меня взгляд и улыбнулась краешком губ. Лена улыбнулась мне в ответ.

Алиса: - Ладно, ребята, пойду я спать. Совсем устала за сегодня. Доброй ночи!

Лена/Семен: - Доброй.

Когда я вернулась в домик, Ульяна уже спала без задних ног. Быстренько раздевшись, я легла в кровать. Вся накопленная за день усталость навалилась с новой силой, так что стоило моей голове коснуться подушки, как я сразу уснула.

## День 3

…Моя рука держала её за талию. Наши лица были так близки, что её дыхание обжигало мои губы. Табун мурашек пробежал по спине. Она смотрела на меня своими большими синими глазами. Весь мир вокруг замер. Я утопала в океане совершенно новых чувств, не в силах сопротивляться. Какая-то нелепая случайность заставила мое сердце биться быстрее, с каждым ударом падая в пятки и наращивая темп. Ответ на вопросы, что образовались за последнии два дня уже крутился на языке. Вот-вот и я наконец осознаю что-то важное. Сердцебиение продолжало ускоряться, оглушающим гулом закладывая уши. Я едва могла дышать, но мне было плевать! Я должна сказать это! Ответить на все вопросы и, возможно, положить конец всем душевным противоречиям. Еще чуть-чуть, совсем немного…

Я резко открыла глаза, жадно ловя ртом воздух. Сердце отбивало бешеный ритм, не давая возможность пошевелить хоть пальцем. В глазах все рябило, а взгляд непроизвольно скакал по всему домику. Словно меня посадили на крутые качели! В висках давило, а под носом стало влажно. Не знаю, сколько я пролежала в оцепенении, но когда сердцебиение более-менее пришло в норму я сразу села на кровати. На белую простынь упала пара алых капель, а на губах появился привкус железа. Я взяла салфетку со стола и высморкала кровь из носа. Что происходит? Бешеный пульс и острая тревога все еще не покинули меня. Я зажмурилась и закрыла лицо руками. Это как-то связано со сном? Но у меня не было такого шока, даже когда мне снились кошмары! А попытки вспомнить хотя бы какую-нибудь деталь отдавались болью в висках.

Я просидела в таком положении приличное количество времени. На часах было пять утра - слишком рано. Но до конца успокоиться у меня не получалось, так что я решила пойти к умывальникам и освежиться, в надежде, что это хоть как-то поможет. Я оделась, взяла пакет и на ватных ногах вышла из домика.

Утренний морозец заставила меня поежиться. Но это здорово меня взбодрило, от чего стало чуточку легче. Я совершенно не следила за дорогой - шла на автомате. Тиски на висках отпали, позволяя наконец-то здраво оценить ситуацию. Что же произошло? Надо разбирать по полочкам. Первое - причина такого состояния. Очевидно, это сон, что мне приснился. Второе - это шок или паника? Я уверена, что шок не проявляется настолько сильно. Уж точно не из-за сна. А как проявляется паника я и понятия не имею. И третье, наверное, самое важное - что мне приснилось? Единственное, что я могла вспомнить, это жар и мурашки по коже. Но этой информации не хватает даже для того, чтобы строить предположения. И вряд ли я уже смогу вспомнить что-то еще, а гадать можно бесконечно. Стоит ли мне в таком случае просто оставить все это? Списать на сильную усталость и ночной кошмар, плюнуть да растереть. Ну, думаю, можно оставить это на вечер. С гитарой в руках мне, все-таки, думается лучше.

К моменту, когда я дошла до умывальников, я почти успокоилась - осталась лишь небольшая дрожь в руках. Но и это тоже исчезло, стоило мне плеснуть в лицо пару горстей ледяной воды…

Я вновь открыла глаза и зависла на минуты две. Это что было? Сон во сне? Это же насколько я вчера устала? На всякий случай я проверила простынь на наличие пятен, но она была чистой. Я выдохнула, вновь завалилась на подушку и уставилась в потолок. В памяти всплыли события прошедшего дня. Наш с Мику маленький утренний концерт, который невольно вызывал улыбку; Шалость Ульяны, из-за которой я чуть не упала на Мику. Даже послеобеденная уборка, которая затянулась до ужина, вызывала некоторую гордость. Совершенно не похожая на себя Славя тоже всплыла в памяти. Надо будет все-таки узнать, чем же таким она занимается по ночам, раз уж про прогулку она соврала…

Когда я наконец-то решила вставать, на часах было только шесть утра! И ведь несмотря на то, как я вчера устала, проснулась я намного раньше обычного. Ульяна крепко спала, развалившись звездой. В голове сам по себе родился план мести за её вчерашнюю выходку. Я встала, оделась и тихонько подошла к ней. Стараясь не разбудить девочку, я закутала её в одеяло, связав углы в крепкий узел. Сама она из него не выберется. Ну, теперь можно и пойти умыться.

На улице было зябко, но безветренно. Ранние пташки напевали бодрые трели, словно заявляя сверчкам, что им пора восвояси. К умывальниками я не спешила - времени было предостаточно.

На пустой площади я, на удивление, заметила Шурика. Он вяло перебирал ногами, часто зевая. Видать, тоже только проснулся. Выглядел парень весьма помятым, но при этом довольным. Интересно, чему он мог радоваться так рано утром? Его же кроме кибернетики вообще ничего не интересует. И что-то я сильно сомневаюсь, что он большой любитель спорта. Впрочем, какое мне дело?

Я так привыкла, что по утрам умываюсь ледяной водой, что только сейчас почувствовала, что проснулась. Теперь, когда голова свежа, а мысли встали по полочкам, можно подумать о планах на день. Хотя тут и думать было нечего - меня настигло вдохновение и теперь, все, чего я хочу, это сесть в прохладном тихом уголке и играть, пока пальцы не отвалятся. Надеюсь, за наши вчерашние подвиги, Олечка подобреет и не станет нас грузить.

Когда я вернулась в домик, то застала сцену, из-за которой рассмеялась прямо на пороге. Ульяна, пойманная в мою “ловушку”, лежала на полу и смотрела на меня таким злобным взглядом, что просто нельзя было не смеяться.

Ульяна: - Хорош ржать, развяжи меня!

Алиса: - Не, мне так больше нравится.

Ульяна: - Алиса!

Алиса: - А вот будешь знать, как издеваться надо мной.

Я еще с минуту смеялась над своей подругой, пока она пыталась выбраться из простыни. Потом, конечно, развязала её. Ульяна вдруг потянула меня за руку, из-за чего я потеряла равновесие и упала. Девочка схватила меня и связала руки за спиной, той же простыней.

Алиса: - Ульяна!

Ульяна: - Вот моя месть!

Я пыталась вырваться, но узел, сделанный Ульяной, был, кажется, туже тех, что умела вязать я. А девочка совсем обнаглела - уселась мне на спину и кричала что-то про лошадь. Пока я пыталась скинуть её, в дверь постучали.

Славя: - Ребят, что у вас за шум?

Мы замерли.

Алиса: - Ульяна, быстро развяжи меня.

Прошипела я. Уля более спорить не стала, быстро распустила узел.

Алиса: - Привет, Славя. Мы тут немного поспорили, ничего серьезного.

Славя: - Ладно, но будьте потише. Многие еще спят, а вас на всю улицу слышно.

Алиса: - Хорошо, мы постараемся.

Славя улыбнулась и убежала.

Ульяна уже успела одеться и ушла к умывальникам сразу за нашей гостьей. Я села на кровать. До линейки и завтрака оставалось чуть больше часа. Чтобы убить время, я решила дочитать книгу.

\*\*\*

Много времени это не заняло - закончила за пол часа. Мне понравилось, да и развязка была очень душевной и красивой. Надо будет спросить у Лены еще что-нибудь почитать. Ульяна вернулась, положила пакет и сразу убежала. Сидеть в домике и ждать линейки она явно не собиралась. Я тоже решила выйти пораньше.

На площадь понемногу стягивались пионеры. Большинство были вялыми и невыспавшимися. Я присела на лавочку и стала следить за толпой. Братья-кибернетики стояли сбоку от тропинки. Сыроежкин неловко кидал взгляды на, кажется, спящую на лавочке Женю. Любопытно, неужели он запал на нашу библиотекаршу? А что, они оба странные, может у них чего и получится. Шура, в отличии от своего товарища стоял невозмутимо, смотря куда-то поверх голов пионеров. У него за спиной проскочила Славя, видимо, задев его, от чего тот слегка подскочил и обернулся. Девушка даже не заметила этого - просто прошла мимо. Кибернетик проводил её взглядом и вернулся к своему прежнему виду.

На площадь вышла Лена, едва волоча ноги. Совсем не выспалась, бедняжка. Она заметила меня и я помахал ей рукой, жестом приглашая к себе.

Лена: - Доброе утро.

Тихо поздоровалась Лена, присаживаясь рядом.

Алиса: - Что, подруга, не спалось?

Лена: - Угу, я поздно вернулась в домик и еще долго не могла уснуть.

Алиса: - Что, с Семеном загулялась?

При упоминании парня, Лена покраснела и улыбнулась.

Лена: - Да, загулялась.

Алиса: - О, Ленок, поздравляю! Ну, давай, рассказывай, как он тебе?

Лена: - Ну как? Он добрый и учтивый. С ним интересно общаться…

Лена надолго замолчала. Мне пришлось прервать тишину.

Алиса: - И все? Неужели больше нечего сказать?

Лена: - Я еще плохо с ним знакома, так что не знаю, что еще можно добавить.

Алиса: - Эх, я-то думала мы с тобой посидим, посплетничаем.

Лена: - Ахах, еще успеем Алис.

Алиса: - Конечно, я в этом не сомневаюсь. Кстати, а где Мику? Неужели еще спит?

Лена: - Угу. Я пыталась её разбудить, но она ни в какую.

Алиса: - Неудивительно, она так устала.

Пока мы с Леной общались, пионеры стали строиться, так что нам пришлось стать в строй. Ульяна тоже прибежала, уже успев где-то покрыться испариной. Вожатая начала свой нудный, как по книжке, монолог. Я как обычно её не слушала, погрузившись в свои мысли. Вспоминала аккорды мелодии, которую я вчера придумала, чтобы позже записать её.

В реальность меня вернул горн. Толпа сонных пионеров выдвинулась в сторону столовой. Мне не повезло оказаться среди идущих в конце, так что о хорошем месте оставалось только мечтать.

Удача улыбнулась мне. Когда я зашла в столовую, то сразу поймала взглядом Ульяну, которая махала мне, показывая, что заняла место. Я взяла поднос и села к ней. По сравнению со вчерашним ужином, завтрак выглядел бедно: каша манная и компот. Я без особого аппетита начала есть.

Ульяна: - В чем на дискотеку пойдешь?

Алиса: - Какую дискотеку?

Ульяна: - Ну как же? Ольга Дмитриевна только что на линейке сказала, что после ужина будет дискотека для старших отрядов. Явка обязательна.

Алиса: - Да? Ну, я не слушала. И вообще, что я там забыла? Сдались мне эти кривляния под сомнительную музыку.

Ульяна: - А я пойду! Я с собой такое красивое платье взяла - все обзавидуются.

Алиса: - Ну-ну, удачи, подруга.

Ульяна: - Спасибо!

Я быстро доела и отнесла посуду в мойку.

Я зашла в домик за гитарой. Идти сейчас на сцену было глупо. Если Ольга решила устроить дискотеку, то им нужны будут колонки, а значит спокойно посидеть и поиграть там не получится. Тогда пойдем в музклуб, тем более, если что, я могу сослаться на репетиции.

По пути я пересеклась с парой пионеров, которые таскали коробки с проводами из клуба кибернетики. Кажется, приготовления уже начались.

Музклуб оказался закрытым. Видимо, Мику все еще спит. Я присела на лавочку, взяла гитару поудобней и стала играть. Вспомнить нужные ноты вышло не сразу, но спустя пару попыток получилось сыграть как надо. Оставалось только придумать концовку - какую-нибудь затихающую партию. Я попробовала пару вариантов, но все их забраковала.

Семен: - Красиво играешь. Сама придумала?

Алиса: - Да, сама. Ты что-то хотел?

Семен: - Вожатая прислала взять кассеты для дискотеки. Ты, кстати, пойдешь?

Алиса: - Нет. Не люблю я такое.

Семен: - Я тоже, но Лена идет, так что и я приду.

А быстро его Ленка влюбила в себя, вон как лыбиться! Семен поднялся по ступенькам и подергал ручку.

Алиса: - Закрыто, Мику еще спит.

Семен: - Понял, тогда попозже зайду. Ладно, я пошел обратно. Еще увидимся.

Алиса: - Бывай.

Я вернулась к игре. Сочинить так нужную мне концовку никак не выходило. Я вспомнила игру Мику. Та мелодия, что создавала ощущение бесконечной сказки, тоже не имела конца. Она говорила, что уже давно не может её закончить. Может и мне пока стоит оставить мелодию так и сыграть что-нибудь другое? Я стала перебирать струны, пока не стало получаться что-то сносное. Выходила весьма яркая и веселая игра. Не совсем то, что я предпочитаю, но мне начинало нравиться. Я неожиданно поняла, что под эту мелодию у меня в голове всплыл образ Мику. И действительно, она хорошо подходила ей, ведь девушка была такой же яркой и веселой. Я вспомнила, как она встретила меня пулеметной очередью из слов, когда мы только встретились. Как мило она смущалась, когда я её останавливала. Всплыл даже инцидент на пляже и больно кольнул сердечко. Я все еще чувствовала себя виноватой, но наше примирение и посиделки на сцене после этого, кажется, сдружили нас еще сильнее. Она перестала нервничать в моем присутствии и это меня очень обрадовало. Вчерашние события тоже вызывали улыбку, а я ведь только сейчас поняла, что я провела весь день в компании Мику. А как я чуть не упала на неё из-за шалости Ульяны… Дыхание сбилось, сердце ускорилось, а руки задрожали. Я промахнулась по струне, больно зацепив её ногтем. Шикнула и приложила палец к губам.

Послышались шаги. По тропинке шла Мику. Заспанная, немного помятая и взъерошенная, с криво повязанным галстуком. Она сладко зевала и выглядела не то чтобы нелепо, а скорее мило. Очень мило. Она шла, кажется, совсем меня не замечая.

Алиса: - Доброе утро, соня!

Мику: - Ой, Алиса, доброе. Ты меня ждешь? Прости.

Алиса: - Не переживай, я просто играла тут.

Я поднялась вместе с Мику по ступенькам. Она открыла дверь и мы вошли. Девушка прошла глубже в помещение, а я застыла в пороге. Мику словно сияла и я не могла оторвать от неё взгляда. Может мне кажется? Или это просто помещение стало таким чистым? В любом случая, чувствовала я себя из-за этого странно. Даже слов, чтобы описать свое состояние, не могла подобрать.

Мику: - Алис, мне надо идти на площадь, помочь настроить аппаратуру. Ты тут будешь?

Я молча кивнула. Мику взяла коробку с кассетами из кладовки и собралась уходить.

Алиса: - Подожди.

Мику: - Что такое?

Я поставила гитару к стене и подошла к ней. Сняла с неё галстук, поправила воротник, получше заправила рубашку и вернула красную ткань на место, повязав её как надо.

Мику: - Спасибо, ты такая заботливая! Если я не успею до обеда, то просто прикрой дверь поплотнее.

Мику улыбнулась и ушла. Я обессилено присела на усилок, чувствуя как щеки наливаются краской, а сердце грозит выскочить из груди. Я усердно пыталась успокоиться, отдышаться, но у меня совсем не получалось. Тогда я решила отвлечься игрой. Стало чуть легче - дыхание нормализовалось, сердцебиение слегка замедлилось, но лицо продолжало гореть. Сосредоточиться на игре тоже не получалось - мысли о Мику не покидали голову, из-за чего я незаметно для себя играла одно и тоже, при этом часто сбиваясь. Тогда я решила сменить свое местоположение. Кроме сцены вариантов у меня не было. К тому же, раз Мику пошла настраивать аппаратуру, то все, что им нужно было, они оттуда забрали.

Путь к сцене я выбрала по окраине, вдоль леса, чтобы ненароком не встретиться с вожатой.

Как и было сказано, на сцене никого. Я уселась на свое любимое место. Желание играть пропало, так что я просто легла, обняла холодный инструмент и уставилась в небо. Поначалу это совсем не помогало отвлечься от ненужных мыслей, но со временем я вошла в транс. Стоило это осознать, как мысли вновь начинали летать по всей моей черепушке.

Не знаю, сколько я так пролежала - совсем не чувствовала течения времени. Кто-то шел в мою сторону, но я не имела никакого желания подниматься и узнавать - кто. Неизвестный поднялся на сцену и сел рядом со мной.

Лена: - Ты как всегда тут.

Я перевела взгляд на свою подругу. Лена смотрела на меня взволнованно и натянуто улыбалась. Видимо, мое плохое душевное состояние было трудно не заметить.

Лена: - У тебя что-то случилось?

Алиса: - С чего ты так решила?

Лена: - Ну, ты сидишь тут с гитарой, но не играешь, что случается редко. Лицо у тебя красное да и взгляд озадаченный. Вот с чего.

Врать Лене не было никакого смысла - она знала меня как облупленную.

Алиса: - Только пообещай, что не будешь смеяться.

Лена: - Не буду, обещаю.

Алиса: - Я не могу перестать думать о Мику и из-за этого чувствую себя странно.

Лена: - В каком смысле?

Алиса: - Ну, я не могу перестать думать о том какая она замечательная. Яркая, словно солнце и очень-очень добрая. Она мило смущается, а её привычка тараторить не раздражает меня, а наоборот, вызывает улыбку. Еще у неё такие аккуратные пальчики, что когда она играет, я боюсь, что они сломаются. И смотрит она на меня так, словно всю душу насквозь видит. Да и я сама не могу оторвать от неё взгляд. Уже ловлю себя на мысли, что постоянно выглядываю её в толпе. А когда она рядом, мое сердце начинает биться быстро-быстро, и дыхание сбивается. Мысли начинают путаться и я не могу думать не о чем, кроме того, какая она красивая. Я пыталась понять почему, но не могу. Я уже ничего не понимаю.

Я прикрыла лицо руками. Половину сказанного я осознала только сейчас, когда озвучивала мысли вслух. Лена молчала, видимо пытаясь решить, что сказать. Вдруг, она улыбнулась и сказала:

Лена: - Да ты же влюбилась в неё!

Я резко подскочила и шокировано уставилась на неё.

Алиса: - Что!? Ты шутишь, Лен? Мы же обе девушки!

Лена: - Нет, я вполне серьезно. А то что вы обе девушки… Разве это имеет значение? Моя мама всегда говорит, что у любви нет границ.

Алиса: - Но… Но это же аморально!

Лена: - Забавно слышать, что тебя заботит мораль. А то что это неправильно… не знаю, это не мне решать. Все, что я знаю, так это то, что тебе не стоит отрицать свои чувства. Будет легче, если ты признаешься Мику. Даже если она откажет, это будет легче пережить. Ну, трудно, но легче чем пытаться разлюбить. Поверь, я пыталась.

Я более не нашлась, что сказать. Но слова Лены заставили все мысли сложиться по местам. Сейчас действительно все мои эмоции и чувства стали похожи на любовь. По крайней мере, если верить книгам и словам Лены. Но я совершенно не готова принять это. Я никогда не влюблялась, а тут… Так еще и в девушку! Нет, для моей бедовой головушки это уже слишком.

Я поднялась со сцены.

Алиса: - Прости, Лен. Мне сейчас надо побыть одной.

Лена: - Хорошо. Если что, я всегда готова тебя выслушать и помочь.

Алиса: - Спасибо.

Ноги привели меня к домику. Всю дорогу в голове была лишь одна мысль: “Я влюбилась в Мику”

Я поставила гитару, открыла ящик в столе. Там, в глубине, под разным мелким барахлом, я нащупала сигарету и коробок спичек. Забросила их в карман и вышла из домика. Мне просто стало необходимо покурить, что бы хоть как-то расслабиться.

Я обошла домик и села на траву. От любопытных глаз меня скрывали густые кусты, так что быть пойманной я не боялась. Я вложила сигарету в губы, не с первого раза подожгла спичку - руки дрожали - и подкурила, глубоко затянувшись. Чуть не закашляла, но сдержалась. Табак приятно вскружил голову, руки перестали трястись. Даже неугомонное сердце сбавило темп.

Я влюбилась в Мику. Нет, я не была готова принять это. Мало того, что это моя первая любовь, так еще и в девушку. А может это ошибка? Но в таком случае, как можно объяснить все те чувства, что я испытываю при мысли о ней или когда она рядом? Да и правда все это подходит под описание любви в книгах. Правда, похоже, словами весь спектр эмоций влюбленных выразить нельзя. Просто если подумать, то только так, как пишут писатели, это и выглядит. Но на деле же, нет таких слов, что полностью передадут ощущение влюбленности. Так, что-то я не о том думаю. Мне надо решить, что теперь делать? Даже если я не буду отрицать, то признаться Мику я все равно не могу. Она ведь решит, что я ненормальная. Боже, да я сама готова поверить, что у меня крыша поехала. И вообще, мне сначала надо убедиться, точно ли это любовь. Вот только как это сделать - я без понятия. Может спросить кого-нибудь? А кого? Лена и так говорит, что это любовь, а больше и спросить-то некого. Ульяна еще слишком маленькая, вряд ли она когда-нибудь влюблялась. Со Славей мы не так хорошо знакомы, но попробовать можно. Думаю, она не откажет мне в помощи. Парней спросить… А кого? Сыроежкина? Или его непутевого друга? Да разболтают же. Еще Семена можно, но я ведь совсем его не знаю, а довериться ему просто так не могу. Как же все сложно…

Сигарета давно истлела, а я продолжала сидеть, обняв колени руками и оперлась спиной на стену домика. Несмотря на количество проблем, что возникли будто из ниоткуда, в голове образовался вакуум. Любая залетная мысль сразу исчезала где-то в глубине разума.

Ульяна: - Попалась!

Ульяна выскочила из-за угла, пытаясь напугать меня. Я лишь перевела взгляд на неё, потом обратно в землю. Девочка села рядом.

Ульяна: - Опять курила?

Алиса: - …

Ульяна: - Что случилось, Алис?

Алиса: - Ты не поймешь, Уля.

Ульяна: - Влюбилась, да?

Алиса: - Хах, если бы только это.

Ульяна: - А в чем тогда проблема?

Алиса: - Проблема в том, в КОГО я влюбилась.

Ульяна: - В Микуську, да?

Я шокировано уставилась на Ульяну.

Алиса: - А ты откуда…

Ульяна: - Я еще вчера заметила, как ты на неё смотришь.

Алиса: - И… Ты не считаешь, что это ненормально?

Ульяна: - А что в этом ненормального?

Алиса: - Ну, мы же обе девушки.

Ульяна: - И что?

А ведь действительно, что? Почему меня вдруг стали заботить нормы общества? Люди и так творят много чего аморального, и заканчивается это зачастую плохо. А я просто люблю. Ну даже если мы будем парой, кому это мешать-то будет? Кому? Мне что-то никто на ум не приходит. Сейчас мне остается сделать только одно - признаться самой себе.

Алиса: - Я люблю Мику…

Ульяна: - Что?

Алиса: - Я люблю Мику!

Уверенно заявила я. Будь, что будет. Я преодолею любые преграды, если это позволит нам быть вместе. Я рывком поднялась на ноги. Ульяна весело вскочила за мной.

Ульяна: - Узнаю нашу Алиску! Ну, что будешь делать?

Алиса: - Еще не знаю, но что-то точно сделаю. Спасибо, Уля, ты мне очень помогла!

Ульяна: - Чем?

Ульяна наигранно удивилась. Я оставила этот вопрос без ответа, потрепала её по голове и ушла.

Насколько же стало проще, стоило мне принять любовь как факт. Словно воздух вокруг стал легче, свежее и даже прозрачнее. Цвета вокруг прибавили в насыщенности, солнце светило ярче, а в голове у меня играла мелодия. Та самая которую я придумала сегодня под образ Мику. И сейчас она былы как раз. Улыбка не сползала с моего лица, да и шла я вприпрыжку. Встречающиеся по пути пионеры косились на меня, но меня это уже совершенно не волновало.

Славя: - Смотрю, у тебя сегодня такое хорошее настроение. Это тебя так дискотека порадовала?

Алиса: - А? Нет, не дискотека. Славка, а ты когда-нибудь влюблялась?

Неожиданно для себя, спросила я. Славя тоже удивилась, густо покраснела и отвела взгляд.

Славя: - Ты что вдруг такое спрашиваешь?

Алиса: - Не, если не хочешь, то не отвечай.

Славя: - Прости, но я пока не готова таким делиться. Может, в другой раз. Сядем как-нибудь, посплетничаем…

Алиса: - Ловлю на слове!

Я помахала Славе и ушла.

На площади во всю шли приготовления: несколько пионеров развешивали гирлянды, другие подметали площадь. Ольга, сидя на лавочке в тени, что-то активно обсуждала с другими вожатыми. А моя ненаглядная металась от пульта к колонке, ко второй, а потом обратно - настраивала звук. Я изменений никаких не слышала, но была уверена - ОНА слышала. Либо Мику очень ответственная, либо просто не понимает, что кроме неё, никто проблем со звуком не заметит. Я немного понаблюдала за её “танцами” и решила подойти. Коленки сразу задрожали, сердце застучало. Я собрала всю волю в кулак, успокаиваясь. Поздно мне давать слабину, ой поздно.

Алиса: - Микуська!

Мику: - Ой, Алиса!

Алиса: - Ты же понимаешь, что кроме тебя никто не заметит проблем со звуком?

Мику: - И что? Как я - музыкант - могу допустить плохое качество звука? Это вопрос личной гордости!

Она выпятила грудь, показывая какая она гордая. Должна сказать, таким образом она заставила меня понервничать. Ведь в, образовавшейся от натяжения, щели вокруг пуговицы, выглядывал её лифчик. Это сводило меня с ума, и я поспешила оторвать свой взгляд.

Алиса: - Понял-поняла. Ой, у тебя пыль на щеке.

Я взяла ладонью её лицо и большим пальцем стерла тонкую полоску пыли с её мягкой щечки. Она неотрывно смотрела на меня своими большими глазами, затягивая в синий водоворот. Она чуть покраснела и поспешила отстраниться. Если честно, я даже немного обиделась.

Алиса: - Ладно, давай я тебе помогу. Может еще успеем до обеда поиграть. Показывай, что тут делать надо?

Мику: - Спасибо большое! Вот тут, смотри…

С аппаратурой пришлось повозиться. Но, примерно через час, мы все-таки закончили. Мику отчиталась вожатой и мы наконец пошли в музклуб. До обеда еще было время, так что пару раз сыграть мы сможем. Солнце было почти в зените - становилось жарко. Очень хотелось пить, ведь с утра во рту ни капли, а я еще и курила…

Мику: - Ты пойдешь сегодня на дискотеку?

Алиса: - Еще не решила, а ты?

Мику: - Пойду! Только наверное никто со мной танцевать не станет…

Алиса: - С чего ты так решила?

Мику: - Со мной же никто даже не общается…

Алиса: - А вдруг какой-нибудь парень влюбился в тебя с первого взгляда и просто боиться подойти? А тут вдруг наберется смелости и пригласит на танец!

Мику засмущалась от моих слов, мило надув губки и покраснев.

Мику: - Скажешь тоже. Ну кто мог в меня влюбиться?

Одна рыжая гитаристка, например.

Алиса: - Будь уверенней, подруга!

Помещение клуба оказалось прохладным, что не могло не радовать. Мику скрылась в кладовке, а я взяла гитару и присела на усилок. Инструмент приятно охлаждал разгорячившееся тело.

Мику: - Пить будешь?

Мику вышла из кладовки с кувшином воды и парой стаканов.

Алиса: - Конечно!

Девушка поставила стаканы на крышку рояля и разлила в них воду. Поставила кувшин рядом, взяла емкости в руки и подошла, подавая один из них мне. Жидкость стекла вниз по горлу, заставляя чувствовать себя живой. Я буквально ощущала как прохлада распространилась по венам.

Алиса: - Как хорошо!

Мику: - Даа…

Дверь открылась и в клуб зашел Семен. Выглядел он уставшим, с мокрой головой и вздувшейся веной на шее.

Семен: - Привет, девчата. Отдыхаете?

Мику: - Угу. А вы что, уже закончили?

Семен: - Да, только-только. Я сразу сбежал, пока Ольга не придумала что-то еще. О, у вас вода есть? Можно?

Мику: - Конечно!

Мику допила воду, подошла к роялю и снова наполнила стакан, после чего протянула его Семену. У меня в груди разрослось жгущее чувство - кажется, я разозлилась. Парень это заметил, одарил меня странным взглядом и жадно припал к емкости с жидкостью.

Семен: - Фух, как заново родился!

Алиса: - От удовольствия не лопни.

Едко бросила я, на что Семен только улыбнулся. Он поставил стакан, поднял крышку рояля и наиграл простенькую мелодию.

Мику: - Слушайте, до обеда еще есть время, может мы поиграем все втроем?

Семен: - А что? Можно. Мне все равно пока заняться нечем.

Алиса: - Я тоже не против, но что играть будем?

Мику: - Дай подумать…

Мику задумалась, приложив указательный палец к подбородку. Выглядело это очень мило, что вызвало у меня улыбку. Пока она решала, что мы будем играть, я, не отрывая от неё взгляда, перебирала струны. Семен тоже стоял в задумчивости, потом неожиданно встрепенулся и заговорил.

Семен: - Мику, а если я наиграю на рояле песню, ты сможешь повторить на гитаре?

Мику: - А? Думаю, да, смогу.

Семен: - Тогда слушай.

Семен сел, размял пальцы и начал играть. Мелодия была меланхоличной, с толикой романтики и поэзии. Я представила, как она будет звучать на гитаре. Если действительно так, как мне кажется, то мне очень даже нравится. Мику внимательно вслушивалась в каждую ноту, мысленно подстраивая мелодию под гитару. А я все отчетливее и отчетливее начинала понимать, как безнадежно в неё влюблена…

Парень закончил игру, выпрямился и вздохнул.

Семен: - Ну как, сможешь?

Мику: - Да, она не очень сложная. Алис, дай, пожалуйста, гитару.

Я отдала ей инструмент и уступила место на усилке, а сама встала у открытого окна. Ветерок приятно щекотал затылок, легким холодком обдувая шею. Мику села поудобнее, пару раз перебрала струны и заиграла. Мелодия на гитаре заиграла совершенно по другому. Нет, она осталась такой же меланхоличной и романтичной, только раза в два так насыщенней. Я молча, с наслаждением, слушала игру Мику. Семен, до этого тихо сидящий у рояля, вдруг запел, чем немало меня удивил.

[Пиро - бумажный феникс]

Я стояла в культурном шоке. Его достаточно низкий голос, с легкой хрипотцой, идеально сочетался с игрой Мику. Текст песни тоже был глубоким: рассказ о вечности человеческой мысли, вере в свою мечту и бессмертии поэзии. Пел парень при этом очень неплохо. Мику тоже была удивлена, но играть не прекращала.

Когда последний аккорд был сыгран, а Семен закончил петь, Мику стала ему аплодировать.

Мику: - Ты так хорошо поешь!

Мику лучезарно улыбалась, а я завидовала Семену. Не потому что он хорошо поет, а потому что девушка его хвалит. Мне до боли захотелось, чтобы она и меня похвалила.

Семен: - Не так уж и хорошо, просто часто с друзьями пели по вечерам, вот.

Он еще и скромничает. Как же бесит!

Алиса: - Ну, так спеть любой может.

Семен хитро улыбнулся.

Семен: - Может и ты споешь, Алис? Или ты стесняешься?

Алиса: - Стесняюсь? Да ничуть! Вот возьму и спою! Мику, дай гитару!

Я прекрасно понимала, что парень берет меня на понт, но злость, в купе с желанием получить похвалу от Мику, совершенно отбили чувство сдержанности. Я взяла инструмент, сделала пару глубоких вдохов, и начала играть.

[Пиро - мыльные пузыри]

Я закрыла глаза, вспоминала слова и сосредотачивалась на контроле дыхания. Голос немного дрожал, но это лишь придавало песне чувственности. Я уже не помню когда и где услышала эту песню, но она была одной из моих любимых. Хотя, я никогда её не играла на людях, и тем более не пела. Я нервничала, но мышечная память меня не подвела. Руки уверенно скользили от одного лада к другом, а пальцы четко прыгали по струнам. Ни одного промаха! Ребята молчали и слушали моё выступление.

Когда я закончила и открыла глаза, то встретилась с восхищенным взглядом Мику. Семен улыбался и одобрительно кивал, одновременно хлопая в ладоши.

Мику: - Вы такие талантливые, ребята! Я так рада, что подружилась с вами! Давайте продолжим играть, раз у всех такой хороший настрой!

По телу разлилось приятное тепло. Здорово, все-таки, когда тебя хвалят. Особенно, когда это делает важный для тебя человек.

\*\*\*

Мы играли долго, очень долго. Мику металась от одного инструмента к другому, демонстрируя мастерство на каждом из них. Песни мы предлагали поочередно. Где-то пел Семен, где-то Мику, а я подключалась дуэтом. Время пролетело незаметно, мы все подустали, так что было решено заканчивать и выдвигаться к столовой - обед должен быть с минуты на минуту.

По дороге мы разговаривали о музыке. Мику все расспрашивала Семена о его творческом пути. Такая её заинтересованность в этом парне раздражала меня, но я молчала в тряпочку. Не стоило портить хорошее настроение беспричинной грызней.

Оказалось, что мы с Семеном чем-то похожи: в музыку мы оба пришли из-за одиночества, и оба были самоучками. Только причины одиночества у нас различались. Родители парня были госслужащими, так что они стабильно раз в несколько лет переезжали, из-за чего он не мог ни с кем нормально подружиться. А однажды он все лето провел в деревне у бабушки с дедушкой, у которых было пианино. Заинтересовавшись, он попросил бабушку научить его играть. Так он и стал музицировать.

Мику: - Алис, а ты как познакомилась с музыкой?

Мне не хотелось рассказывать детали своей нелегкой жизни, так что пришлось соврать.

Алиса: - У меня отец на гитаре играет, так что я с детства этим увлеклась.

Мику: - О, это значит что ты достаточно опытная, здорово!

Алиса: - Я бы так не сказала, но… наверное, ты права.

Семен: - А песню, что ты пела, ты придумала? Просто она была такой меланхоличной. Мне казалось, ты больше рок любишь.

Алиса: - Нет, её отец придумал. Рок я тоже играю и слушаю, но любовь к минору досталась мне от папаши.

Семен: - Понятно. А ты, Мику, почему решила музыкой заниматься?

Мику: - А это и не я решила! Просто родители отправили меня в музыкальный кружок и там у меня проявился талант. Ну, так мне сказала моя учительница. Да и в целом мне всегда нравилась музыка.

Семен: - Талант - это точно! Я был достаточно уверенным в своих навыках, а ты на раз два сыграла то, что у меня сыграть не получилось.

Алиса: - Согласна, с Мику нам не сравниться!

Мику: - Ой, ну что вы! Перехвалите же…

Мику покраснела, мы с Семеном улыбнулись. Так, за разговором, мы и дошли до столовой, где уже успела собраться толпа. Как раз заиграл горн и пионеров впустили в обитель сытной пищи. Семен сел с Леной, а мы, взяв подносы, присели к Ульяне, которая, кажется, везде успевала первой.

Ульяна: - Приятного аппетита!

Алиса: - Приятного…

На ужин подали солянку. Жирно, вкусно и сытно, но очень вредно, это было необычно. Я даже задумалась, стоит ли есть, ведь я за неделю в лагере неплохо прибавила веса. Но урчащий живот решил за меня. Ну, ничего страшного от одной тарелки не случиться.

Мику неуверенно мешала ложкой бурое содержимое.

Мику: - Что это такое?

Ульяна: - Ты что, Микуська, никогда солянку не ела?

Мику: - Солянка? А из чего её готовят?

Алиса: - В основном из колбасы, мяса и овощей. Но у солянки нет единого рецепта - раньше её готовили из того, что было. Она очень вкусная, но вредная.

Мику: - Что-то мне не очень хочется…

Мику отодвинула тарелку в сторону, взяла стакан с какао и пряник. Сомневаюсь, что этим она наесться. Я отдала ей свой пряник.

Алиса: - Вот! Раз нормально пообедать не хочешь, то возьми лишний пряник. Мне все равно уже не влезет.

Мику: - Не нужно, мне моего хватит…

Ульяна: - Ну раз он вам не нужен…

Уля потянулась за сладостью, за что получила от меня шлепок по руке и недовольно скривилась.

Алиса: - Руки! Мику и так не ест, а ты её еще обдираешь. Микусь, бери, до ужина еще долго, не стоит тебе голодной ходить.

Мику: - …Спасибо.

Ульяна больно ткнула меня в бок, незаметно для Мику. Я зло уставилась на неё, а она улыбнулась и подмигнула мне.

Ульяна: - Микуся, значит…

Я только сейчас поняла, как назвала её. К лицу сразу прилила краска, я поторопилась успокоиться. Ульяна беззвучно смеялась надо мной, а я старалась скрыть свое смущение хотя бы от Мику.

Закончив с обедом, мы с Мику вышли на улицу. Обеденная жара в паре с сытостью совсем расслабили меня - не хотелось никуда идти.

Мику: - Что будешь делать?

Алиса: - Не знаю, ничего не хочу делать.

Мику: - Я тоже…

Мы замолчали и сели на лавочку. Меня потихоньку клонило в сон, как, собственно, и Мику. Я не удержалась и прикрыла глаза…

Когда я очнулась, то не сразу почувствовала тяжесть на плече. Повернувшись, вся сонливость сразу пропала. Сердце пустилось в пляс, а лицо налилось краской. Мику задремала, положив голову мне на плечо и тихо сопела. Я боялась пошевелиться и спугнуть столь волшебный момент. Я старалась дышать медленно, но глубоко, в попытках успокоить сердечко. Послышались шаги, заставляя меня резко повернуться.

По дорожке шла Славя, и шла в нашу сторону. Она заметила нас издалека, а когда подошла поближе, хотела что-то сказать, но я быстро остановила её жестом.

Алиса: - Будь тише, не надо её будить.

Славя улыбнулась и вполголоса заговорила:

Славя: - Что, разморило нашу Мику?

Алиса: - Угу, как видишь.

Славя: - Она так беззаботно спит… Алис, а почему у тебя лицо такое красное? Ты нехорошо себя чувствуешь?

Алиса: - Все в порядке, просто жарко очень.

Славя: - Это да.

Алиса: - А ты зачем пришла?

Славя: - Да вот, забегалась с этой подготовкой к дискотеки, не успела на обед. Надеюсь, еще что-нибудь осталось. Ладно, я пойду.

Славя кивнула и зашла в столовую. Слава богу, она не заметила моего вранья. Я посмотрела на Мику. Аккуратные черты лица, немного вздернутый носик, слегка пухленькие щечки… Красивая девушка, да и добрая к тому же. Неужели её дурная привычка тараторить от нервов была настолько отталкивающей? Потому что я не могу поверить, что во всем лагере, пусть парней и было мало, не нашлось никого, кому бы она понравилась. Жаль, я не познакомилась с ней раньше, ведь так ей не пришлось бы сидеть целую неделю в одиночестве. А еще больше расстраивал тот факт, что смена скоро закончиться, а я только-только нашла свою любовь. Даже если я признаюсь ей прямо сейчас и она не оттолкнет меня, оставшихся четырех дней нам не хватит, чтобы насытиться друг другом. Мне так точно не хватит.

Мику: - Мхмм…

Мику зашевелилась, её веки задрожали и она проснулась.

Алиса: - Доброе утро, соня!

Девушка в непонятках осматривалась вокруг, потом вдруг прозрела.

Мику: - Ой, Алиса, прости! Ты меня ждала? Почему не разбудила? И долго я спала?

Она вновь стала мило тараторить. Я улыбнулась.

Алиса: - Нет, не долго. Я и сама задремала, так что не переживай. Давай лучше сходим на пляж, освежимся.

Мику: - Хорошая идея! Тогда сейчас расходимся, переодеваемся и встречаемся на площади, хорошо?

Алиса: - Конечно.

Мы разошлись. Я быстро прибежала в домик, и так же быстро переоделась и собрала сумку. На площадь я уже не торопилась, в конце-концов Мику живет подальше, так что ей нужно время.

На пересечении всех путей, в центре лагеря, на удивление было немноголюдно. На паре лавочек в тени сидели пионеры, что-то лениво обсуждая. Среди них были и Лена с Семеном. Девушка заметила меня, помахала, подзывая подойти к ним.

Лена: - Снова привет! Ну, как ты? Все хорошо?

Алиса: - Да, все в порядке, спасибо.

Семен: - О чем речь?

Лена: - Секрет.

Лена улыбнулась, а Семен лишь хмыкнул и пожал плечами, не очень интересуясь темой нашего разговора.

Лена: - Ты решила, что будешь делать?

Алиса: - Да, последую твоему совету.

Лена широко улыбнулась, кажется, искренне за меня радуясь.

Лена: - Тогда, желаю тебе удачи!

Алиса: - Спасибо, она мне очень пригодится.

На площадь вприпрыжку выбежала Мику, с пляжной сумкой на плече. Она сразу нас заметила и подошла.

Алиса: - Готова?

Мику: - Ага!

Семен: - Вы на пляж собрались?

Мику: - Да, а вы с нами не хотите?

Семен: - Ну…

Лена заметила мое недовольство и поспешила ответить за двоих.

Лена: - Может, попозже? Мы так хорошо сидим, не хочу никуда идти.

Семен: - Значит, позже.

Мику: - Ладно, тогда мы пойдем. Увидимся!

Алиса: - Увидимся.

Лена незаметно подмигнула мне, я в ответ улыбнулась и мы ушли.

На пляже было не протолкнуться - не мы одни решили охладиться в реке. Но место с краю, в тени дерева было свободно, там мы и разложились. Я начала снимать форму и застыла на месте, когда Мику тоже стала раздеваться. То ли мне так кажется, то ли она делала это так медленно и соблазняюще, что я начала чувствовать себя странно. Внизу живота приятно тянуло, а голова немного закружилась. Вот она расстегнула все пуговицы на рубашке, оголила худые плечи и через секунду белоснежная ткань упала на полотенце. Молния юбки заметно резанула слух, Мику, придерживая её за края пояса, опускала корпус вниз, прогибаясь как кошка. Могу поспорить, обзор на неё сзади был шикарным. Я встрепенулась и резко перевела взгляд с Мику ей за спину, поймав сразу несколько парней, смотрящих в нашу сторону. Скривившись от злости, я крепко сжала кулак и показала его им, что отбило у них желание продолжить наблюдение.

Мику: - Алис, ты чего застыла?

Алиса: - А? Да так, задумалась.

Я улыбнулась и быстро скинула с себя форму. Мику долго не думала, сразу побежала к воде, а я неторопливо пошла за ней.

Мику: - Вода такая теплая!

Она осторожно попробовала воду пальчиками, а потом смело пошла вперед. Как и в прошлый раз, далеко заходить не стала. Я же напротив, почти с берега поплыла сразу до дальних буйков. Разминка пошла на пользу, я сразу стала чувствовать себя бодрее и свежее. Повиснув на буйке, я восстанавливала дыхание и смотрела на Мику. Девушка неторопливо, с наслаждением плавала на мелководье, а когда встретилась со мной взглядом улыбнулась и помахала. Я ответила тем же и стала плыть обратно.

Алиса: - Мику, а давай я научу тебя плавать?

Мику обескураженно уставилась на меня.

Мику: - Ну… Давай попробуем.

Алиса: - Возьми меня за руки.

Девушка вложила свои руки в мои. Несмотря на то, что они были холодными, по моему телу разлилось тепло её касания. Я начала инструктировать Мику, придерживая её на воде. Получалось у неё плохо, но минут через десять она уже чувствовала себя уверенней.

Вдоволь накупавшись, мы вышли на берег. Мику пошла вытираться, а я легла на песок и подставила свое тело лучам солнца. И, незаметно для себя, задремала.

Мику: - Алиса, не спи, а то сгоришь.

Холодная ладошка опустилась мне на плечо, заставляя сознание вернуться в реальность. Мику сидела рядом, весело улыбаясь. Она снова была мокрой. Мой взгляд непроизвольно ухватился за капельку воды, что стекла по её тонкой шее, ключицам и скрылась в ложбинке груди.

Алиса: - Долго я спала?

Я поднялась и почувствовала, как тело уже неплохо пропеклось.

Мику: - Нет, не очень. Минут десять, примерно.

Алиса: - Это хорошо, спасибо что разбудила. А то превратилась бы я в сухарик. Рыжий такой.

Мику легко рассмеялась, заставляя улыбнуться и меня.

Алиса: - Продолжим наши занятия?

Мику: - Давай.

Так и прошли несколько часов. Мы плавали, загорали, смеялись и просто наслаждались летом. Сейчас мы сидели в тени дерева, уже высохшие, и потихоньку планировали уходить.

До площади мы дошли молча. Мику выглядела расслабленной и немного утомленной.

Алиса: - Предлагаю разойтись и отдохнуть.

Мику: - Согласна, а то силы меня совсем покинули. А ведь вечером еще дискотека. Ты, кстати, решила уже? Пойдешь?

Алиса: - Да, думаю. Не горит мне весь вечер просидеть в одиночестве, да и платье я брала не просто так.

Мику: - Вот и славно! Тогда увидимся на ужине. До вечера!

Алиса: - Ага.

Мику пошла в домик, да и я не стала задерживаться.

Несмотря на жару и легкую усталость, в домике сидеть мне не хотелось. Играть на гитаре желания тоже не было. Я решила просто пойти и посидеть на сцене, понаблюдать за облаками и подумать, как мне лучше всего сказать Мику о своих чувствах. Быстро переодевшись, я направилась к своей цели.

Сцена встретила меня привычной тишиной. Без аппаратуры она выглядела пустой и заброшенной, отчего создавалась непередаваемая атмосфера. Я легла в тени и свесила ноги вниз. Небо было чистым и голубым. Можно было обдумать дальнейшие действия. Сейчас я уже не теряю самообладание рядом с Мику. это хорошо. Но с каждым часом мне становиться все тяжелее сдерживаться - хотелось выпалить ей все на духу, подкрепить чувства сильными эпитетами и активными действиями. Противоречие вызывал страх, что Мику их не примет или еще хуже - возненавидит меня. Не думаю, что мое сердечко, до этого не знавшее любви, выдержит такое. Значит, я никак не могу позволить себе сорваться и сделать лишнего. Тогда как же мне ей признаться? В книгах, что я читала это всегда происходило внезапно. Каким образом персонажи понимали, что, вот он, подходящий момент? Или для этого нет особых причин и это просто прихоть автора? Наверное, мне лучше спросить совета у Лены, она в любовных делах разбирается больше моего.

Лена: - Ну как у тебя дела?

Вспомнишь солнце вот и лучик. Лена опустилась рядом со мной, мягко улыбаясь.

Алиса: - Если ты спрашиваешь, есть ли у меня прогресс, то нет. Нету.

Лена: - Почему?

Алиса: - Не знаю, не было момента.

Лена: - Вы пол дня были вместе и ты не смогла подобрать момент? Да уж, все хуже, чем я думала.

Алиса: - Давай не издевайся, а подскажи, когда мне лучше всего ей сказать об этом?

Лена: - Не думала, что ты когда-нибудь будешь спрашивать у меня любовные советы.

Алиса: - Лена!

Лена: - Ладно-Ладно. Ну… Думаю, во время дискотеки. Или после. У всех как раз будет приподнятое и романтическое настроение. Лучше момента не придумаешь.

И как я сама не додумалась? Совсем уже голова не соображает.

Алиса: - Да, ты права. Лучше момента и быть не может. В таком случае, пойду соберусь с силами.

Лена: - Хорошо, увидимся вечером.

Лена осталась на сцене, а я вернулась в домик. Достала из ящика сигарету, спички и вышла в свое укрытие. Никотин помог замедлить нарастающий мандраж и придал немного уверенности. Правда, из-за курения придется еще раз почистить зубы, чтобы вожатая не заметила. Докурив, я взяла пакет с мыльно-рыльными и пошла к умывальникам.

У отправной точки дня - умывальни - кто-то принимал душ. Так как кабинка не закрывалась, я предварительно решила спросить, кто там.

Алиса: - Кто в душе?

Погромче сказала я, чтобы меня услышали.

Шурик: - Шурик! Алиса, это ты? Если хочешь умыться, то умывайся. Не переживай, я в шортах.

Алиса: - Ладно…

Неуверенно, но я подошла к кранам. Шура действительно был в шортах, а рубашка его лежала на умывальнике рядом. Он согнулся, так что вода не сильно намочила одежду, и стоял ко мне спиной. На ней красовалось несколько красных пятен. Что-то они мне напоминали, но я никак не могла вспомнить. Наверное, что-то покусало.

Я почистила зубы и к этому времени Шурик закончил обмываться. Он кивнул мне, забрал рубашку и ушел, на ходу надевая её.

Я вернулась в домик, убрала пакет и открыла шкаф. На тремпеле висело мое красное платье, выглаженное и чистое. Я достала его и повесила на ручку шкафа, а сама упала на кровать. До ужина оставалось еще порядка часа, а занять себя мне было нечем. Книгу я уже дочитала, а новую так и не взяла. Оставалось только лежать и лениво плевать в потолок.

Время тянулось очень медленно. Мне казалось, что прошла вечность. В домик влетела Ульяна.

Ульяна: - Опа, ты что, тоже решила идти на дискотеку?

Алиса: - Угу.

Ульяна: - А говорила, что не любишь такое.

Алиса: - Не люблю.

Ульяна: - Тогда почему идешь?

Алиса: - Из-за Мику.

Ульяна: - А-а-а,

Девочка хитро улыбнулась и открыла дверцу шкафчика, доставая оттуда свое платье. Прозвучал горн, Ульяна быстренько разгладила ткань и повесила её по соседству с моим платьем.

Мы вышли и направились в столовую. Ульяна всю дорогу рассказывала о своих приключениях, розыгрышах и пакостях. Я её не слушала. На меня неожиданно напала апатия - в голове было тихо, даже слишком. Мне ничего не хотелось, так что мне приходилось заставлять себя двигаться. И, кажется, в этой неравной схватке я постепенно сдавала позиции.

Столовая была полна народа, царила атмосфера нетерпения - все ждали дискотеки. Взгляд сам выхватил аквамариновую макушку. Мику сидела ко мне спиной и возможности подсесть к ней не было. Пришлось садится со Славей и Электроником, который почему-то был один, без Шуры.

Ульяна: - Приятного аппетита!

Славя: - Приятного.

Электроник: - Угу.

Славя: - Ну что, девчат, готовы к дискотеке?

Ульяна: - А то! Я буду самой красивой, так что все будут танцевать со мной!

Славя: - Ну ты же с нами поделишься?

Ульяна: - Я подумаю.

Славя: - А ты, Алиса, идешь?

Алиса: - Да, иду.

Сыроежкин сидел молча, нервно теребя воротник и кидая короткие взгляды в сторону Жени. Теперь мне не так смешно наблюдать за ним, ведь я сама выгляжу со стороны так же. Только смотрю не на библиотекаршу, а на очаровательного руководителя музклуба. Мысли о Мику разогнали накатившую апатию. У меня появились силы и желание побыстрее закончить с ужином и увидится с ней. Я быстро заработала ложкой, чем немало удивила Славю. Ульяна лишь улыбалась, пытаясь не отставать от меня.

К сожалению, Мику вышла из столовой раньше, так и не заметив меня. Я отнесла поднос на мойку, выскочила на улицу и быстрым шагом пошла в домик.

На полпути меня догнала Ульяна.

Ульяна: - Что, так не терпится увидеться со своей ненаглядной?

Алиса: - Уля, не издевайся!

Ульяна: - Да я и не издеваюсь. Очень даже тебя понимаю.

Алиса: - Что? Ты тоже в кого-то влюбилась?

Ульяна: - Нет! Просто мама так же спешит на встречу с папой, когда они решают сходить в кино.

А не врет ли она часом? Ульяну тяжело уличить во лжи, так что я не могу ничего сказать. Даже если она в кого-то и влюбилась, меня сейчас больше волнует моя личная жизнь. А потом как-нибудь можно и расспросить Ульяну.

В домике мы тоже надолго не задержались - быстро переоделись и переобулись. Мое платье было приталенным и хорошо подчеркивало мою фигуру. Я поправила бретельки, скрывая под ними лямки лифчика. Еще раз оглядела себя в зеркало, причесала челку и мы вышли.

На площадь пионеры стягивались безумными темпами. Из колонок играла какая-то легкая мелодия, просто для атмосферы. Я нервно переминалась с ноги на ногу, пытаясь найти в толпе Мику. Сердце бешено колотилось от мысли о предстоящем разговоре. Вот на площадь вышел Семен и недолго думая сел на ближайшую лавочку. Славя о чем-то разговаривала с Вожатой. Шурик сидел на лавочке неподалеку от них, а его товарищ крутился рядом с Женей, но на расстоянии. Где же Мику, ну?

На площадь вышли Лена с Мику. Лена сразу пошла к Семену, а Мику осталась стоять на месте. Она заметно нервничала и не знала куда себя деть. А я, вместо того, чтобы подойти, стояла и любовалась ею. Даже дышать перестала. На ней был сарафан под цвет волос, с полупрозрачными, длинными рукавами. На её левой руке, которой она теребила край своей одежды, красовался браслет. Отсюда я видел только его общие очертания, но мне до жути стало интересно, что это за украшение. Она обула на босу ногу… босоножки, из-за чего танцы могли закончиться мозолями. Она неторопливо осмотрела толпу и встретилась со мной взглядом. Улыбнулась и, быстро и легко, побежала ко мне. Сердце пропустило удар и забилось с новой силой, от чего даже дышать стало тяжело. Мику выглядела так мило и невинно, что я невольно заулыбалась.

Мику: - Алиса, ты все-таки пришла!

Алиса: - А ты сомневалась?

Голос хрипел, от чего мне пришлось откашляться.

Мику: - Чуть-чуть.

Я глубоко вдохнула, стараясь успокоиться.

Алиса: - Ты замечательно выглядишь!

Мику: - Спасибо, ты тоже!

Щечки Мику залились румянцем и она поспешила отвести взгляд. Я была готова умереть от умиления!

Тут в микрофон постучали, обращая внимание к центру площади, где стояла аппаратура.

Ольга Дмитриевна: - Добрый вечер, дорогие друзья! Прежде чем мы начнем наше чудесное мероприятие, у меня для вас новость. Даже две!

Дождавшись полной тишины, Ольга продолжила.

Ольга Дмитриевна: - Во-первых, из-за некоторых обстоятельств, вашу смену было решено продолжить на целых ПЯТЬ дней!

Толпа разразилась радостными криками. Даже Мику присоединилась к общему ликованию. Я предпочла промолчать, хотя тоже была рада такому повороту событий, ведь это означало, что я смогу провести побольше дней с Мику и наполнить голову приятными воспоминаниями, как я и хотела.

Дождавшись, когда пионеры затихнут, вожатая продолжила:

Ольга Дмитриевна: - Ваших родителей мы обо всем уже предупредили и… Я рада, что все согласились! Ну, и во-вторых - в конце смены, в качестве закрытия, мы проведем костюмированный концерт! Вы можете придумать выступление и записаться на участие до конца этой недели. Также у вас есть время сделать костюмы и подготовить реквизит. Я знаю, вы все очень креативные, так что верю, что закрытие смены станет незабываемым. Что же, не стану больше откладывать… Давайте начнем дискотеку!

Ольга положила микрофон и запустила первую композицию.

Из-за столь хороших новостей, почти все сразу начали танцевать, потихоньку набираясь все большей и большей уверенностью. Мы с Мику стояли как вкопанные. Ни она, ни я не решались присоединиться к общему веселью. Несколько пионеров поглядывали на Мику с желанием пригласить потанцевать, но я напустила самый страшный вид и прожигала взглядом каждого непутевого кавалера. Никто из них так и не пересилил страх перед моей персоной. Трусы. Хотя и я не лучше.

Заиграл какой-то медляк. Больше тянуть было нельзя. Я набралась смелости и тронула Мику за плечо, привлекая внимание.

Алиса: - Потанцуем?

Я протянула ей руку, приглашая на танцпол. Мику с ответом не торопилась, заставляя меня нервничать сильнее с каждой секундой.

Мику: - Да, конечно.

Она несмело вложила свою ладонь в мою. Я положила вторую руку ей на талию, она взяла меня за плечо и мы неумело начали танцевать. Со стороны, наверное, выглядело очень нелепо. Хоть мы и были близко друг к другу, между нами словно встала невидимая стена из неуверенности и смущения, сковывая движение. К черту!

Я притянула её за талию и наши тела соприкоснулись. Мику шокировано уставилась на меня и покраснела. Наши лица были на расстоянии выдоха и я чувствовала как участилось её дыхание. Взгляд непроизвольно упал на её пухлые губы, которые она нервно покусывала. И делала она это так соблазнительно, что мне стоило больших трудов не припасть к её устам прям здесь и сейчас.

Шаг, еще шаг… Миг волшебства, который могут почувствовать лишь причастные к действию. Мир сужался, а музыка стихала. Все мое внимание было приковано к моей ненаглядной, которая томно прикрыла глаза, расслабилась и позволила мне вести. С каждой секундой я все больше осознавала, КАК сильно я её люблю. И влюбилась еще в момент нашей первой встречи, когда пришла просто поменять струны. Вот как бывает. Действительно, счастье поджидает тебя в самых неожиданных местах. Я должна сказать ей об этом! Сегодня же!

Мику: - Алис, песня уже закончилась.

Прошептала Мику приводя, меня в чувства. Действительно, медленная композиция сменилась заводной песней, а мы продолжали вышагивать на одном месте, что привлекло лишнее внимание к нашей паре. К счастью, мое замешательство не ускользнуло и от Ульяны. Девочка быстро все поняла и ловко перевела внимание пионеров на себя, громко крикнув, покривлявшись и активно выплясывая в центре площади. Все сразу забыли про нас с Мику, со смехом наблюдая за Ульяной. Настоящая подруга!

Мы присели на лавочку. Мику молчала и я тоже не знала, что сказать. Казалось, что в танце мы успели поговорить больше, чем были знакомы. Но знать, о чем был разговор, мне не было дозволено. Остается надеяться, что он вышел содержательным и о самом главном.

Мику: - Здорово…

Тихо произнесла Мику, наблюдая за танцующими пионерами. Её глаза блестели так, как я никогда не видела. Кажется, что-то похожее было со мной, когда я впервые взяла в руки гитару. Переполняющее чувство счастья и надежды на светлое будущее. Только вот, инструмент отражает душу музыканта. Так сказала Мику, и если это правда, то светлое будущее в моей жизни не наступило. Хотя нет, это ложь. Просто определить, когда это самое будущее наступило - сложно. Сейчас я уверена, что настал мой миг счастья. Хрупкого, конечно, но счастья.

Я окинула площадь взглядом. Все разбрелись по группам. Кто-то танцевал в паре, зачастую состоящих из двух девушек из-за дефицита парней в лагере. Кто-то собрался в кучку по три-четыре человека и выходили они только на быстрые и энергичные песни. Лена с Семеном сидели на лавочке. Красные, взъерошенные, но оба довольные. Ульяна перерывов брать не собиралась - правду говорила, когда грозилась всех перетанцевать. Женя, кажется, вообще ушла, а Сыроежкин хмуро сидел на скамейке. Его товарищ Шурик танцевал со Славей - видать, наша благодетельница успела застолбить его заранее. Ольга, неприлично тесно обнимаясь с Виолой, пританцовывала с краю площади. И выбрала же такое место, что все как на ладоне!

Алиса: - Позволишь еще один танец?

Я поднялась и подала руку Мику. Она рассмеялась и взялась за неё.

Мику: - Хоть десять!

Мы танцевали. Много танцевали! И каждый миг был особенный, врезаясь в подкорку сознание, как одно из самых важных и ценных воспоминаний. Мы прерывались, чтобы отдохнуть, говорили мало, но при этом не чувствовали никакого стеснения. Даже мои агрессивные действия, что в начале заставляли сердце биться сильнее, а щеки стремительно наливаться краской, стали чем-то самим собой разумеющимся.

Я не любила танцевать и, кажется, за сегодняшний вечер плясала больше, чем за всю жизнь. Но всю мою неприязнь к подобным мероприятиям перекрывали искрящийся счастьем глаза Мику. Большие, синие как море очи смотрели на меня с благодарностью, восхищением и чем-то еще. Я смотрела в ответ с нежность и любовью, но никак не могла понять, заметила ли это Мику.

В какой-то момент вожатая объявила об окончании дискотеки и поставила последнюю композицию. Медленная мелодия была как нельзя кстати. Она отличалась от всех предыдущих медляков тем, что идеально соответствовала вечерней атмосфере.

Мы с Мику забили на все нормы и границы. Она прижималась ко мне тесно-тесно, положив голову на плечо. Её руки обхватили меня за шею, а я обнимала её за талию. И никому до этого не было дела, что меня очень радовало.

Пионеры стали потихоньку расходиться, а из колонок все еще лилась музыка. Но она уже не подходила ни для одного танца. Кто-то уходил в паре, дальше гулять по лагерю; кто-то едва волочил ноги, мечтая поскорее оказаться в кровати. Наш отряд разошелся в разные стороны одним из первых.

Алиса: - Прогуляемся?

Мику: - Конечно! Я еще не готова закончить этот день.

Я взяла Мику за руку и легонько потащила за собой в сторону пляжа. Правда, осознала я столь смелое действие поздновато, но девушка не спешила вырываться и послушно шла рядом.

Ночью на пляже было прохладно. Волны убаюкивающе шумели, разбиваясь об песчаный берег. Со всех сторон из травы доносились песни сверчков, а где-то в стороне леса ухала сова. Небо было чистым, а мириады звезд отражались на водной глади реки.

Мику сняла босоножки - на её пяточках все-таки натерлись мозоли - и зашла в воду по щиколотку. Сарафан едва не задевал воду, подгоняемый легким ветерком. Она вскинула голову вверх и устремила свой взгляд в небо. Мику выглядела волшебно, окруженная звездами и сверху и снизу, она словно парила среди них. Я не могла отвести от неё взгляд. Надо было как-то начать разговор, но все слова покинули мою бедовую головушку.

Мику: - Спасибо тебе.

Мику начала первой, тихо поблагодарив меня за что-то.

Алиса: - За что?

Мику: - Благодаря тебе я прекрасно провела сегодняшний вечер! Так что, спасибо, Алиса! Ты замечательная подруга!

На слове “подруга” сердце больно кольнуло. Я не хочу быть просто подругой, а для этого надо произнести те самые три слова…

Алиса: - Мику, послушай,

Мику: - Да?

Алиса: - Я…

Кусты позади меня зашуршали, разбив при этом всю мою уверенность и храбрость. Я обернулась на источник звука и гневно уставилась в темноту. Что-то разглядеть было тяжело, глаза еще не привыкли к ночному мраку. Кажется, я заприметила чью-то голову.

Алиса: - Ульяна?

Ответа не было. А кроме Ули никто не решился бы следить за мной. Значит она либо сидит там и молчит, либо уже смылась с места преступления. Мику вышла из воды и стала рядом.

Мику: - Что там?

Алиса: - Ничего, просто показалось.

Мику: - Так… Ты хотела что-то сказать?

Она выжидающе заглянула в мои глаза. Я более не могла набраться смелости.

Алиса: - Да. Уже поздно, на улице похолодало. Да и комары тут страшные. Думаю, нам стоит уже идти по домам.

Мику: - Да, ты права.

Я спасовала. Грозная Алиса Двачевская, которую опасается добрая половина лагеря - спасовала. Скажи кому - не поверят.

Мику поникла, без особого энтузиазма надела босоножки и мы ушли с пляжа.

Всю дорогу мы молчали. Я мысленно корила себя за трусость, а Мику, кажется, о чем-то задумалась.

Алиса: - …Здесь наши пути расходятся.

Мы вновь оказались на площади.

Мику: - Да… Тогда, спокойной ночи!

Алиса: - Спокойной ночи!

Мику порывисто обняла меня, но быстро отстранилась.

Мику: - Еще раз спасибо за вечер!

И растворилась в ночной темноте. Я долго стояла в ступоре, красная как рак, и смотрела ей вслед. Одно дело обниматься во время танца, когда ты забываешь вообще обо всем, и другое дело наедине…

Когда я оказалась в домике, Ульяна уже спала. Я сняла платье и повесила его обратно в шкаф.

Вечер закончился не совсем так, как я рассчитывала, но очень даже хорошо. Сегодняшний день здорово потрепал меня морально: странные сны, осознание влюбленности, В ДЕВУШКУ, к тому же, последующая за этим тоска и отчаяние, потом своего рода эйфория, апатия и в довершение - вечер, после которого осталось много недосказанного. Так что, когда я наконец оказалась в постели, остатки сил покинули меня и я мгновенно заснула. Но засыпая, я улыбнулась всплывшей в сознании Мику…

## День 4

Сон закончился так же как и начался - быстро и незаметно. Между вечером и утром зияла темная пустота. Проснулась я довольно поздно - большая стрелка на часах подползла к девяти. Ульяны в домике уже не было, что, в целом, не удивительно. Я сладко потянулась. Выбираться из постели пока не хотелось, так что я легла поудобнее и стала прокручивать в голове вчерашние события. Губы тронула счастливая улыбка.

В дверь коротко постучали.

Алиса: - Минутку.

И кого это занесло с утра пораньше? Пришлось встать и одеться, после чего открыла дверь. На пороге стояла Лена, с виду взволнованная.

Лена: - Алис, привет. Ты Семена не видела?

Алиса: - Нет, я сегодня еще никуда не выходила. А что случилось?

Лена: - Мы договаривались встретиться на завтраке, а он не пришел. И в домике его тоже нет.

Алиса: - Я, конечно, не так хорошо знаю Семена, как ты, но думаю, что паниковать пока рано. Может он просто где-то гуляет. Или его Ольга припрягла.

Лена: - Да, знаю. Просто не могу отделаться от плохого предчувствия.

Алиса: - Подруга, успокойся! Давай так, если он и на обеде не появится, то мы вместе пойдем его искать, хорошо?

Лена: - Хорошо, спасибо.

Алиса: - Если хочешь, я могу побыть с тобой до обеда, чтобы тебе было спокойнее.

Лена: - Буду очень благодарна, но разве у тебя нет планов?

Алиса: - Нет, я об это еще не думала.

Лена: - Тогда давай пойдем на сцену? Не хочу сейчас никого видеть…

Алиса: - Хорошо, дай мне сначала сходить умыться. Можешь подождать меня в домике.

Лена: - Давай.

Лена прошла в домик и села на мою кровать. Я же взяла пакет и быстрым шагом, не отвлекаясь ни на что, направилась к умывальникам. Наскоро умывшись и почистив зубы, я вернулась в домик.

Алиса: - Идём?

Лена: - Угу.

Никогда не видела Лену такой взволнованной. Внешне и не скажешь, но я четко понимала, что она сейчас очень нервничает. Это о много говорит. Раз уж её так волнует Семен, значит их отношения уже продвинулись достаточно далеко. Немного завидно, но я за них рада. Однако, если парень просто играет с ней, я лично выбью из него всю дурь. Интересно, я бы так же переживала, если бы Мику вдруг пропала? Да, тут и думать нечего…

На площади уже успели убрать все украшения и аппаратуру. Славя и еще несколько пионеров занимались уборкой мусора. Она заметила нас и помахала. Мы ответили тем же, но более отвлекаться не стали и продолжили путь.

Сцена стала для местом откровений. Именно тут я осознала, что влюбилась. И тут же решала, как лучше об этом сказать Мику. Видимо, атмосфера здесь такая - заставляет поразмышлять над насущными проблемами.

Мы сели в тени и долго молчали.

Лена: - Как вы вчера погуляли?

Лена решилась заговорить первой.

Алиса: - Отлично. Я еще долго не забуду этого.

Лена: - Ты смогла признаться ей?

Алиса: - Нет. Когда я набралась смелости и уже собиралась сказать ей все, что чувствую - нас прервали. Кто-то в кустах сидел и следил за нами. Правда, я так и не увидела, кто это был.

Лена: - Это плохо. Теперь нужно еще аккуратнее подбирать момент.

Алиса: - Да… А у вас как?

Лена: - С Семеном? Знаешь, замечательно. После дискотеки мы пошли на пристань. Там он мне признался и… мы поцеловались…

Лена густо покраснела. Не так, как она делала на людях, а по-настоящему. Я улыбнулась.

Алиса: - Рада, что у вас все сложилось.

Лена: - Сложилось, да? Но почему он тогда сегодня не пришел? И где он вообще?

Алиса: - Тише, Ленок, тише. Я уверена, что он просто где-то уснул. Или ему приспичило побыть одному.

Лена: - Нет, он бы мне сказал…

Девушка затряслась, готовясь разрыдаться. Я погладила её по спине. Надо было что-то делать - оставлять её одну нельзя, а мне отвлечь её нечем.

Алиса: - Знаешь, что? А пошли в музклуб? Посидим втроем с Мику, посплетничаем. Ты сможешь отвлечься, а там и твой ненаглядный найдется.

Лена вытерла выступившие слезы и согласно кивнула.

Мы пошли в обход лагеря, по краю леса. В здании клуба было открыто окно, из которого доносилась игра на рояле. Мы поднялись по ступенькам и я бесцеремонно распахнула дверь. Мы встали как вкопанные. Не знаю, что разозлило меня сильнее: Семен, который сидел здесь, совершенно забыв про Лену или то, что он при этом был наедине с Мику. Кулаки сжались до побеления костяшек, а Лена… Её глаза блеснули и она убежала. Я скрипнула зубами и широким шагом направилась к Семену.

Мику: - Алиса…

Мику заметила меня первой, на что я внимания не обратила - схватила парня за грудки и закричала в лицо:

Алиса: - Ты совсем охренел!?

Семен: - Ты чего!?

Алиса: - Ничего! Лена там вся на нервах, никак тебя найти не может, а ты тут сидишь, играешь! Так еще и наедине с другой девушкой!! Уже забыл, что договаривались встретиться!?

Семен: - Черт… Я правда забыл…

Алиса: - Серьезно!? Так я тебе сейчас быстро память исправлю, чтобы больше не забывал!

Мику: - Алиса, стой!

Мику схватила меня под плечи, спасая таким образом Семена от прямого удара в челюсть. Я рефлекторно отпустил парня, что позволило девушке оттащить меня подальше.

Семен виновато опустил голову. Я злобно прожигала его взглядом, для вида пытаясь вырваться из хватки Мику. Несколько секунд потребовалось, чтобы успокоиться.

Алиса: - Советую тебе найти её и извиниться. Извиниться, а не оправдываться! Понял?

Семен кивнул и бегом выбежал из клуба. Мику отпустила меня и я присела на усилок. Руки все еще тряслись от злости. Девушка тихо присела на стульчик перед роялем. Я кинула на неё взгляд. Она нервно теребила край юбки и выглядела перепугано. Да уж, Алиса, повторяем одни и те же ошибки. Я глубоко вздохнула, поднялась и подошла к ней.

Алиса: - Мику?

Позвала я её, присев на корточки. Девушка посмотрела на меня влажными глазами, заставляя сердце упасть в пятки.

Алиса: - Я тебя напугала? Прости, мне не стоил так остро реагировать…

Мику: - Нет, я все понимаю. Ты ни в чем не виновата, просто… ты выглядела такой страшной! Я вправду думала, что ты ударишь Сеню…

Её голос дрогнул, а по щеке скатилась первая слеза. Я не знала, что сказать, поэтому несмело обняла её, подставляя плечо, как подушку для слез. Мику сильнее зарылась в ткань моей рубашки и тихо захныкала. А ведь Лена говорила, что Мику очень впечатлительная. И чем я думала, когда наехала на Семена у неё на глазах?

Мы сидели так несколько минут. Колени начали болеть, но я не смела пошевелиться. Только когда Мику перестала вздрагивать и успокоилась, я взяла её лицо в руки, большими пальцами вытерла влажные дорожки с её щек и улыбнулась.

Алиса: - Видишь, не такая уж я и страшная. Просто Лена моя подруга и, конечно, я не позволю её обидеть… И ты тоже моя подруга! Так что, если тебя кто-то обидит, обязательно скажи мне об этом, хорошо?

Мику: - Угу.

Мику улыбнулась. Хорошо, она немного успокоилась.

Алиса: - Пойдем, надо умыть твое милое личико. Не стоит портить такую красоту следами от слез, да?

Мику рассмеялась. Мелко так, но натурально и звонко. Я снова улыбнулась ей, взяла за руку и мы вышли из клуба.

Мику шла чуть позади, держа меня за мизинец. По телу разливалось новое, совершенно незнакомое чувство. Словно у меня выросли крылья за спиной, а сил стало раза в два больше. Наверное, подобное ощущают парни, когда девушка, что им нравиться, плачет. Непреодолимое желание защитить, вперемешку с чувством вины, что допустил эти слезы. Так я себя ощущала, пока Мику, словно маленький ребенок, держалась меня. И мне определенно это нравилось!

К умывальникам мы пришли быстро. Мику смыла следы слез, да и я немного освежилась.

Мику: - Что теперь?

Я на секунду задумалась. С одной стороны - оставлять Мику мне сейчас не хотелось, а с другой - моя лучшая подруга в беде. Этот выбор стал самым сложным в моей жизни. Но решать надо быстро. Я тяжело вздохнула.

Алиса: - Мику, мне надо найти этих двоих. Боюсь, они оба могут наломать дров, так что я пойду.

Мику: - Я с тобой!

Алиса: - А? Зачем?

Мику: - Лена и моя подруга тоже. И я так же как и ты переживаю за неё.

И кто я такая, чтобы отказать этим целеустремленным глазам?

Алиса: - Ладно, тогда идем.

Мику улыбнулась и мы решительно выдвинулись на площадь.

Семен стоял в центре, около Генды, и нервно озирался по сторонам. Было видно, что все это время он бегал в поисках Лены. И раз уж он не смог её найти, значит она ТАМ. Мы быстро подошли к Семену. Он безнадежно посмотрел на нас и снова опустил голову.

Семен: - …Не могу её найти,

Алиса: - Неудивительно.

Мику: - Алис, ты же хорошо знаешь Лену, где она может быть?

Алиса: - Знаю-знаю, даже отведу вас туда, вот только… Семен, что ты чувствуешь по отношению к Лене?

Семен: - Что? Разве это сейчас важно?

Алиса: - Важно, Сеня, важно. Я никуда не пойду, пока ты не ответишь.

Мику: - Алиса!

Алиса: - Спокойно, я делаю это не со зла. Просто если он не искренен, то это все не имеет смысла и я сама пойду к Лене. Но если он вправду её любит, то пусть скажет об этом вслух.

Семен шокированно уставился на меня. Хороший тест на честность - ведь будь ты хоть столетним мастером лжи, говоря смущающие вещи, нервозность скрыть не сможешь. Он надолго замолчал, собираясь с мыслями.

Семен: - … Я люблю её,

Алиса: - Что? Кого? Говори громче, я вообще ни слова не разобрала.

Семен: - Я ЛЮБЛЮ ЛЕНУ!!

Закричал парень на всю площадь, привлекая внимание проходящих мимо пионеров. Его щеки покраснели, но смотрел он прямо, без тряски, без сомнений. Вот она, решимость, которой мне так не хватает. Я улыбнулась, Мику вовсе засияла от этого смелого заявления.

Алиса: - Ну пошли, кавалер недоделанный.

Мы вышли к лесу и остановились у тропинки, что уходила глубже в чащу.

Алиса: - Так, Семыч, слушай. Пойдешь по тропинке метров двадцать, до развилки. Там обернись налево: между кустами будет едва заметная тропа. Пойдешь по ней и выйдешь на костровую поляну. Лена будет там.

Семен: - Ты уверена?

Алиса: - Да. Она всегда ходит туда, если хочет побыть одной. Смотри только дров не наломай, а то в следующий раз Мику тебя уже не спасет.

Семен утвердительно кивнул. Пару раз глубоко вздохнул, развернулся и… замер.

Алиса: - Ну, чего встал?

Семен: - А как мне лучше начать разговор?

Алиса: - Семен, я помогла тебе всем, чем могла. Дальше разбирайся сам.

Он еще немного потоптался на месте и наконце-то ушел. Мику дернула меня за рукав.

Мику: - Ты вправду его побьешь, если они еще больше рассорятся?

Алиса: - Как знать…

Я двояко повела плечами. Мику кинула на меня неодобрительный взгляд, на что я просто улыбнулась…

Мысленно отсчитав минуту, я выдвинулась за Семеном.

Мику: - Ты куда?

Алиса: - Пойду прослежу за ними.

Мику: - Ты что? Это же личное, так нельзя.

Алиса: - И что? Разве тебе самой неинтересно?

Мику: - Ну… Интересно, конечно.

Алиса: - Вот и пойдем, посмотрим. Они нас не заметят.

В Мику боролись мораль и интерес. Но последний побеждал с большим отрывом. Она кивнула и мы вместе зашли в лес.

Тропинка петляла, тут и там пробивались корни, через которые мы часто спотыкались. Дойдя до развилки, мы повернули в нужную сторону и стали пробиваться через густые заросли кустов. Когда в поле зрения попала поляна, я присела, жестом приказав Мику сделать так же и молчать. Мы подобрались поближе, скрывшись в тени кустов, за их густыми ветками.

Лена с Семеном сидели на бревне, сохраняя дистанцию. Разговор был слишком тихим и звуки лесной живности перекрывали его полностью. Мику от любопытства высунулась вперед - я едва успела словить её, чтобы она не вывалилась из кустов. Вдруг, Лена размахнулась и ударила Семена по лицу. Хлесткая пощечина распугала птиц, на секунду повисла звенящая тишина. Еще через секунду, она крепко прижалась к парню. Семен несмело обнял её в ответ. Лена кинула очень проницательный взгляд в нашу сторону - заметила. Все-то она видит! Я кивнула ей, дернула Мику за плечо и мы поспешно удалились, оставляя их наедине.

\*\*\*

Мы сидели в музклубе. За Лену я больше не переживала, но должна сказать, что заметно устала. Мику тоже не выглядела энергично - сидела за роялем, положив на него голову и прикрыв глаза. Я сидела на усилке и лениво перебирала струны, любуясь девушкой. Действительно, если уж Семен набрался смелости заявить о любви к Лене на всю площадь, то чем я хуже? Мы сейчас наедине, атмосфера тоже благоприятная… Может, это хороший момент?

Алиса: - Мику!

Мику: - Ммм, что?

Алиса: - Я…

В дверь постучали, прерывая мой монолог. Это проклятье какое-то? Уже второй раз меня прерывают в самый ответственный момент.

Мику: - Войдите.

Дверь открылась, на пороге стояла свежеиспеченная парочка - Лена и Семен. Они держались за руки и девушка выглядела вдвое смущенной, чем на сцене, когда рассказывала про их поцелуй.

Алиса: - Я смотрю, вы помирились.

Лена: - Да. И благодаря тебе, стали официальной парой. Зачем ты заставила Семена прокричать об этом?

Алиса: - Я лишь хотел убедится в его уверенности. А прокричать он решил сам.

Семен: - Ничего, так даже лучше. Пусть все знают, что самая красивая девушка уже занята.

Алиса: - Только не надо флиртовать перед нами, хорошо? Я за вас рада и все такое, но, правда, не нужно.

Семен натянул лыбу до ушей. Лена тоже усмехнулась. Не могла улыбнуться и я. А вот Мику совсем затихла. Мы обратили на это внимание - девушка тихо сопела, “обнимая” холодный рояль.

Лена: - Уснула…

Семен: - Видимо совсем распереживалась.

Алиса: - Пусть спит. Вы идите, думаю, вам сейчас меньше всего хочется сидеть здесь.

Лена: - Угу. Пойдем Семен.

Они вышли, на прощанье кивнув. Эх, завидую я им. А еще немного злюсь, но с этим уже ничего не поделаешь. Мику спала, а мне сидеть без дела не хотелось. Я аккуратно тронула струны и стала играть спокойную и медленную мелодию. Единственную, которую знала. Девушку это не разбудило, позволяя мне продолжать.

В какой-то момент мне надоело. Я поднялась, сладко потянулась и подошла к окну. Открыв его, облокотилась на подоконник и глубоко вдохнула. Время близилось к обеду, но воздух все еще был свежим и это привело меня в чувства. Да, денек с самого утра втянул меня в приключение. Мне нравилось, что не приходится сидеть без дела, но я предпочту не повторять. Пусть лучше происходит что-нибудь хорошее и интересное, а не вот это вот.

Прозвучал горн, призывающий пионеров на обед. Мику даже не пошевелилась - спала она очень крепко. И что делать? Будить её я не хотела, но обед пропускать не стоит. Тогда, возьму её порцию и принесу сюда.

Я вышла на улицу, аккуратно прикрыла дверь поплотнее и направилась в столовую.

Ульяна, как всегда, заняла мне место. На обед давали грибной суп, рис с рыбой и стакан сока. Недурно, хотя рыбу я не очень люблю.

Ульяна: - Привет! Как дела идут?

Алиса: - С переменчивым успехом. А ты где с утра была? И почему меня не разбудила?

Ульяна: - Секрет! А не разбудила, потому что не было смысла. Линейки сегодня не было.

Алиса: - А почему?

Ульяна: - Не знаю, да и знать не хочу. Не было и не было.

Алиса: - Ну ладно.

Мы принялись работать ложками и еда как-то уж слишком быстро закончилась. Я отнесла поднос на мойку, попросила повариху сложить порцию в судочки и, забрав пакет, вышла на улицу.

Ульяна ждала меня.

Ульяна: - Это ты кому порцию взяла?

Алиса: - Мику, она в клубе уснула.

Ульяна: - А-а, понимаю-понимаю.

Ульяна хитро улыбнулась, махнула мне рукой и унеслась, оставляя за собой красный хвост.

На площади я пересеклась со Славей. Она улыбнулась и подошла ко мне.

Славя: - Привет! А что это у вас с утра было, что Семен так громко кричал?

Алиса: - А ты не поняла? Любовь у них.

Славя: - Здорово! Рада, что Лена тоже нашла свое счастье.

Алиса: - Тоже?

Славя: - Ну, я часто вижу как ты куда-то идешь и мечтательно улыбаешься. Еще ты спрашивала про любовь, так что я подумала… Я ошиблась?

Алиса: - Да, Славь, ты ошиблась.

Славя: - Вот как, извини.

Алиса: - Ничего. Я пойду, а то Мику придется есть холодное.

Славя: - Так это для Мику?

Алиса: - Угу, она уснула в клубе и я не стала её будить.

Славя: - Поняла! Тогда поспеши.

Мы попрощались и я поспешила в клуб.

Тихо толкнув дверь, я посмотрела на Мику. Она все так же спала, даже, вроде не двигалась с момента моего ухода. Ну, теперь я уже обязана её разбудить.

Я прошла к роялю, поставила на него пакет со снедью и тронула девушку за плечо.

Алиса: - Мику, просыпайся. Я тебе покушать принесла.

Мику: - Ммм, Алиса?.. Спасибо, я тебя обожаю…

Девушка сильнее закрылась руками. Мое лицо налилось краской от кончика носа до ушей. Сердце забилось быстрее. Это она… во сне говорит? Но даже так, это было слишком неожиданно - мне потребовалось время, чтобы успокоиться.

Я еще раз потрясла её за плечо, более напористо. Её веки задрожали, она приоткрыла глаза и сонно посмотрела на меня.

Алиса: - Просыпайся, соня! Еда остывает.

Мику: - А? Что?

Мику выпрямилась, сладко потянулась и зевнула. Её взгляд упал на стоящий рядом пакет, потом на меня.

Мику: - Это…

Алиса: - Это твой обед, ты проспала.

Мику: - Ой, спасибо тебе!

Алиса: - Не за что. Эх, чтобы ты без меня делала?

Мику: - С голоду бы померла!

Она рассмеялась, доставая из пакета судки. Жадно облизав губы, она с аппетитом начала есть. Я присела на усилок и стала наблюдать за ней. Она так мило набивала щечки едой, что я просто не могла не улыбаться. Мой взгляд смутил её, она прожевала и спросила:

Мику: - У меня что-то на лице?

Алиса: - Нет. Прости, я просто задумалась, а взгляд сам по себе упал на тебя.

Мику: - Да? Ну, можешь, пожалуйста, так не пялиться? Это смущает.

Алиса: - Да, конечно.

Я взяла гитару и начала играть. Мику продолжила свой обед, правда, уже не так активно. Образовалась такая уютная атмосфера, что я не хотела, чтобы этот миг заканчивался. Я была готова сидеть вот так, наедине с Мику, до конца своих дней. Но все имеет свойство заканчиваться. Закончилась мелодия, которую я играла. Закончился и обед Мику. Девушка встала, сложила опустевшие судки в пакет.

Мику: - Я пойду отнесу судочки обратно в столовую. Скоро вернусь!

Алиса: - Угу.

Мику выпорхнула из клуба, оставляя меня одну.

Я позволила себе выдохнуть - все это время у меня в голове крутилась её полусонная фраза. Я всеми силами скрывала свое смущение, так что когда девушка ушла, я поставила гитару и закрыла лицо руками. Щеки горели и я улыбалась как дурочка. Вроде, мелочь, сказанная неосознанно, но как же я была счастлива это услышать. Вот бы она сказала это четко, смотря мне в глаза. Никогда бы не подумала, что буду так себя ощущать. Таких оттенков радости я в своей жизни не испытывала. Наверное, просто потому, что это привилегия влюбленных. А может просто мне никогда не говорили таких приятных вещей. Кто будет “обожать” хулиганку? Только такая же хулиганка, и то - не факт.

Семен: - Привет.

Я подпрыгнула на месте, испугавшись. Семен бесшумно вошел в клуб, застав меня врасплох.

Алиса: - Не пугай меня так!

Семен: - Прости, не хотел.

Алиса: - Ладно, хрен с тобой. Чего пришел-то?

Семен: - Лена устала и пошла в домик, отдохнуть. А мне заняться нечем, так что я пришел поиграть.

Алиса: - Ага. Ты же просто прячешься от вожатой, да?

Семен: - Ну… да, ты меня раскусила. Что, прогонишь теперь?

Алиса: - Делать мне больше нечего, тебя гонять. Сиди, играй, чего уж там.

Семен улыбнулся и сел за рояль, без лишних слов начав играть. Играл он что-то грустное, меланхоличное - я невольно заслушалась. Он же, кажется, вовсе ушел в себя, оставляя всю работу пальцам. Как-то сама по себе, под эту музыку, начала проносится моя жизнь. Детский дом, одна тесная комната на четверых, которую мы с трудом делили. Старая одежда - пожертвования неравнодушных. Скромное питание и редкие моменты счастья, когда в столовую завозили сгущенку. Дорогая гитара - подарок на восьмое День Рождения, первый и последний раз, когда мир вокруг казался ярким. Первая драка, первая победа и первый выговор. Первые приемные родители. Они не были плохими людьми, но я чувствовала себя лишней в их семье. Поэтому уже через пару недель сбежала и вернулась в детский дом. Ох, и сколько криков из-за этого было. Потом еще раз, и еще… Я нигде не чувствовала себя на своем месте, да и обременять своим существованием никого не хотела.

Моя подруга пустила нелепые слухи про меня. Мы подрались, я сломала ей руку и из-за этого встала на учет в местной полиции. Воспитатель уже не знала, что со мной делать, а я только-только вкусила свободы.

Школы постоянно менялись. Нигде не получалось завести друзей. В одной из предпоследних, в которую я попала из-за очередного удочерения, я застала ребят постарше курящими за школой. Они предложили и мне - так я начала курить. По-началу, достать сигареты было трудно - денег, что нам давали в детском доме, едва хватало на два мороженых рожка. Но даже после очередного побега, я продолжила переписываться с одним из парней, он-то и помогал мне достать курево.

Два года назад меня снова удочерили. Тогда я и познакомилась с Леной, при попытке сбежать.

Лена: - Ты только переехала, да?

Алиса: - Эм, да.

Лена: - Мама говорит, ты из детского дома?

Алиса: - И что?

Лена: - Здорово, наверное, иметь возможность сбежать…

Не знаю почему, но я остановилась. Что-то кольнуло в сердечке - я присела рядом с ней и мы разговорились.

Тогда я поняла, что хоть мы и разные, по существу своему, мы страдали от одной болезни - одиночество. Я осталась и мы крепко сдружились. Конечно, мое дикое поведение не изменилось, но зато у меня появилась первая настоящая подруга.

Оглядываясь назад, понимаю, насколько тусклой и мрачной была моя жизнь. Но она была пропитана свободой и мелкими моментами счастья. Да и случись что-нибудь иначе, вряд ли бы я попала в “Совенок”. Не познакомилась бы с Ульяной и остальными… И Мику. Мы могли вообще не встретиться, произойди что-нибудь не так. Так что, сейчас я уже не могу сказать, что ненавижу свою жизнь.

Мелодия закончилась. Мы молчали - образовалась мрачная атмосфера. Оба думали о чем-то своем.

Мику: - Я вернулась! Ой, Семен, ты тоже тут?

Семен: - Да, не помешаю?

Мику: - Нет, конечно! Я как раз хотела кое-что с вами обсудить.

Появление Мику разрядило обстановку. Я тряхнула головой, отгоняя остатки воспоминаний.

Алиса: - Ну, говори уж.

Мику: - Ольга Дмитриевна сказала, что в конце смены будет концерт, так? Может и мы выступим?

Выступать перед всем лагерем у меня желания не было. Но предлог, в виде репетиций, освобождал нас от общественных работ. Да и служил поводом побольше проводить время с Мику. Как я могу отказаться от такого?

Алиса: - Лично я не против, но на сцене никогда не выступала.

Мику: - Ничего страшного, у нас много времени, чтобы подготовиться! Семен, ты с нами?

Семен: - Да я вообще за любой движ, кроме голодовки. Только нам хотя бы еще одного человека найти, для полноты звука.

Мику: - Да, я тоже об этом думала! Нам нужно найти барабанщика или басиста. Так как я могу играть и на том и на том, нужен всего один человек. Кстати, Алиса, Ульяна же играет на барабанах, да? Может мы спросим её?

Алиса: - Ох, Мику, я даже не знаю. Ульяна слишком непоседливая, думаю, лучше оставить этот вариант на крайний случай. Пока попробуем найти кого-нибудь другого.

Семен: - И как мы это сделаем?

Мику: - А мы подадим объявление в стенгазету! Они, вроде, в библиотеке расположены. Надо сходить, спросить.

Алиса: - Эту стенгазету вообще читают? И сколько нам придется ждать, пока наше объявление заметят?

Семен: - Других вариантов нет, только так.

Мику: - Хорошо, давайте тогда придумаем текст.

Мику достала тетрадь и ручку. Что там можно было придумывать, я понятия не имела, так что оставила эту задачу на Семена и Мику. А вот они, видимо, были полны идей - так как быстро разгорелся спор, какая из их версий лучше. Спорили долго. Неужели там может что-то так сильно отличаться?

В конце-концов, мне это надоело.

Алиса: - Так, господа-затейники. Ваши споры меня уже утомили. Я напишу текст объявления и мы закроем этот вопрос, хорошо?

Они переглянулись и кивнули. Я взяла ручку и, долго не думая, написала.

“Музыкальный кружок “Совенок” ищет человека в группу! Требуются умельцы игры на барабанах или бас-гитаре! Обращаться к Мику в здании музклуба. С десяти до двенадцати!”

Простенько, а главное - понятно. Ребята, правда, такую простоту не оценили, но поделать уже ничего не могли.

Алиса: - Я отнесу это в стенгазету, а вы пока начните собирать репертуар нашего выступления.

Я вышла из клуба и направилась в библиотеку. В послеобеденное время на улице было практически ни души. Все либо сидят по домика, или спасаются от жары на пляже. Так что по пути я не встретила никого из знакомых. Даже с Ольгой Дмитриевной сегодня не пересекалась, что меня несказанно радовало.

Подходя к библиотеке, кто-то позвал меня из кустов. Ну как, кто-то…

Ульяна: - Алиса!

Алиса: - Уля? Ты что там делаешь?

Ульяна: - Прячься сюда, я все объясню.

Она беспардонно выскочила и утащила меня в свое укрытие.

Алиса: - Ну и что ты делаешь?

Ульяна: - Я после обеда тако-ое услышала! Если вкратце, то наш недалекий Грибоедов сейчас попытается признаться Жене! Представляешь?

Алиса: - Грибоедов… Электроник, что-ли? Я давно подозревала, что он глаз положил на нашу библиотекаршу!

Ульяна: - Тс! Вон он, идет!

Мы посильнее прижались к земле, чтобы Сыроежкин нас случайно не заметил. Парень уверенно и твердо вышагивал к библиотеке. Только несмотря на походку, его лицо все равно выражало неуверенность. Он поднялся по ступенькам и замер в нерешительности. Постоял так с минуту и начал вышагивать кругами, набираясь смелости. В чем-то я его понимала, так что, в отличии от Ульяны, не смеялась.

Вот он наконец-то потянулся к ручке двери, но та резко открылась, с силой приложив парня по лицу. Вот это уже было действительно смешно - мы с Улей едва сдерживались.

Ольга: - Серёжа! Прости, ты в порядке?

Электроник: - Да, все… нормально.

Ольга: - Да какой там нормально? У тебя кровь из носа. Так, бегом в медпункт.

Электроник: - Та это ничего страшного, правда!

Ольга: - Все равно, надо остановить кровь и убедиться, что это не перелом.

Вожатая достала платок и подставила под нос Сыроежкина. Взяла его под руку и насильно потащила в медпункт. Да уж, не везет нашему Ромео.

Мы дождались, пока они скроются за углом и вышли из кустов.

Ульяна: - Бедненький Серёжа, мне его даже жалко стало.

Алиса: - Да-да, рассказывай! Я же по лицу вижу, что тебе смешно!

Ульяна: - Ну, то что ему по лицу дверью съездили - смешно. А вообще, может мы им поможем?

Алиса: - Чем мы им помочь-то можем?

Ульяна: - Ну, не знаю. Создадим нужную атмосферу, как-нибудь, уверенности ему добавим, что ли.

Алиса: - Ну, допустим. А тебе-то какое дело до их отношений?

Ульяна: - Никакого, мне просто скучно! А вот такие события для лагеря - редкость. Хочется как-то руку приложить.

Алиса: - Ладно, и что, у тебя есть идеи?

Ульяна на секунду серьезно задумалась, словно решала ужасно сложную задачку.

Ульяна: - Давай для начала узнаем, что Женька о нем думает, а там уже будем решать.

Алиса: - Давай попробуем. Может и я чему-нибудь научусь.

На том и порешили. Так как мне все равно нужно было зайти в библиотеку, я взялась расспросить Женю. А Ульяна решила проследить за Сыроежкиным и собрать побольше информации.

В библиотеку я зашла без стука. Женя, как всегда, спала за столом, положив руки под голову.

Алиса: - Женя, вставай!

Девушка недовольно нахмурилась и поднялась, уставившись на меня прожигающим взглядом.

Женя: - Чего тебе?

Алиса: - Говорят, у вас тут стенгазету делают.

Женя: - Ну, допустим.

Алиса: - Мне надо объявление подать.

Женя: - Давай.

Алиса: - А ты что ли занимаешься этим?

Женя: - Не одна конечно, но да. Все, или еще что-то?

Алиса: - Слушай, мы же с тобой вроде неплохо ладим?

Женя: - Это в какой вселенной?

Алиса: - Та не начинай. Если бы мы действительно ненавидели друг друга, мы бы не грызлись при каждой встрече, а просто молча расходились.

Женя: - Ладно. Ты раздражаешь, но не то чтобы я тебя ненавидела. Так это к чему?

Алиса: - Как бы так спросить… Тебе кто-нибудь в лагере нравиться? Ну, из мальчиков.

Женя: - Слушай, я конечно сказала, что не ненавижу тебя, но мы и не хорошие подруги. С чего такие вопросы?

Алиса: - Ну, так, интересно просто.

Женя: - Интересно, значит? А может ты сама на кого-нибудь запала?

Алиса: - …Может.

Женя: - Удивительно! Бедный человек…

Алиса: - Не паясничай. Так что, нравиться кто-нибудь?

Женя: - Ну-у, скорее да, чем нет.

Алиса: - И кто же это?

Женя: - А тебе скажи - весь лагерь к ужину знать будет.

Алиса: - Эй, что-что, а о таких вещах я не сплетничаю.

Женя: - Все равно, я тебе не верю. Достаточно того, что я уже сказала.

Алиса: - А это случаем не Сыроежкин?

Женя: - Что!? Этот-то? Да ни в жизнь! Он же странный - вечно сидит в своем клубе, на пару с таким же недалеким, при встрече бубнит, двух слов сказать не может. А если и может, то рот у него потом не закрывается! И говорит только о своей чертовой кибернетике. Бесит!

Женя раскраснелась, забегала глазами по помещению. Я попала в точку, но вот признаваться в этом она не спешит. Впрочем, мне достаточно знать, что у Эла есть шанс. А хочет она, или нет, веса не имеет. Раз Ульяна взялась за дело с таким энтузиазмом то им уже не отвертеться.

Алиса: - Ясно-ясно, я поняла. Ну, не хочешь говорить, как хочешь. А мне уже пора, так что до встречи!

Женя: - Ага, не дай бог!

Я тихо прыснула, покидая библиотеку. Женя, в конце-концов оказалась обычной девушкой, просто резкой на поворотах. А вот мне интересно, Серёжа знает о какой-то другой Жене, или запал на неё такую? Если второе, то он действительно странный.

В музклубе играла музыка. Рояль, если быть точной. Причем, в отличии от обычной игры Семена, мелодия отличалась какой-то нечеловеческой скоростью и ритмичностью. В открыла дверь и зашла. Мику сидела на усилке и что-то писала в тетради. Семен, с лицом полной сосредоточенности, с проступающей испаренной на лбу, активно бил пальцами по клавишам.

Алиса: - Что это вы делаете?

Мику: - Ты уже вернулась? Я вот записую список песен,а Семен тренирует мелкую моторику, что бы по клавишам не мазать.

Алиса: - Понятно. А ну, дай гляну, что вы там порешали.

Мику: - Вот!

Девушка дала мне тетрадку, где красивым почерком было написано название композиций. Одиннадцать, в общей сложности. Половину из них я знала, и все они были позитивными и быстрыми.

Алиса: - Неплохо, но не многовато ли? И почему только заводные?

Мику: - Ну, о количестве песен я спрошу Ольгу Дмитриевну. А выбрали мы веселые, потому что решили не омрачать закрытие смены.

Алиса: - А мне кажется, что что-нибудь меланхоличное и душевное отлично вписалось бы в атмосферу последнего вечера, не думаешь?

Мику: - Да? Я даже не знаю…

Алиса: - Ладно, ты сначала уточни сколько нам можно песен отыграть, а потом уже решим, добавлять что-то эдакое или нет.

Мику: - Хорошо!

Семен закончил игру и шумно выдохнул, вытирая пот со лба.

Семен: - Это утомляет. Я уже не уверен, что смогу отыграть все одиннадцать композиций.

Алиса: - Так, секундочку. Это нам что, надо будет рояль тащить на сцену?

Мику: - Нет, конечно нет. У меня тут есть синтезатор, Семен на нем играть будет.

Алиса: - Ну раз так, то это хорошо. А ты умеешь на синтезаторе?

Семен: - Я же постоянно переезжаю, а возить с собой фортепиано было бы очень неудобно. Вот мне и купили синтезатор. Так что да, я умею на нем играть. Но, честно говоря, электронный звук мне не очень нравиться.

Мику: - Мне тоже! Я вообще не понимаю, как он может кому-то нравиться. Он же такой искусственный.

Алиса: - Раз подобные инструменты существуют - то кому-то это нравиться. Я бы с радостью поиграла на электрогитаре, но не с таким усилком.

Семен: - Может попросим наших светил его глянуть? Глядишь, и смогут сделать звук почище.

Мику: - Ну не знаю, можно, конечно…

Алиса: - Спросить в любом случаем стоит.

Мику: - Ладно, но это уже потом. А сейчас давайте будем сыгрываться. Времени, конечно, у нас предостаточно, но откладывать не стоит.

Алиса: - Согласна, а то мало ли что случиться может.

Семен: - Девчат, пощадите! Дайте хоть минут пять отдохнуть, а то пальцы уже ломит.

Мику: - Отдыхай-отдыхай, мы пока с Алисой вдвоем поиграем.

Семен довольно улыбнулся, положил руки на колени, расслабив их и стал слушать нашу игру. Мику схватилась за бас гитару, и села на усилок. Я взяла акустику.

Алиса: - Что играем?

Мику: - Давай по списку.

Я тронула струны и начала играть. Мику быстро подключилась. Синхронность пока оставляла желать лучшего, но выходило неплохо. Зная какие толстые и тугие струны на басухе, я была удивлена, что девушка с легкостью их прижимала и играла. Ведь выглядела она достаточно хрупкой и слабой, а для игры на подобном инструменте нужны немалые усилия. Впрочем, учитывая её увлеченность музыкой, этого стоило ожидать.

На третьей композиции подключился Семен. Несмотря на частые промахи в командной игре, рояль неплохо дополнял звук. В общем получалось неплохо, а если добавить к этому барабаны, будет прям то, что надо. Я переживала за Мику и её тонкие, аккуратные пальчики, так что после пятой композиции предложила отдохнуть. Девушка разлила по стаканам воды, предложив нам.

В дверь постучали, и после короткого “Войдите” от Мику, в помещение вошла заспанная Лена. Семен сразу поднялся со своего места, подошел к ней, и обнял.

Алиса: - Ну как ты, подруга? Выспалась?

Лена: - Угу. А вы что, репетируете?

Семен: - Мику предложила сыграть на закрытие смены, вот мы и потихоньку готовимся. Правда, нам пока не хватает людей.

Лена: - Простите, ничем помочь не могу!

Мику: - Ничего! Мы подали объявление в стенгазету, да и если что, можно Ульяну позвать. Правда, Алиса против этого.

Лена: - Почему? Разве вы не подруги?

Алиса: - Подруги, но Уля очень непоседливая, сама знаешь. А нам надо много репетировать. Сомневаюсь, что она выдержит.

Лена: - Почему же? Если она умеет играть, значит ей хватало усидчивости, чтобы учиться.

Алиса: - Ну… Не знаю, посмотрим. Если никого не найдем, возьмем её.

Лена: - Как хотите. А насчет костюмов вы уже решили?

Семен: - Точно! Костюмы! Концерт же костюмированный - надо определиться, в чем мы выступать будем.

Мику: - Может что-нибудь с современной эстрады?

Алиса: - Сомневаюсь. В лагере ни коженок, ни джинс мы не найдем.

Семен: - Тогда, как насчет джазового стиля? Строгие костюмы, все дела…

Алиса: - Не подходит к репертуару. Нужно что-нибудь… свободное, да! Вроде футболок с шортами или спортивными штанами.

Мику: - Точно! Только их надо будет подшить, чтобы выглядели как-нибудь броско.

Лена: - С этим я могу вам помочь - я неплохо шью и штопаю.

Семен: - Это все замечательно, только у меня с собой нет спортивной одежды. Я же буквально с самолета сразу на автобус в лагерь сел. Вещей по мелочи.

Лена: - Спроси у Ольги Дмитриевны, что-нибудь найдет. Только сразу предупреди, что я буду перешивать, чтобы потом не ругалась.

Семен: - Хорошо.

Лена: - Еще мне надо бы какой-нибудь пример: обложки или журналы. Чтобы знать, что примерно нужно делать.

Мику: - У меня в кладовой есть пара журналов, я тебе их потом отдам, хорошо?

Лена: - Хорошо.

Алиса: - Ладно, ребята, отдохнули? Давайте играть.

Лена: - Ой, а можно мне послушать?

Семен: - Конечно, только тут присесть негде.

Мику: - Садись на усилок, мы можем и стоя поиграть. Все равно на сцене сидеть не будем.

Лена присела на усилок, а мы начали играть.

Играли долго - у меня даже начали пальцы гудеть - было страшно представить, как себя чувствовала Мику. Но по её лицу было видно, что останавливаться она пока не желала. Семен напротив, выглядел хмуро и напряженно, в короткий миг перерывов без конца разминая пальцы. Прогнав репертуар по кругу, было решено все-таки прерваться на продолжительный отдых. Я отошла к окну и принялась дуть на несгибающиеся пальцы. Никогда в жизни я не играла так долго, но определенная гордость за то, что я смогла это осилить, приятно грело душу.

Мику: - Болят, да?

Алиса: - Это с непривычки. Скоро пройдет.

Мику: - Давай помогу.

Алиса: - А?

Мику взяла мои руки в свои и начала аккуратно массировать фаланги, подушечки, мышцы ладони и связки на запястье. Я мгновенно забыла про гудящую боль - покраснела и старалась скрыть смущение под челкой. Благо, Мику этого не видела. А вот Лена заметила и хитро улыбалась, глядя на меня.

Мику: - Я когда только училась играть на гитаре часто испытывала боль в пальцах. Так что, мой репетитор научила меня такому вот массажу. Правда, я не так хорошо его делаю, как она, но хоть немного, но помочь должно.

Алиса: - Спасибо.

Семен завистливо смотрел на меня, самостоятельно, до хруста, разминая пальцы.

Семен: - Мику, может и мне массаж сделаешь?

Я свободной рукой показала ему кукиш, на что он недовольно фыркнул. Мику напротив - согласилась. Лена тоже с подозрением смотрела на них, но в целом была спокойна. А я нет. Меня распирало возмущение, но поделать с этим я ничего не могла.

Кто-то похлопал меня по плечу. Ульяна стояла на улице под окном.

Ульяна: - Алиса, на пару слов!

Шепотом позвала она.

Алиса: - Удалось что-то узнать?

Ульяна: - А то!

Алиса: - Ребят, я выйду на минутку.

Я вышла на улицу. Ульяна сразу оттащила меня за угол.

Ульяна: - В общем, Сыроежка запал на Женьку еще в самом начале смены. Только вот ему вообще никак не удается набраться смелости, чтобы ей признаться. А советуется он по этому поводу только с Шуриком. А тот… Ну, ты сама знаешь - советчик из него никакой. А у тебя как? Есть что-нибудь?

Алиса: - Угу. Наша жужелица тоже к нему неравнодушна, только не признается в этом. Если так и дальше пойдет, то они и до конца смены не решаться признаться друг другу. А раз мы взялись за них, то должны довести дело до конца. Что будем решать?

Ульяна: - Думаю, нужно поговорить сначала с Серёжей, а то от Шуры никакого толку.

Алиса: - Что верно, то верно, но говорить с ним не нам. Уж точно не нам. Нужен кто-то с опытом…

Ульяна: - Может, Сеню попросим? Он же вон, Ленку охмурил, значит что-то в этом понимает.

Алиса: - Ну давай.

Я вернулась в музклуб и позвала Семена, кивнув Лене, что, мол, все в порядке.

Семен: - Что такое?

Ульяна: - Семен, у нас дело чрезвычайной важности и секретности!

Семен: - Ого, и что же вы задумали?

Алиса: - Свести два любящих сердца. Только наши несчастные немного тугие и нам нужна твоя помощь. Ты согласен?

Семен: - А что, звучит интересно! Я в деле! Ну, кто наши жертвы?

Ульяна: - Серёжа и Женя!

Семен: - Едрить, вы меня не разыгрываете? Серьезно? Эти двое?

Алиса: - Без шуток! Тем более, их чувства взаимные, только они об этом не знают. А Женя так вообще в отказ уходит.

Семен: - Да уж, ситуация трудная. А от меня что требуется?

Ульяна: - Ты должен растормошить Электроника! А мы в свою очередь займемся Женей.

Семен: - Окей, я попробую что-нибудь сделать.

Алиса: - Ребят, а давайте на спор?

Ульяна/Семен: - В всмысле?

Алиса: - Ну вот, Семен обрабатывает Эла. Мы с Улей работаем с Женей. Чей подопечный признается первым - тот победил!

Ульяна: - Неплохая идея! А на что спорим?

Алиса: - На желание!

Семен: - Эй, притормози! У нас вообще-то силы не равны - вас-то двое, а я один!

Алиса: - Равны, Сеня, равны. У тебя опыт есть? Есть! А вот у нас нет, так что…

Семен: - Ладно, уговорила!

Мы пожали руки, договорившись привести план в действие завтра, чтобы было время продумать тактику. Ульяна умотала по своим делам, а мы вернулись в клуб. Лена с Мику рассматривали журналы, выбирая стиль для наших костюмов.

Семен: - Что делаете?

Девчата быстро спохватились, пряча рассматриваемый материал за спины.

Мику: - Ничего! Просто выбирали стиль для костюмов.

Семен: - И что же вы выбрали?

Лена: - А это будет для вас сюрпризом!

Семен: - Ясно…

Мику: - А вы о чем там шептались?

Алиса: - Да так, ничего важного.

Лена: - Да?

Лена сверила нас пронзающим взглядом, но мы стойко выдержали этот удар. Видя, что правду мы говорить не собираемся, она потеряла интерес. По крайней мере, сейчас. Почему-то я уверена, что потом Семена будут допытывать. Ох, и не дай бог он разболтает!

Мику: - Ладненько, давайте дальше играть?

Семен: - А может на сегодня хватит? У меня уже пальцы отваливаются, да и лучше дождаться нового участника.

Мику: - Да, думаю, ты прав. Тогда давайте продолжим завтра - после завтрака?

Семен: - Хорошо. Ленок, прогуляемся?

Лена: - Конечно!

Парочка удалилась, оставив нас наедине. Мику принялась чиркать что-то в тетрадке, а я лениво перебирала струны. Пусть тишина была приятной, а компания Мику тем более, сидеть в помещении мне потихоньку надоедало.

Алиса: - Мику!

Мику: - Да?

Алиса: - У тебя никаких планов нет?

Мику: - Да нет, вроде.

Алиса: - Может тогда и мы прогуляемся?

Мику: - Хорошо, давай! Только подожди меня немного, я допишу.

Алиса: - А что пишешь?

Мику: - Песню. У меня вдруг появилась хорошая идея, вот, хочу превратить её в жизнь.

Алиса: - Понимаю…

Мику продолжила писать, а я от скуки начала играть, несмотря на ноющие пальцы. Но, массаж Мику действительно помог - руки болели не так сильно, а мысль о касании наших рук приятно разливалась по всему телу. Я мечтательно прикрыла глаза, уже не замечая, что играю…

Через неопределенное время Мику коснулась моего плеча, возвращая в реальность.

Мику: - Зову-зову, а ты как будто и не слышишь! Мы идем?

Алиса: - Конечно!

Я положила гитару, Мику закрыла клуб и мы направились в случайном направлении.

Мику: - И все же, о чем вы секретничали с Семеном?

Алиса: - Ай, да так, это не имеет значения.

Мику: - А мне интересно! Ты, вроде, была не самого хорошего о нем мнения, а тут… Ну скажи!

Мику состроила щенячьи глазки, заставляя меня всеми силами сохранять непоколебимость. Отказывать было очень неприятно, но надо.

Алиса: - Прости, Мику, но это только между мной и Семеном.

Мику: - Ну и ладно! Все равно рано или поздно узнаю!

Алиса: - Я тебе сама расскажу, когда будет подходящий момент.

Мику: - Надеюсь, момент наступит раньше!

Алиса: - Может быть…

Мы вышли на пристань. Волны легонько качали лодки, воздух был прохладным и свежим. Где-то вдалеке плескалась рыба, оставляя за собой расходящиеся по воде круги. Мику уверенно пробежала по шаткому мосту, сняла босоножки с гольфами и присела на край, опустив ноги в воду.

Мику: - Ух, холодная!

Я проделала тоже самое и присела рядом. Вода действительно была холодной, тем самым расслабляла. В такие моменты чувствовалась накопившаяся усталость. Я легла на доски, не особо переживая о чистоте рубашки и блаженно выдохнула. Солнце потихоньку клонилось к закату, небо приобретало оранжевые оттенки, а облака розовели. Мику легла рядом и мы молча уставились ввысь.

Мику: - Тебе нравиться лагерь?

Алиса: - С чего вдруг спрашиваешь?

Мику: - Просто. Я ведь видела тебя только издалека, и то, вечно хмурой.

Алиса: - Ну, поначалу я не испытывала особой радости… Но, сейчас мне определенно здесь нравиться. А тебе?

Мику: - Нравиться! Тем более, у меня наконец-то получается выбираться из клуба и гулять. Во многом благодаря тебе, Алиса. Так что, спасибо.

Алиса: - Ты так часто меня за это благодаришь… Неужели все действительно было так печально?

Мику: - Ну, не то чтобы я прям убивалась по этому поводу, или совсем не гуляла по лагерю… Просто я всегда была одна и впечатления были другими. А с тобой - все по другому, по новому!

Алиса: - Я рада, что моя компания тебе приятна!

Мику: - А моя тебе?

Алиса: - А ты думаешь, если бы мне не нравилось, я бы гуляла с тобой?

Мику: - Ну, вдруг ты делаешь это только из жалости.

Алиса: - Ни в коем случае! Я вообще не испытываю жалости к другим людям. Я ведь эгоистка и делаю только то, что нравиться мне самой!

Мику: - И никакая ты не эгоистка! И вообще, что плохого в том, чтобы жить, как хочется?

Алиса: - Ничего, но большинство считает наоборот.

Мику: - А разве это важно?

Я повернулась к Мику. Наши лица оказались близко-близко - я чувствовала её дыхание на своих губах. Она улыбнулась.

Мику: - Па всегда говорит, что нужно следовать зову сердца и плевать, что скажут другие. Эта идеология и позволила мне углубиться в музыку с головой.

Алиса: - Хорошие у тебя родители, не то что мои…

Мику: - А что с твоими не так?

Алиса: - Ну, они придерживаются более традиционного образа жизни. Хотят, чтобы я окончила школу, поступила в училище, устроилась на востребованную работу… А мое увлечение музыкой воспринимают только как хобби. Я ведь действительно люблю играть на гитаре…

Мику: - Печально… Но, знаешь что?

Алиса: - М?

Мику: - Я поддержу любое твое решение!

Она взяла меня за руку, легонько покраснела. Мое сердце забилось быстрее, лицо стремительно наливалось краской. Но взгляд я отводить не стала, а просто улыбнулась. Наверное, кроме Лены никто никогда не был на моей стороне. А сейчас, мне все больше кажется, что прежде чем признаваться ей, я должна открыть ей свою душу. И если её потемки не отпугнут Мику…

Алиса: - Мику?

Мику: - М?

Алиса: - Можно я доверю тебе свою самую большую тайну?

Мику: - Если хочешь…

Алиса: - Правда, о моих родителях в том, что… они приемные…

Мику: - Так ты…

Алиса: - Да, Мику, я сиротка, жившая в Детском Доме… Поэтому и ненавижу свою фамилию…

Мы замолчали. Девушка не отнимала руки, лишь крепче сжала её и не спешила что-то говорить.

Алиса: - Тебя это не отталкивает?

Мику: - А должно?

Алиса: - Всю мою жизнь люди сторонились меня из-за этого факта.

Мику: - Ну и зря! Значит, они просто не поняли какая ты замечательная!

Алиса: - Ахах, Мику ты меня переоцениваешь!

Мику: - Вовсе нет!

Девушка обидчиво надула губки. Я улыбалась и молча наблюдала за столь милым и очаровательным действом. Возможно, я могла бы признаться уже сейчас, но мне не хотелось портить этот волшебный миг. Пора притормозить и просто наслаждаться моментом, а сказать все, что должно быть сказано, я всегда успею.

Мы лежали долго - солнце уже было совсем низко. И все это время мы держались за руки. Только прозвучавший горн заставил нас подняться, обуться и направиться в столовую.

Алиса: - Мику, ты же сохранишь мою тайну?

Мику: - Конечно! Но, думаю, стесняться тут нечего.

Алиса: - Может и нечего, но я пока не готова распространяться об этом.

Мику: - Как скажешь.

Народу в столовой было мало. Наверное, мы припозднились и большинство уже поужинало и покинуло помещение. Мы взяли подносы и сели за свободный столик. Сегодня подавали гороховое пюре с отбивной. Негусто, но голодный организм был рад любой снеди. Ели мы молча, но Мику частенько кидала на меня странные взгляды. Неужели её все-таки волнует, что я сирота? Ох и зря я об рассказала.

Алиса: - Мику, в чем дело?

Мику: - А? Ну… ты же никуда не спешишь?

Алиса: - Нет, а что?

Мику: - Мы можем пойти еще поиграть? Я так хочу спеть тебе свою новую песню! Не смогу дотерпеть до завтра.

Алиса: - Конечно, я с радостью послушаю!

А я себе уже напридумывала всякого. Я не должна сомневаться в Мику - она ведь очень добрая.

Мы быстро доели, отнесли подносы и направились в музклуб.

Солнце уже скрылось за горизонтом, на лагерь опустилась ночь. Привычное стрекотание и ухонье разносили по округе, а в воздухе стоял запах листвы.

Мику открыла дверь, клацнула выключатель и темное помещение наполнилось светом. Было что-то необычное в ночном музклубе. Словно призраки прошлого незаметно для глаза играли на стоящих здесь инструментах, отправляя твое сознание в далекие-далекие дали, окутывая с ног до головы ностальгией.

Мику взяла тетрадку и села за рояль. Я устроилась поудобнее на усилке, предвкушая очередной шедевр моей девочки-оркестр. Она прочистила горло и начала играть.

Медленная минорная мелодия разлилась по помещению, вызывая двоякие чувства. Горечь, отчаяние и при это веру, что все будет хорошо. И сама песня рассказывала именно об этом. Как неизвестная героиня противостоит несправедливой жестокости мира, лишь бы быть со своим любимым. И настолько эта песня пробирала душу, что я не заметила, как по щеке скатилась слеза. Странно, я никогда не позволяла себе излишнюю чувствительность, но сейчас просто не могла остановиться. Мику смогла передать всю внутреннюю борьбу героини не только текстом, но и игрой, заставляя проживать события, словно ты оказался на её месте. Но в конце все сложилось хорошо - она добилась желаемого и воссоединилась с возлюбленным, что непроизвольно вызывало улыбку. Девушка закончила, выдохнула и повернулась ко мне. Я поспешно вытерла слезы и посмотрела на неё.

Мику: - Ну как?

Алиса: - Очень трогательно. Что же тебя вдохновило написать подобную песню?

Мику: - Думаю, наше утреннее происшествие.

Алиса: - А-а, Лена и Семен. Ну, это действительно похоже на них.

Мику: - Спасибо, я старалась поставить себя на их место. Думаю, у меня хорошо получилось.

Алиса: - Очень хорошо!

Мику: - Ладненько, думаю нам пора уже идти спать.

Алиса: - Согласна. Завтра, все-таки, много дел.

Мику: - Это точно!

Мы вышли, Мику закрыла клуб, проверила дверь еще раз и мы направились на площадь.

Мику: - Здорово, что вы согласились играть на закрытии смены.

Алиса: - Нам ведь тоже хочется своей минуты славы. Только репертуарчик у нас действительно великоват.

Мику: - Ничего, завтра укоротим, уже все вместе. Может и четвертый к нам прибавиться.

Алиса: - Сомневаюсь, что до обеда увидят объявление. А вот потом, да, может кто-то и придет.

Мы вышли на пустую площадь, где Генда ответственно и неустанно наблюдал за лагерем.

Мику: - Что же, здесь мы расходимся. Спокойной ночи!

Алиса: - До завтра!

Я проводила её взглядом и направилась в домик.

Свет не горел, а значит Ульяна уже спала. Я тихонько вошла, быстро разделась и легла. События дня носились из стороны в сторону и я не могла ухватится ни за одно из них. Мысли путались, соображать было сложно. Махнув рукой на все это, я поудобнее укуталась в одеяло и закрыла глаза…

## День 5

…Я уже была готова ударить Семена, как кто-то ловко заломил мне руку. Мику крепко держала меня, не давая и возможности пошевелиться.

Мику: - Семен, иди к Лене.

Холодно и грубо произнесла девушка. Семен кивнул и быстрым шагом покинул помещение. Мику толкнула меня, отпустила и я оказалась на полу, больно ударившись плечом.

Алиса: - Эй, зачем ты мне помешала!? Семен определенно заслужил по морде!

Девушка молча подошла к двери и закрыла её на замок. А когда она повернулась ко мне, то все мое тело покрылось мурашками. Её взгляд был хищным, с немалой долей жестокости в нем. Её лицо скривилось в маниакальной ухмылке. Она стала медленно приближаться ко мне, а я пыталась отползти подальше, но уперлась спиной в стену.

Мику: - Знаешь, Алис…

Со странными нотками в голосе, пропела она.

Алиса: - Д-да?

Я впервые чувствовала себя столь уязвимо. Но я не боялась, напротив, где-то в груди разгоралось непонятное мне желание. Сердце клокотало как бешеное, разгоняя кровь и заставляя руки мелко дрожать.

Мику: - Ты ведь мне нравишься. Очень нравишься… Но вот только твоя вспыльчивость тебя не красит. Придется мне тебя перевоспитать…

Она села мне на колени, застегнула непонятно откуда взявшийся ремень мне на шею и силой дернула на себя. Наши лица оказались близко-близко, так, что ресницы практически соприкасались. Она томно прикрыла глаза и горячо выдохнула мне в губы:

Мику: - Я люблю тебя, Алиса.

Я шумно сглотнула, заливаясь краской. Её губы практически касались моих, кажется, я уже могла чувствовать их вкус. Я закрыла глаза, готовясь отдать ей свой первый поцелуй. Но вместо сладкой мягкости, мою щеку обожгла пощечина. Я схватилась рукой за место удара, Мику вновь дернула ремень, возвращая меня обратно и грубо впиваясь в мои губы. Властно, по собственнически овладевая мной и больно, до крови, кусая. Я шумно простонала, чувствуя вкус металла. Мику нагло проникла внутрь моего рта, сцепляя наши языки.

Мику: - Вкусно…

Она отстранилась. Я совсем ослабла и не могла пошевелить и пальцем. По телу расходилось приятное тепло, а внизу живота странно потягивало. Мику улыбнулась и мою вторую щеку обожгла очередная пощечина. Ноги задрожали, с моих уст слетел громкий стон. Она опустилась к моей шее, покусывая и зализывая самые чувствительные места. Я заерзала, не зная куда деть руки. А когда положила их на её спину, словила еще одну пощечину…

Мику: - Руки!

Она притянула меня ремнем.

Мику: - Слушай сюда! Теперь ты - МОЯ, и делаешь только так, как я скажу, понятно?

Алиса: - …Да…

Мику: - Нет-нет, не так. Говори: “Да, моя госпожа!” Повтори!

Алиса: - Да, моя госпожа!

…

Я ошалело вскочила с кровати. Приснится же такое! Вроде и не пила никогда, а такой бред иногда творится во снах. Я отдышалась и кинула взгляд на часы. Пять утра. Это уже не в какие ворота! И так мало высыпаюсь, а тут еще сны сомнительного содержания мешают отдохнуть. Я отвернулась к стене, закрыла глаза и попыталась уснуть…

Ульяна: - Алиса, вставай!

Алиса: - Мм, отвали, Уля…

Ульяна: - Вставай, говорю!

Алиса: - Да что такое?

Я неохотно открыла глаза и приподнялась на локтях. Ульяна недовольно смотрела на меня.

Алиса: - Что?

Ульяна: - Что-что? Линейка!

Алиса: - И?

Ульяна: - Не тупи, подруга! Мы давно на ней не показывались, надо идти.

Я кинула взгляд на часы. До линейки еще двадцать минут, но учитывая одевания и умывания… Откидывая в сторону одеяло, я, жалея о недоспанных минутах, стала подниматься. Оделась и, зевая, пошла умываться.

Холодный утренний воздух пробирал вялое тело до дрожи. Я скрипнула зубами и прибавила скорости, чтобы побыстрее покончить с умываниями и вернуться в тепленький домик.

У умывальников стояла Женя - наводила чистоту на свое заспанное личико. Я пристроилась за соседним краном.

Алиса: - Доброе утро!

Женя: - Да какое оно доброе?

Алиса: - Что правда, то правда. Слушай, а можно я к тебе сегодня зайду? Посплетничаем, по нашему, по женски.

Женя: - С чего это я должна с тобой сплетничать?

Алиса: - Мне кажется тебе очень скучно одной в библиотеке… Да и я хотела бы наладить отношения между нами.

Женя скептически осмотрела меня с головы до ног, вытирая лицо полотенцем.

Женя: - Какая-то ты странная в последнее время… Ну, коль не шутишь, я не против. Приходи. Только лучше после обеда, я с утра занята.

Алиса: - Хорошо, договорились!

Женя ушла, а я стала умываться. Теперь надо придумать как незаметно заставить её признаться. Наверное, буду импровизировать - это у меня хорошо получается.

Остатки сна растворились в ледяной воде. Картинка стала четче, мысли понятнее. В целом, появилось ощущение бодрости. Я быстренько почистила зубы и вернулась в домик.

Ульяна: - Так, Алиса, какой у нас план?

Мы с Ульяной обсуждали сватанье Жени и Сережи по пути на линейку.

Алиса: - Лично я буду импровизировать.

Ульяна: - Так не пойдет! Что если ты просто разозлишь Женьку? Это только понизит наши шансы на победу!

Алиса: - А что ты предлагаешь? И вообще, тебя что больше волнует? Спор, или их отношения?

Ульяна: - Оба! И я не знаю, как нам победить, но уверена, что с импровизацией ты далеко не зайдешь!

Алиса: - Это мы еще посмотрим!

На площади уже собрались пионеры. Линейка должна вот-вот начаться, так что мы сразу стали в ряд. Я кинула взгляд на место Мику - девушка помахала мне и улыбнулась. Я сделала тоже самое.

Ольга: - Доброе утро, дорогие товарищи! Давайте начнем линейку…

Мое внимание к словам вожатой сразу улетучилось. Я смотрела на пионеров, на облака, на Мику… Чаще всего, конечно, на Мику. Несмотря на столь раннее время, девушка выглядела бодрой, какой она становилась лишь ближе к обеду. В голове проскользнул то ли отрывок воспоминания, то ли сна: Мику сидит на мне и смотри безумно, прямо в душу. Меня пробила мелкая дрожь, а внизу живота сладко потянуло. Думаю, я не против увидеть Мику в подобном образе.

Линейка закончилась так же быстро, как началась. Толпа голодных и сонных пионеров поплелась в столовую…

Нас сразу перехватил Семен, заставив сесть с ним за один столик.

Семен: - Утро доброе! Надо обсудить это наше дело…

Алиса: - Что такое? Неужели у тебя какие-то проблемы с этим?

Семен: - Электроник - моя проблема! Я говорил с ним с утра и… Он совсем никакой в плане любви. Если при упоминании Жени он просто нервничает, то стоит спросить про признание…

Семен устало выдохнул.

Ульяна: - Сдаешься?

Семен: - Нет-нет, рано пока. Просто я вообще не знаю, как ему помочь. Вот, думал спросить, как вы Женю ломать будете?

Алиса: - А вот шиш тебе, не скажу!

Ульяна: - Алиса собралась импровизировать!

Алиса: - Эй, не раскрывай врагу военную тайну!

Ульяна: - Ой, прям уж тайна! Я тебе говорю, это не сработает!

Алиса: - Да откуда тебе знать?

Ульяна: - Знаю и все!

Семен: - Спокойно, Ульян. Мне кажется, с Женей только импровизировать и остается.

Ульяна: - Это почему же?

Семен: - Человек она такой - с вечным подозрением. Если намерения вы еще можете скрыть, то вот план ваш она легко разоблачит.

Алиса: - Вот-вот! А если я буду импровизировать, то она ни в жизнь не догадается!

Семен: - Не факт, но это самый надежный вариант.

Ульяна: - Ладно, черт с вами. Ну, а ты что думаешь делать?

Семен: - Ну, думаю, с Сережей только напрямую надо. Он парень понятливый, от помощи не откажется.

Ульяна: - Ну что же, удачи!

Завтрак закончился быстро. Я вышла на улицу и присела на лавочку. До обеда я была свободна - вернее, репетировать надо, но это мне только в радость. Мику вышла через пару минут, присаживаясь рядом.

Мику: - Привет! Что сидишь?

Алиса: - Тебя ждала.

Мику: - М? Зачем?

Алиса: - Как это? Нам же репетировать надо, забыла?

Мику: - А, это. Слушай, я сейчас не смогу, так что соберемся уже после обеда, хорошо?

Алиса: - Ух, Мику, после обеда я буду немного занята.

Мику: - Ну как освободишься - приходи в клуб. Я в любом случае буду там.

Алиса: - Хорошо. Тогда, увидимся позже.

Мику убежала, а я продолжила лениво сидеть на лавочке. Теперь, заняться до обеда было нечем. Играть, как обычно, уже надоело. Можно найти Ульяну и вместе придумать чем себя занять, но ты попробуй её поймать… Ну, пока можно просто прогуляться по лагерю.

Ноги вывели меня на спортивную площадку. Малышня резво гоняла мяч по полю, у турников собрались парни и по очереди подтягивались. Я присела на лавочку и уставилась на маленьких футболистов.

Странная мысль сама зародилась в голове - а будут ли у нас с Мику дети? Абсурд, знаю, мы же обе девочки, но ведь можно усыновить или удочерить. Я-то не особо тепло отношусь к детям, но почему-то я уверена, что Мику по любому захочет их завести. Я представила девушку в образе матери и улыбнулась. Повезет тому мелкому, о котором она будет заботится. Или не очень - я ведь тоже буду заниматься его воспитанием. Впрочем, думать об этом пока рано. Для начала надо все-таки набраться сил и признаться Мику. Самая сложная часть, да.

Лена: - Алис?

Ко мне незаметно подошла Лена. Она была в спортивной форме, с парой ракеток в руках.

Алиса: - Привет. В бадминтон идешь играть?

Лена: - Да. А ты чего тут сидишь?

Алиса: - Репетиции перенесли на послеобеденное время, так что заняться мне нечем. Вот и слоняюсь по лагерю.

Лена: - Раз уж ты не занята, может поиграем?

Алиса: - Не, прости, подруга. На мне форма, а идти переодеваться как-то лень. Ты уж без меня как-нибудь.

Лена: - Эх, ладно. Кстати, я решила, чтобы не портить вашу одежду, спросить о ненужных вещах у вожатой. В общем, нашлась пара комплектов, которые не жалко.

Алиса: - Здорово, это хорошо. Ладно, не буду тут долго сидеть, а то еще напечет. Увидимся!

Лена: - Пока!

Я покинула спортивную площадку. Решать, куда идти не стала. Просто доверилась чутью и пошла куда глаза глядят.

Все дороги ведут в Ад! В лагере же, все дороги вели на площадь. Вот и я вышла на неё, где сразу села на лавочку. Как удобно - в любой важной точке лагеря имеются скамейки. А раньше я и не замечала. Ну, раньше я и не сидела постоянно. На площади никого не было, а я от скуки стала играть в гладелки с Гендой. И кто же ты такой, а? Вряд ли кому попало поставят статую. Какой-нибудь лагерный активист? Местный чиновник? Черт его знает! Но его поза и надменный взгляд говорили о не очень хорошем характере. Ученый? Но тогда его изобразили бы в халате.

Генда победил в гляделках. Я откинулась на спинку и глубоко вдохнула. Надо чем-то себя занять и срочно! Помнится, я договаривалась со Славей как-нибудь поболтать. И, если уж она не занята уборкой площади, то определенно сидит на складе. Туда я и пошла.

Склад - кирпичное здание с покосившимися деревянными воротами и дверью. Несмотря на то, что он был меньше столовой, вмещал он в себя достаточно много. Я постучала в дверь. Послышались шорохи, грохот какого-то барахла и дверь приоткрылась.

Славя: - Алиса? Ты что-то хотела?

Алиса: - Ну, мы договаривались как-нибудь поболтать, помнишь? Вот я и пришла.

Славя: - Поняла. Давай минут через десять встретимся у меня в домике, хорошо? Я немного занята.

Алиса: - Ладно, я тогда подожду тебя там.

Славя: - Угу!

Дверь закрылась. Как-то странно она выглядела: растрепанная, раскрасневшаяся. Похоже, работа на складе может даже нашу активистку погонять. Я отошла уже достаточно далеко - склад едва было видно, когда вдруг решила обернуться. За мной шел Шурик. Откуда он тут? Да и выглядит таким же потрепанным, как Славя. Я сбавила шаг и через минуту мы поравнялись.

Алиса: - Привет, Шура! Какими судьбами?

Шурик: - Да так…

Алиса: - Странно видеть тебя вне клуба кибернетики. Что-то искал?

Шурик: - Нет, Славя помочь попросила.

Алиса: - Да? Я-то подумала…

Я оставила фразу повисшей в воздухе, наблюдая как нервно сглатывает парень. Так-так, похоже, врет. И достаточно умело. Что же ты тут делал, Шура?

Алиса: - В любом случае, как дела у наших светил?

Шурик: - А тебе правда интересно?

Алиса: - Нет, но мне скучно. Вот и пытаюсь поддержать разговор.

Шурик: - У нас с Элом все как всегда: робота делаем, электронику чиним… А у тебя как? Что-то давно не слышно ваших с Ульяной шалостей.

Алиса: - А у меня, Шурик, все прекрасно. Спасибо, что спросил.

Шурик: - То-то ты такая счастливая в последнии дни?

Алиса: - А?

Шурик: - Ну, в отличии от первой недели, ты сейчас прям сияешь. Случилось что-то хорошее?

Алиса: - Можно и так сказать.

Неужели я стала счастливее? Если задуматься, то - да! Сейчас голову реже навещают мрачные мысли. Но почему? Потому что я влюбилась? Нет, я знала, что любовь меняет человека, но чтобы НАСТОЛЬКО! Если уж это даже Шурик заметил, то, возможно, кто-то о чем-то уже догадывается…

Я сидела на ступеньках возле домика Слави и скучающе наблюдала за облаками. Обговоренные десять минут уже давно прошли, а она так и не появилась. Сплавила меня? Вряд ли, Славя так не поступает. Значит, задержалась.

Славя: - Прости, заработалась!

Славя подбежала к домику и одним шагом поднялась по ступеньками. Мне пришлось подняться.

Алиса: - Ничего, я все равно никуда не спешу.

Девушка открыла дверь и жестом пригласила меня войти.

Никогда не была у неё в домике. Но, ничего удивительного в нем не было: чистота да порядок. Я бы даже сказала, что он был скучным. Кровать по левую сторону была аккуратно заправлена, а другая оставалась помятой и растрепанной. Очевидно, она была Жени.

Славя: - Прости за беспорядок.

Алиса: - Если одна незаправленная кровать - беспорядок, то я живу на свалке.

Славя прыснула, быстрыми движениями заправляя кровать своей подруги. Я присела на стульчик за столом.

Славя: - Чай? Только он холодный.

Алиса: - Сойдет, спасибо.

Девушка достала бутылку янтарной жидкости и пару стаканов. Поставила их на стол и разлила в каждый поровну.

Славя: - Ну, о чем болтать будем?

Алиса: - Например… о том, чем Шурик тебе на складе помогал?

Славя покраснела и забегала глазками.

Славя: - Там… надо было тяжелые коробки переставить, я сама не справлялась. Вот и попросила его.

Алиса: - Что ты, что Шурик - врать не умеете. Колись, что вы скрываете?

Славя: - Это личное…

Алиса: - Да? Так даже интересней! Хорошо, как насчет обмена? Ты раскрываешь свою тайну, а я свою. Поверь, болтать я никому не стану, так что не волнуйся.

Славя: - …Ну, ладно. Только никому!

Алиса: - Обещаю!

Славя: - В общем, мы с Шуриком… встречаемся…

Мать моя женщина! Я что-то такое подозревала, но никак не могла поверить. Ладно Славя, она девушка что надо, я не удивлена, что Шурик на неё запал, но вот чем он приглянулся ей?

Алиса: - Да уж, подруга, умеешь удивить! Давай-ка поподробнее.

Славя: - Ну, он как-то пригласил меня погулять вечером…

“*Я ждала Шурика на площади. Солнце уже закатилось за горизонт и лагерь наполнился ночным волшебством. Воздух стал свежее и в нем чувствовался вкус леса. Сверчки вовсю голосили из каждого куста, а в такт им ухала сова. Парень торопливо шел в мою сторону. Я помахала ему и пошла навстречу.*

*Славя: - Привет!*

*Шурик: - П-привет.*

*Шурик покраснел, поправил очки и отвел взгляд. Мило.*

*Славя: - Пойдем?*

*Шурик: - Да.*

*Мы пошли вперед. Куда? Без разницы - мы же все-таки гуляем. Я спрашивала парня о прошедшем дне, работе в клубе. Потом переключилась на более обобщенные вещи. Разговор гулял от одной темы к другой. Шурик увлеченно рассказывал про строение мира с точки зрения науки: о том, что есть много теорий зарождения мира и вероятность существования параллельных. В какой-то момент мне уже нечего было отвечать и я просто молча, но с интересом, слушала его. Я посмотрела на его лицо. Хороший парень, симпатичный, только немного странный. Словно он уже готов положить жизнь за свое дело, что вызывало у меня неподдельное уважение. Среди наших одногодок мало кто так увлечен своим ремеслом. А у меня его как такового и нет. Да, я помогаю людям и мне это нравиться, но… У меня нет вещей, ради которых я была бы готова отстраниться от мира вокруг и посвятить всю себя. Даже завидно становиться…*

*Мы вышли на пляж. В воде, что стояла штилем, отражались звезды. Лунный свет бликовал по её поверхности, а дальше, ближе к буйкам, можно было разглядеть расходящиеся кольца от плескающейся рыбы. Легкий туман лег маленьким слоем прямо над водой и берегом, отчего на пляже стояла приятная прохлада. Вдалеке квакали лягушки, а со стороны железной дороги доносился гудок поезда. Атмосфера была волшебной: наполняла спокойствием, очищала голову и придавала веру в чудесное завтра.*

*Я вдохнула поглубже, выдохнула и улыбнулась. Шурик стоял чуть позади, молча и завороженно следя за мной. Я почувствовала, как щеки покраснели от столь пристального взгляда.*

*Славя: - Что такое?*

*Шурик: - А? Ничего, просто ты так замечательно выглядишь в окружении всех этих звезд…*

*Без капли смущения выпалил Шурик, вгоняя меня в еще большую краску. Я поспешил отвернуться, от волнения хватаясь за косу.*

*Славя: - Скажешь тоже… Спасибо.*

*Шурик: - Славь, у тебя есть человек который тебе нравиться?*

*Удивительно, как спокойно он задает такие вопросы. Я повернулась к нему. Нет, не так уж и спокойно - несмотря на каменное выражение лица, его ладонь сжалась в кулак со всей силы. Интересный способ бороться с нервами…*

*Славя: - Ну, есть такое, да. А у тебя?*

*Шурик: - И у меня есть. Я поэтому и позвал тебя, Славь…*

*Сердце пропустило удар и упало в пятки. Он что… собирается мне признаться?*

*Шурик: - Знаешь, она мне понравилась с самого начала смены. Только вот за все эти дни мы с ней ни разу нормально не общались, вот я и хотел спросить твоей помощи…*

*Приятное тепло в груди сменилось резкой горечью. Трудно осознавать, что человек, который тебе нравиться, влюблен в другую… Но я не могу ему отказать - это было бы совсем некрасиво.*

*Славя: - Так, в чем именно тебе нужна моя помощь?*

*Шурик: - Как мне признаться ей?*

*Славя: - Ох… Попробуй пригласить её погулять. Если согласиться, то постарайся сделать прогулку интересной, а потом подбери момент и… признайся. Честно говоря, я сама не очень разбираюсь в таких делах, но мне кажется, так будет правильно.*

*Шурик: - …Подобрать момент и признаться, да?..*

*Шурик погрузился в раздумья, а я отвернулась к воде, всеми силами сдерживая накатившую тоску. В горле встал ком и я вздрагивала на каждом вдохе. Губы непроизвольно сжались, в глазах помутнело. По щеке скатилась слеза. Я бесшумно заплакала и не хотела, чтобы Шурик это увидел. Неужели, даже после того, как я помогла стольким людям, вселенная не даст мне моего момента счастья? Нет, неправильно так думать. Добро должны быть бескорыстным и я не имею права требовать что-то в награду. Тонкая грань между добротой и эгоизмом, да…*

*Шурик: - Славь…*

*Шурик взял меня за руку и развернул, сразу встречаясь с моими заплаканными глазами.*

*Шурик: - Ты плачешь?*

*Сил молчать больше не было, хоть я прекрасно осознавала, что это будет лишним. Чувства вырывались из под контроля и более у меня не было возможности их сдерживать…*

*Славя: - Прости, Шура, прости. Просто ты мне нравишься, очень сильно… Но, но… Я не буду вам мешать, так что… Просто оставь меня…*

*Шурик шокировано уставился на меня. Нависло давящие молчание: казалось, даже туман вокруг стал плотнее. Он несмело обнял меня, заставляя уже меня застыть от удивления.*

*Шурик: - Прости, Славь, я не думал, что так получиться, честно…*

*Славя: - Ничего, я понимаю.*

*Шурик: - Нет, я не об этом. Просто… Девушка, о которой я говорил - это ты, Славя…*

*Силы покинули меня и если бы не Шурик, я бы упала на песок. Его руки крепко обнимали меня, а по всему моему телу разливалось тепло. Я не могла поверить, что все это на самом деле и что моя любовь оказалась взаимной.*

*Мы стояли так долго: я приходила в себя, Шурик молчал, крепко прижимая меня к себе.*

*Шурик: - Славь, я тебя люблю. Будь со мной!*

*Славя: - Прям как замуж зовешь.*

*Я тихо рассмеялась, а мои губы нашли его…*”

Я сидела вся под впечатлениями. Такая красивая история, прям как из книги. Удивительно, что Шурик оказался таким смелым, хоть и глуповатым. Но он же не мог знать, что нравиться Славе, верно? Так что винить его ни в чем нельзя.

Славя торопливо отпила чай, вся покраснев. Да, рассказывать такие истории непросто. Наверное, непросто - у меня таких историй нет, так что не могу знать, как это сложно.

Алиса: - Ну, я рада за вас. Счастья, детишек побольше… все такое.

Славя: - Алиса! Рано еще детей, куда? Но за пожелания спасибо.

Алиса: - Эх, вот бы и у меня все сложилось…

Славя: - А что, неужели ты на кого-то глаз положила?

Алиса: - Да…

Славя: - Ну так рассказывай. Помнишь? Тайна за тайну!

Дернуло меня сказать это. Ладно, надо рассказывать - я слов на ветер не бросаю.

Алиса: - Ты уверена, что хочешь знать именно об этом? У меня, знаешь ли, много тайн.

Славя: - Да, об этом! Так будет честно!

Алиса: - Ладно, но обещай… реагировать адекватно.

Славя: - Хорошо, я постараюсь. Ну так, в кого ты влюбилась?

Алиса: - В Мику.

Славя: - Алиса! Ну давай серьезно!

Алиса: - Я серьезно, Славь, серьезно…

Девушка заглянула в мои глаза, пытаясь понять, вру я или нет. Повисла звенящая тишина - возможно, я совершила ошибку. Славя, в конце-концов, ходячая мораль, так что она может доложить об этом вожатой и утром меня отправят домой… Но, было уже поздно. Остается надеяться на её понимание.

Молчание затянулось и с каждой секундой сомнения в голове росли и росли.

Славя: - Мда, я даже не знаю, что сказать…

Алиса: - Забей, я знаю, что это странно и аморально.

Славя: - М? Нет, я не об этом. Конечно, это аморально, но не странно. У любви нет границ, знаешь?

Алиса: - Да, Лена так же говорила, когда узнала.

Славя: - Ну вот! Просто удивительно, что это произошло с тобой. Я всегда думала, что ты просто избегаешь парней. Но…

Алиса: - Славь, я рада, что ты меня не осуждаешь, но постарайся сохранить это в тайне, хорошо?

Славя: - Конечно! Знаешь, я даже никогда не задумывалась об однополых отношениях. Если так посмотреть, то ничего страшного в этом нет, правильно? Мы же не можем решать, в кого нам влюбляться.

Алиса: - Согласна, не можем. Но ты представь, какого мне было, когда я узнала о себе ТАКОЕ!

Славя: - Да, наверное, это было очень трудно принять.

Алиса: - На самом деле, я достаточно быстро приняла этот факт. Даже собиралась признаться Мику в тот же день, но нам помешали.

Славя: - Так ты ей так и не сказала?

Алиса: - Неа, даже несмотря на то, что мы часто оставались наедине.

Славя: - Понимаю, нужны немаленькие усилия, чтобы признаться.

Алиса: - Ага, это даже забавно - наверное, этот момент единственный в жизни человека, когда я приходится собирать все силы просто чтобы заговорить.

Славя: - Не знаю, может и единственный. Но, оно того стоит, определенно.

Алиса: - Только если твои чувства взаимны…

Славя: - Нуу, думаю горький опыт тоже будет полезен. Все что нас не убивает - делает нас сильнее, верно?

Алиса: - Наверное…

Славя: - Ты думала, как Мику отреагирует?

Алиса: - Думала, конечно. Скорее всего, негативно. Сама представь, как бы ты отреагировала, если бы тебе призналась девушка?

Славя: - Не сказала бы, что прям негативно, но ответила бы отказом.

Алиса: - Ну, это ты. А мне кажется, что она меня возненавидит.

Славя: - Когда кажется - креститься надо. А Мику очень добрая девушка, так что даже если она не примет твои чувства, то максимум, вежливо попросит остаться друзьями.

Алиса: - Нет, я не думаю, что после этого смогу нормально с ней общаться. Что уж говорить про дружбу.

Славя: - В любом случае, тебе стоит ей об этом сказать.

Алиса: - Знаю.

Мы еще немного посидели, поболтали на отвлеченные темы. Я допила чай, поблагодарила Славю за гостеприимство и понимание, и ушла.

До обеда еще было прилично времени, так что мне следовало бы решить, что делать. Только идей как небыло так и нет.

Я вышла на площадь и присела на лавочку. Вокруг было пусто и даже как-то тихо. Где-то в краешке глаза я заметила движение и повернулась. Через площадь бежала Мику, совершенно не обращая внимание на окружение. Её волосы развивались на ветру, окрашиваясь во множество оттенков синего под солнечными лучами. Она и сама сияла: счастливая улыбка играла на её устах, а глаза радостно блестели. Я засмотрелась, не успела её окликнуть и она скрылась за поворотом. Я хотела подняться и пойти за ней, но меня окликнули:

Ольга Дмитриевна: - Алиса!

Ольга Дмитриевна подошла ко мне совершенно незаметно.

Алиса: - Да?

Ольга Дмитриевна: - Мику попросила найти вам стульчики в клуб. Я хотела Семена послать за ними, но что-то нигде его не найду.

Алиса: - Ничем помочь не могу, я сама не знаю, где он может быть.

Ольга Дмитриевна: - Да нет, я хотела тебя попросить забрать стульчики со склада.

Ну приплыли. Знала бы, взяла бы их еще когда за Славей заходила.

Алиса: - Так я бы с радостью, только Мику не в клубе, а ключей у меня нет.

Ольга Дмитриевна: - Не в клубе? Странно, мне она сказала, что будет там.

Алиса: - Мне она с утра говорила, что будет занята.

Ольга Дмитриевна: - А, так она со мной обсуждала детали концерта, но я её уже отпустила. Так что, она должна быть в клубе. Беги за стульчиками, а я пойду проверю. Если её там нет, я сама открою тебе дверь.

Я кивнула вожатой и направилась на склад.

Алиса: - Славя, это Я!

Славя: - Секундочку.

Я постучала в двери склада и через пару секунд дверь открылась.

Славя: - Ты за стульчиками?

Алиса: - Ага.

Славя: - Вот, я уже подготовила их: вытащила и протерла. Но они тяжеловаты, ты сама донесешь?

Славя указала на стулья, стоящие у порога. Их было четыре штуки - две пары, сложенные друг на друга. Они были с подушками и спинками, что не могло не радовать. Я попыталась поднять одну пару. Она была не сильно тяжелой, но нести её аж до музклуба будет трудно. Впрочем, выбора у меня нет.

Алиса: - Я отнесу эту пару и вернусь за второй, хорошо?

Славя: - Хорошо.

Славя кивнула, а я зашагала в сторону клуба.

Путь с каждой минутой становился тяжелее и тяжелее. Руки наливались свинцом, заболели мышцы живота. Ноги работали, но тоже потихоньку уставали. Еще и солнце жарило как не в себя, от чего мне иногда попадал пот в глаза.

Я остановилась перед ступеньками музклуба. Вожатой не было. Я поднялась и дернула дверь. Мику, как всегда, сидела за роялем и писала в тетради.

Алиса: - Мику, привет. Я нам стульчики принесла.

Мику: - Ой, здорово! Спасибо!

Девушка вскочила с места и подбежала ко мне. Я кивнула на улицу, на стоящие возле ступенек стулья.

Алиса: - Я пошла за второй парой, а ты пока охраняй эти.

Мику: - Хорошо. А тебе не трудно?

Алиса: - Нет, не трудно.

Я улыбнулась и пошла обратно на склад.

Путь сюда занял больше времени, чем в прошлый раз - сказывалась усталость. Дверь склада была открыта и я сразу зашла.

Алиса: - Славя, я пришла за последний партией!

Славя: - Хорошо! Бери и прикрой дверь, пожалуйста. Я немного занята.

Алиса: - Хорошо.

Я взяла стульчики и вынесла их на улицу. Поставила и прикрыла дверь, готовясь к новому испытанию на выносливость.

Во второй раз мне едва хватило сил, чтобы донести ношу до клуба. Поставив стульчики рядом с первой партией, я сразу присела на лавочку, рядом с Мику. Девушка вновь уткнулась в тетрадь и что-то сосредоточенно писала в ней.

Алиса: - Что пишешь?

Мику: - Переделываю список наших песен для концерта. Ольга Дмитриевна разрешила всего девять, так что надо решить, что убрать, а что оставить.

Алиса: - И что ты решила?

Мику: - Ну, я убрала пару песен и еще несколько заменила. Вот.

Она дала мне тетрадь. Из прошлого списка у нас осталось всего шесть композиций и три были заменены. И замена мне определенно нравилась: меланхоличные и чувственные песни, что идеально завершили бы концерт.

Алиса: - Мне нравиться. И весело выходить, и есть чем смену закрыть.

Мику: - Хорошо, тогда после обеда начнем репетировать. Ладно, давай занесем стульчики и я побегу.

Алиса: - Давай.

Мы быстренько занесли стульчики внутрь, Мику дала мне водички и через минуту мы разошлись.

Еще примерно полчаса я шаталась по лагерю, пока не прозвучал горн. Я как раз оказалась возле столовой, так что получилось занять места получше.

Ульяна: - Привет, приятного аппетита!

Ульяна села и очень ядовито бросила мне фразу.

Алиса: - Что такое?

Ульяна: - Ничего!

Она наигранно отвела взгляд и начала усердно работать ложкой.

Алиса: - Уля, что случилось?

Ульяна: - Почему вы не позвали меня в группу!?

Алиса: - Что?

Ульяна: - Я увидела ваше объявление в стенгазете.

Ага, понятно. Вот уж чего я не ожидала, так это что она читает эту газету.

Алиса: - Так ты бы вместо того, чтобы возмущаться, пошла бы и записалась!

Ульяна: - А зачем вы вообще подавали объявление, если знали, что я играю!?

Алиса: - Это была идея Семена!

Прости, Сеня, но лишний раз попадать под Ульянкину горячую руку я не хочу. Ульяна переменилась в лице, в глазах вспыхнул нехороший огонек.

Ульяна: - Семен, значит?

Она стала выглядывать парня из толпы, а потом сорвалась с места. Становиться свидетелем ужасной мести одной девочки я не хотела. Быстро покончила с обедом и вышла из столовой.

Дорога вела в библиотеку - пора воплощать план в действие. Я постучала в дверь и открыла её. Женя сидела за столом, уткнувшись в какой-то журнал и часто зевала.

Алиса: - Женек, привет.

Женя: - А? Привет-привет. Садись.

Она указала на стул напротив неё, на который я и опустилась. Женя продолжала что-то вписывать в журнал, иногда бросая взгляд на лежащую рядом увесистую стопку книг.

Женя: - Не молчи. Ты хотела поболтать, так что говори.

Алиса: - Тогда скажу прямо - я пришла свести тебя с твоим возлюбленным.

Женя: - Что? Ты даже не знаешь, о ком я говорила! Да и не нужна мне твоя помощь!

Алиса: - Еще как нужна! Честно, твоего ненаглядного сейчас обрабатывает Семен. Потому что сами вы - хрен что сделаете.

Женя: - Ну и кого он обрабатывает?

Алиса: - Сережку, кого же еще!

Женя: - Что!? С чего вы вообще решили, что я говорила про него!?

Алиса: - Не отнекивайся, Женек. Ты очень сильно реагируешь, когда о нем заходит речь. Вот и сейчас - вся покраснела!

Женя поспешила уткнуться в журнал, скрывая смущение.

Алиса: - Так скажи мне, только честно, я права?

Женя: - …

Алиса: - Жень, я правда хочу вам помочь. Если бы я хотела поиздеваться, я бы придумала что-то оригинальней.

Женя: - Ну… права…

Алиса: - Хорошо. Думаю, ты уже поняла, что ваши чувства взаимны.

Женя ошарашено уставилась на меня. А я-то думала, что она сообразительная.

Алиса: - Ты думала Семен просто так Сыроежкина обрабатывает?

Женя: - Я как-то даже внимание не обратила…

Алиса: - Боже, ладно. Лучше скажи мне, что ты будешь делать, зная, что ты нравишься Серёже?

Женя: - Что я буду делать? А разве я должна?

Алиса: - Ну, зная этого парня, он еще тыщу лет будет решаться признаться тебе. А смена не вечна, знаешь ли.

Женя: - И что ты предлагаешь?

Алиса: - Предлагаю тебе самой ему признаться.

Женя: - Ну… Это как-то неправильно…

Алиса: - Почему же? Девушки тоже часто признаются парням, это вполне нормально.

Женя: - А ты? Ты говорила, у тебя тоже есть человек, что тебе нравиться.

Алиса: - Да, есть. Только у меня ситуация другая - я не могу так просто взять и признаться.

Жена: - Это почему же?

Алиса: - …Это сложно.

Женя: - Вот! А ты говоришь, чтобы я призналась первой. Это сложно!

Она передразнила меня, но не как обычно, а более дружелюбно.

Алиса: - Ну, в твоем случае ты знаешь, что твои чувства взаимны. А я вот не вкурсе.

Женя: - Надо же, Алиса боиться. Наверное за полторы недели я впервые слышу что-то такое.

Алиса: - Эй, я ведь тоже человек!

Женя: - Ладно-ладно. Спасибо за совет, но и тебе тоже стоит поскорее признаться. Смена не вечная, Алиса.

Женя улыбнулась. Все слова, что я ей сказала по итогу относились и ко мне. И ведь правда, с каждым днем времени все меньше и меньше, а я продолжаю тянуть. Пора решаться, Алиса! И я решила: сегодня, когда мы с Мику останемся одни - я скажу ей. Скажу все, что уже третий день держу в себе. Все те чувства, что я скрывала в её присутствии выйдут наружу. И будь, что будет!

Алиса: - Ладно, Женек. Я сказала все, что хотела сказать. Мне пора на репетицию, еще увидимся!

Женя: - Угу.

\*\*\*

В музклубе уже играла музыка. Я зашла внутрь, застав Мику играющей на рояле и Семена, сосредоточенно наблюдающего за ее руками.

Алиса: - Привет! Что играете?

Семен: - И тебе не хворать. Вот, Мику показывает игру из песни, которую я не знаю.

Алиса: - А что? Нотную грамоту не знаем?

Семен: - Знаю, но легче на глаз и звук воспринимаю. Да и я записываю, на всякий случай.

Алиса: - Ну-ну.

Мику играла и не отвлекалась на нас. Я взяла гитару и пристроилась на стульчике. Да, сидеть так было намного удобнее, чем тесниться на усилке. Я послушала рояль и тронула струны, ловя ритм. Песню я знала, оставалось только сыграться.

Гитара ловко вписалась в мелодию, сразу придавая ей глубины и насыщенности. Правда, влилась я поздновато и через минуту песня закончилась.

Мику: - Ловко ты вписалась!

Алиса: - А то! Ладно, там Ульяна вроде хотела записаться…

Семен: - Так, а ты откуда знаешь?

Алиса: - Она мне на обеде жаловалась, что мы…

Я вдруг вспомнила, что сильно подставила Семена сегодня. Парень смотрел на меня грозным взглядом, а я старалась стать прозрачной.

Семен: - Так это ты сказала Ульяне, что я решил её не брать, да? Не стыдно тебе?

Алиса: - Ты что! Она сама все выдумала. И вообще, ты живой? Живой! Вот и не надо возмущаться.

Мику непонимающе переводила взгляд с меня на Семена и обратно. Я начала играть, давая парню понять, что разговор закончен. Он еще немного постоял, подулся и успокоился.

Семен: - Ладно, давайте играть.

Ульяна: - Стойте! Меня подождите!

Словно из ниоткуда появилась Ульяна. Вся запыхавшаяся, красная, с испариной на лбу, но довольная.

Мику: - Уля, ты хочешь с нами? Как здорово! Давай, быстренько запишешься и мы начнем!

Ульяна: - Только быстро.

Мику исчезла в кладовке, вытащила журнал. Ульяна быстро расписалась в нем.

Мику: - Поздравляю, теперь ты полноценный член музыкального клуба!

Коронная фраза как печать в документе - с момента, как её поставили, все становиться официально. Ульяна широко улыбнулась и мигом уселась за барабаны, сразу выстукивая какой-то ритмичный и короткий отрезок.

Ульяна: - Так, что играем?

Мику: - Вот!

Девушка дала ей тетрадку, чтобы ознакомиться со списком нужных песен.

Ульяна: - Ой, а я не все из этого знаю.

Мику: - Ничего, у нас достаточно времени, чтобы все отрепетировать и выучить.

Ульяна: - Ты сможешь расписать для меня партии?

Мику: - Конечно!

Алиса: - Девчат, давайте вы займетесь этим позже? Пока отыграем то, что все знают.

Семен: - Согласен, я тоже не хочу сидеть и ждать вас.

Мику: - Раз уж все так горят энтузиазмом - то давайте начинать.

Мику взяла басуху, Семен присел за рояль, размял пальцы. Ульяна покрепче перехватила палочки, а я провела ладонью по струнам. Все ритуалы выполнены - можно начинать.

Ульяна отстучала старт и помещения наполнилось музыкой. Барабан действительно сделал звук полноценным, появилась чувство профессионализма, что придало уверенности. Играли, кажется, даже без ошибок. Лишь пару раз Семен промахнулся по ноте.

Пока мы репетировали, я прокручивала фразы из сегодняшних разговоров. Вывод напрашивался сам собой - я зря теряю время. Давно пора сказать то, что должно быть сказано. И пора перестать теряться, если что-то идет не так. В конце-концов, когда в моей жизни что-то шло по плану? Правильно - никогда! Никогда из-за этого не переживала, так что и сейчас не стоит.

Мы продолжали играть, брали перерывы, на которых что-то лениво обсуждали.

Семен: - Мику, а может ты попробуешь петь?

Мику: - Ну… Не знаю. Мы и так не совсем чисто играем, а вокал может вообще сбить нас с ритма.

Семен: - Ну-ну, раз уж мы репетируем, то давайте делать это полностью. Кто знает, сколько мы будем добиваться чистого звука? Лучше уж будет выступить с небольшими ошибками, чем не успеть привыкнуть к вокалу, правильно?

Ульяна: - Да, Мику! Ты отлично поешь, да и мы не лыком шиты - такое нас не собьет!

Алиса: - Ага, поддерживаю! Будет намного веселей и интересней!

Мику: - Ну раз вы так просите… Тогда, давайте вот эту.

Мы определились с песней и начали играть. После небольшого проигрыша, в музыку влился приятный и обволакивающий голос Мику. Настолько чарующий, что я мысленно выпала в транс. Хорошо, что мышечная память меня не подвела и я на автомате продолжила играть. Текст песни и её исполнение от Мику идеально сочетались. Каждая нота, каждое чувство, что автор вложил в свое творения было пересказано устами талантливой девушки. И это только одна песня. Публика будет в полном восторге, ведь таких у нас будет целых девять!

Я не заметила, как песня закончилась, а ребята начали нахваливать Мику. Я все еще была под впечатлениями и молча наблюдала за ними. Девушка повернулась ко мне и, незаметно для остальных, подмигнула, хитро улыбаясь. И что это должно значить?

Мы играли до посинения. Пальцы начали гудеть и перестали сгибаться. Семен тоже чувствовал перенапряжение и без конца разминал ладони. Только Ульяна и Мику не выглядели уставшими - несмотря ни на что они продолжали играть.

Алиса: - Все ребят, хватит. Пальцы уже деревянные.

Кто-то должен был их остановить и это сделала я. Семен облегченно выдохнул и пересел на стул, навалившись на спинку.

Мику: - Тогда давайте продолжим после ужина? У нас будет пару часов перед отбоем.

Ульяна: - Хорошо! Тогда, до вечера!

Ульяна пулей вылетела из клуба. Вот уж у кого на все силы найдутся. А я, например, не была уверена, что смогу вечером еще поиграть. Мику налила нам воды - что мигом восстановило приличное количество энергии.

Мы немного посидели, потом Семен тоже откланялся, изъявив желание навестить свою девушку. Лена, кстати, уже готовила нам костюмы. Мы остались вдвоем. Я сидела и лениво перебирала струны. Голова была пуста, я ни о чем не думала и не переживала. Мику устроилась на стульчике рядом и что-то писала в тетради. Как же часто её навещает муза? Вот правда - она каждую свободную минуту что-то пишет. И я уверена, что это песни или композиции. Я засмотрелась на неё. Прическа растрепалась и непослушная прядь спадала на глаза, заставляя девушку часто её поправлять. Щеки были красные, а с лица не сползала мечтательная улыбка…

Алиса: - Мику…

Мику: - М?

Девушка посмотрела на меня. Пора!

Алиса: - Я люблю тебя.

Девушка на секунду удивилась, а потом заливисто рассмеялась. Только если раньше этот смех грел душу, то сейчас он больно уколол сердце.

Мику: - Я тоже тебя люблю! Ты замечательная подруга!

Алиса: - Нет, Мику, ты не поняла. Я люблю тебя больше чем подругу…

Девушка застыла, резко переменившись в лице. Словно призрака увидела - глаза стали стеклянными и смотрели в никуда. Она ни проронив ни слова отвернулась.

Мы долго сидели молча и не двигаясь. Глупо было полагать, что она сможет ответить и принять мои чувства. Грустно, очень грустно. Но несмотря на всю плачевность ситуации, я была спокойна. Почему? Не знаю, но в голове штиль, сердце бьется как обычно. Даже дрожи в руках нет. Я вздохнула, поднялась, поставила гитару на место и молча ушла.

Я не заметила как вернулась в домик. Сейчас мне хотелось только наполнить легкие никотином. За всю смену мне не хотелось так сильно закурить. Я открыла ящик и не глядя сгребла сигареты в руку. Взяла спички и вышла за домик.

Первая затяжка оказалась слишком сильной - горло обожгло и я едва не закашлялась. В голове по прежнему было пусто. Мне ничего не хотелось - только сидеть и курить. Так я и делала. Истлела первая сигарета, за ней вторая… Третья… В момент все негативные чувства, что образовались ранее, накрыли меня с головой. Губы задрожали а из глаз ручьями полились слезы. Я беззвучно рыдала, поджав колени и закрыв лицо руками. Короткий миг счастья, что делал мою жизнь чуть лучше, был разрушен моими же руками. Теперь я не смогу насладиться компанией Мику и ребят. Не смогу играть с ними вместе, а выступление на сцене так вовсе стало несбыточной мечтой. А все из-за нескольких слов. Забавно, как одной фразой можно стать безмерно счастливым и эта же фраза может разбить тебя на тысячи и тысячи кусков. Мику была для меня надеждой. Надеждой, что мое собственное будущее может быть светлым. Я правда была рада просто общаться с ней. Но все это в прошлом…

Я более не рыдала, лишь сидела в той же позе, иногда вздрагивая. Слезы продолжали катиться по щекам, но я уже ничего не чувствовала. В голове, как соль на рану, проносились все наши общие моменты. Игра на сцене, в клубе. Пляж, прогулки, совместные обеды. Танцы, что сблизили нас максимально сильно. Каждый чертов миг прошедших дней больно резал душу. Все вокруг стало напоминать о ней. Зелень - о её аквамариновых волосах, солнце - о лучезарности и доброте. Небо, что уже окрашивалось в оттенки оранжевого… Нет, я не смогу описать, насколько сильно я её любила. И сейчас люблю. Только теперь это приносить лишь боли, на фоне осознания, что больше мы не можем общаться. А как? Как? Если от одних воспоминаний мне становиться так тошно, что я готова вновь разрыдаться. Мику, может и сможет предложить мне дружбу, несмотря на этот инцидент. Только я не смогу её принять…

Прозвучал горн, приглашая пионеров на ужин, но я и с места не сдвинулась. Не было аппетита, не было и сил куда-то идти.

Я на последних усилиях добралась до кровати и завалилась на неё. Раздеваться было лень, так что я лежала так - в форме. Желанное забвение, мир снов, где может быть все, что твоей душе угодно, так и не наступало. Несмотря на усталость, опустошенность и апатию - уснуть я не могла. Отвернулась к стене и прожигала её взглядом.

За окном стемнело, в домик вернулась Ульяна.

Ульяна: - Алиса? Уже спишь?

Алиса: - …

Ульяна: - Даже не переоделась…

Ульяна посчитала меня спящий, разделась и легла в свою кровать, предварительно потушив свет.

## День 6

Я все еще лежала не двигаясь. Прошло, наверное, уже несколько часов, но сон так и не пришел ко мне. Слезы давно перестали течь - закончились. Остались только пустота и безразличие. Холодные, как вода в умывальниках и темные, как ночной лес. Частичка радости - гитара, - и та стала напоминать о Мику. В мире не осталось лучика света для меня. Я здесь чужая, как всегда…

Кто-то аккуратно постучал в дверь. Кого могло принести в столь поздний час? Пофиг, пусть идут туда, откуда пришли - я не хочу никого видеть. Но гость не сдавался и продолжал стучать. Жаль, Ульяна уже спала и открывать придется мне. Я растерла лицо в попытках убрать следы от слез и поднялась с кровати. Затекшие мышцы дали о себе знать, тянущей болью отозвавшись в голове. Я прошла к двери, едва не перецепившись через гитару и открыла.

Мику: - Привет…

Девушка, мое ходячее проклятье, стояла на пороге, нервно переминаясь с ноги на ногу и усердно пряча взгляд. Я молчала - мне нечего было ей сказать. Я уже все сказала.

Мику: - Мы… можем поговорить? Я знаю, уже поздно, но это правда важно!

Алиса: - Хорошо.

Голос непривычно хриплый и тихий. Я обулась и вышла к ней, аккуратно прикрыв дверь.

Мику: - То, что ты говорила в клубе… Это правда?

Алиса: - А это имеет значение? Я больше не побеспокою тебя. А если ты переживаешь за концерт - то вы с ребятами и без меня справитесь.

Мику: - Нет, Алиса! Я не хочу, чтобы мы прекратили наше общение.

Алиса: - Прости, Мику, но я не смогу дружить с тобой как раньше…

Мы замолчали. Мику ковыряла носком сандалии землю, а я стояла и смотрела в пол.

Мику: - Как же это сложно…

Алиса: - Да, это очень сложно.

Я не знала, о чем она говорит: о моем признании или о выходе из сложившейся ситуации. Девушка вдохнула полной грудью, подняла на меня полный решимости взгляд и выпалила:

Мику: - Алиса, я люблю тебя!

Алиса: - Как подругу, да, я знаю.

Мику: - Нет, больше чем подругу…

В очередной раз за этот день мои слова вернулись мне. Но в этот раз они сделали меня невозможно счастливой. Сердце билось о ребра и я практически слышала их хруст. Я забыла как дышать и тупо таращилась на смущенную Мику. Красная, с улыбкой на лице…

Алиса: - Это сон?

Мику улыбнулась и крепко обняла меня. Я обняла её в ответ. Нет, это не сон. Жар её тела, сбитое дыхание и бешеный темп сердца, который я чувствовала всем своим естеством. Все это просто не могло быть сном. Тепло разливалось по венам, пробирая мелкой дрожью, вздымая мурашки. Разбитая душа, умывшись слезами, собралась по кусочку и была вновь склеена. Я чувствовала, как все прошлое, что я тянула за собой, растворилось и стало простыми воспоминаниями, о которых можно будет посмеяться, но потом. В будущем, которое несомненно будет светлым…

Мы стояли обнявшись и никто не смел нарушить тишину. Но сонливость, что раньше отошла на второй план, дала о себе знать. Я неохотно отстранилась от неё.

Алиса: - Почему ты не сказала об этом раньше?

Мику: - А ты представляешь, как я была шокирована, когда оказалось, что моя любовь взаимна? Я просто не могла собраться с мыслями! А потом ты ушла и я надумала себе всякого… Но Лена убедила меня придти к тебе и поговорить.

Алиса: - Боже, а я уже думала, что ты меня возненавидишь.

Мику: - Ах-хах, никогда, Алиса, никогда!

Алиса: - Но… Когда ты поняла, что влюбилась в меня?

Мику: - Давай продолжим разговор как-нибудь в другой раз? Я сильно устала.

Алиса: - Да… Да, сейчас это уже не важно. Нам обеим лучше отдохнуть.

Мику: - Угу.

Мику поцеловала меня в щеку…

Мику: - Спокойной ночи!

…И скрылась в ночной темноте.

Несмотря на уставшее тело, мысленно я почувствовала прилив сил. Счастье, словно огромный огненный океан, до краев наполнило мое сознание. Лицо горело, руки не находили места, а из уст так и просился наружу радостный вопль. Я вскинула кулаки вверх, бесшумно празднуя свою маленькую победу. Нет, не так. Победа, если так можно назвать, была далеко немаленькой. Затянувшаяся борьба с самой собой наконец-то закончилась. И закончилась хорошо…

Я вернулась в домик, разделась и легла в кровать. И даже если душевно я была полна энергии, в сон я погрузилась практически моментально.

Я стою на краю обрыва. Меня окутывает злой мороз, но ступни обдает раздирающим кожу пламенем. Вокруг, в непроглядной тьме, то тут то там вспыхивают вспышки света. Я как могу прикрываюсь от них руками, сантиметр за сантиметром пятясь назад. И вот я уже держусь одними пальцами ног. Край обрыва рассыпается и уходит из-под ног, спину обжигают языки пламени и я падаю в яму… Но в последний момент мою руку хватает чья-то ладонь. Из-за вспышек я не вижу лица человека, что спас меня от падения, но точно знаю, что мы знакомы. Он изо всех сил пытается меня вытащить, а ноги тем временем уже обгорели до костей. Адская боль острыми иглами протыкала все тело, дыхание сбилось и я не могла даже закричать. Земля под ногами обвалилась и мой спаситель, вместе со мной, полетел вниз, навстречу бездонной печи. Но мою руку он не отпускал…

Несмотря на странный сон, я проснулась отдохнувшей и бодрой. На часах было уже семь утра. Ульяна все еще спала. Я сладко потянулась и вспомнила вчерашний вечер. Улыбка сама собой образовалась на моем лице, а безмерная радость наполнила грудь до краев. Желание кричать, прыгать и носиться вокруг, делясь с окружающими своим счастье было практически непреодолимым. Но я кое-как справилась с эмоциями, оделась и направилась к умывальникам.

Утро на удивление было теплым. Коль так, день обещает быть ужасно жарким. А значит, что весь день можно будет провести в клубе, вместе с Мику, прячась от палящего солнца. Большего и желать нельзя - жадность, она губит, знаете ли. Я вприпрыжку шла к умывальникам. Настолько хорошее настроение было для меня в новинку и мне это нравилось.

Ледяная вода больше не казалась такой - она, скорее, была приятно-прохладной. Я неторопливо умывалась и чистила зубы. Задумалась о чем-то совсем далеком, что даже ухватиться за эту мысль не могла и не заметила как кто-то подошел и ущипнул меня за бок. Я подскочила и обернулась в сторону мелкого хулигана. Им оказалась Мику, тихонько хихикающая в кулачок. Вся раздраженность вмиг испарилась и я улыбнулась.

Мику: - Доброе утро! Как спалось?

Я прополоскала рот и поспешила ответить:

Алиса: - Доброе! Спалось, на удивление, хорошо! А тебе как?

Мику: - А я долго не могла уснуть. Все ворочалась на кровати и не могла успокоиться. Я так счастлива, Алиса!

Алиса: - Я тоже, Микуля!

Я развела руки, приглашая её в свои объятия. Мику оглянулась по сторонам, убедилась, что вокруг никого нет и крепко прижалась ко мне. Длилось столь приятное действо, к сожалению, недолго. Мы обе не хотели отстраняться, но и замеченными быть тоже не хотелось. Пришлось прервать наши объятия. Мику, покраснев до кончиков ушей, уделила пристальное внимание утренней гигиене. Я сложила пакет и наблюдала за ней, облокотившись на край раковины.

Дождавшись, когда Мику закончит умываться, я мимолетно чмокнула её в щечку. Девушка снова покраснела и забегала глазками, стараясь не смотреть на меня. И это было чертовски мило!

Алиса: - Прости, я слишком долго сдерживалась.

Мику улыбнулась и мы пошли обратно.

Алиса: - Какие у нас планы на день?

Мику: - Репетировать будем, знаешь ведь.

Алиса: - И все? Я думала мы с тобой хотя бы погуляем, только вдвоем.

Я расстроилась и это не скрылось от Мику. Она взяла мой мизинчик своим и в полтона заговорила:

Мику: - Обещаю - весь вечер будет только наш.

Алиса: - Ну хорошо.

Мы вышли на площадь, где Мику пришлось меня отпустить, чтобы никто нас так не увидел. Нам пришлось разойтись, чтобы положить умывальные принадлежности.

Я торопилась. Торопилась отнести вещи и поскорее вернуться на площадь, даже зная, что Мику там еще не будет. Одним шагом вскочила на ступеньки домика, резко открыв дверь. Растормошила Ульяну, не обращая внимания на её возмущения. И когда она начала одеваться, я позволила себе убежать на встречу с любимой. В голове стрельнула мысль - Мику - моя девушка! И так приятно и тепло это звучало.

На площадь стягивалось все больше и больше пионеров. Сонные, помятые, но достаточно дисциплинированные, чтобы прийти на линейку вовремя. Были, конечно, и бодрые ребята, но преимущественно дети.

Я устроилась на лавочке так, чтобы Мику могла заметить меня сразу с дороги. Я игнорировала все вокруг, сосредоточив взгляд там, где должна была появится девушка. Вот оттуда вяло вышла Лена, часто зевая. За ней выскользнул Семен, второпях нагоняя свою девушку. А вот появилась Мику и сразу стала искать меня в толпе. Я помахала ей, привлекая внимание. Она заметила меня, радостно засияла и, словно паря над землей, побежала ко мне.

Алиса: - Присаживайся.

Девушка села на лавочку, максимально близко ко мне. Наши руки соприкасались, и от этого по всему телу, словно ударами тока, расходилось тепло. Я никогда не стеснялась тактильного контакта, но её касания заставляли меня нервничать, окутывая странными чувствами.

Застывший в воздухе момент близости и нежности был прерван нашей вожатой. Ольга вышла в центр площади и нам пришлось подниматься и становиться в ряд.

Ольга Дмитриевна: - Доброе утро, дорогие пионеры! Начну с самого главного - синоптики прогнозировали на сегодня рекордные 35 градусов жары! В связи с этим, все общественные мероприятия отменены, а для желающих будут проводится игры и дружеские соревнования на пляже!

Новости определенно были хорошими. Ну, кроме момента с жарой. Дальнейшие слова вожатой растворились в воздухе - кажется, не одна я забила на них. В толпе пионеров образовался гомон, а вожатые и не особо обращали на это внимание.

\*\*\*

В столовой мы успели урвать хорошие места. К сожалению, мы молчали, и я вдруг осознала, что совсем не знаю, как нужно себя вести. Стоит ли мне давать волю желаниям? Не отпугнет ли это Мику? А о чем нам разговаривать? Хотя, поговорить можно о чем угодно - это не имеет особого значения.

Ульяна: - Всем привет!

Мику: - Привет, Ульянка!

Ульяна: - Какие планы на день?

Алиса: - Будем репетировать.

Ульяна: - А на пляж не пойдете? Я вот точно пойду!

Алиса: - Не знаю, будем отталкиваться от жары.

Мику: - Думаю, если будет совсем невыносимо - можно и сходить! Давно хотела во что-нибудь поиграть!

Ульяна: - А ты во что ты играешь?

Мику: - Ой, я много во что играла. Футбол, баскетбол, волейбол… в настольный теннис еще.

Ульяна: - Ух ты! А ты, оказывается, девушка спортивная! Я думала ты только музицируешь целыми днями.

Мику: - Нет, конечно нет! Если постоянно сидеть, то здоровье испортиться. К тому же, спорт хорошо помогает проветрить голову.

Алиса: - Тут я с тобой согласна. Хоть я потеть и не люблю, но размяться и побегать бывает очень полезно.

Мику: - Ты же плаванием занимаешься, разве нет?

Алиса: - Не совсем, просто мне нравиться плавать и я часто хожу в бассейн.

Мику: - Понятно. Зато ты, благодаря этому, выглядишь хорошо и подтянуто!

Алиса: - Спасибо…

Я непроизвольно покраснела. Сейчас комплименты от Мику оказывали эффект, в два раза сильнее, чем раньше. Ульяна ехидно улыбнулась и стала активно работать ложкой. И мы старались от неё не отставать.

После завтрака мы перехватили Семена с Леной и выдвинулись в музклуб.

В помещении было прохладно, что позволяло надолго засесть - репетировать. Лена пристроилась на одном из стульчиков, Семен сел за рояль, разминая руки. Ульяна в момент оказалась за барабанами, с огнем в глазах ухватившись за палочки. Мику взяла басуху и присела на стульчик. Я взяла акустику и села рядом.

Мику: - Ульяна, ты учила записи, что я тебе оставила?

Ульяна: - Конечно!

Мику: - Тогда давайте по списку.

Мы согласно кивнули. Ульяна отстучала старт и мы заиграли. С утра, когда мы все только-только проснулись, сыграться не получалось. То Ульяна слишком торопилась, то Семен мазал по нотам, то я начинала отставать. Только Мику не совершала ошибок, что в целом, не удивляло. Через пару-тройку попыток вышло достаточно сносно. Но я все равно портачила, что совершенно мне не свойственно. Что ж такое-то?

Ульяна: - Алис, в чем дело?

Алиса: - Не знаю, что-то совсем не могу сосредоточиться.

Мику: - Плохо. Надо как-то возвращать тебя в строй.

Лена: - Алис, слушай меня. Дыши глубоко - четыре секунды вдыхай, шесть выдыхай.

Я последовала совету. Тело насытилось кислородом и даже стало легче.

Лена: - Хорошо, молодец. Когда будешь играть, старайся думать о чем-нибудь другом.

Алиса: - Я попробую.

Мику: - Давайте, по-новой.

Мы вновь заиграли. Так, надо думать о чем нибудь другом, да? А о чем? Кстати, как там Женя с Элом? Я хотела вчера снова к ней сходить, поговорить, но ситуация изменилась. Может они уже вместе, а мы просто об этом не знаем? Надо будет спросить, чтобы узнать, кто выиграл в споре. Только аккуратно - будет плохо, если они узнают…

Играть мы стали заметно слаженней, а лично я перестала совершать ошибки. Получалось даже лучше, чем вчера. С такими темпами мы отточим игру вовремя. Хотя, пока мы играем без вокала. А вот когда Мику будет петь - все будет по другому. Невольно заслушаешься и собьешься с ритма. А не слушать пение Мику - невозможно, и это касается не только меня. Хотя, самое большое впечатление она оставит именно мне. Ведь невозможно реагировать сдержанно, слушая свою любимую. Особенно такую талантливую.

Пройдясь по репертуару от начала до конца, мы взяли перерыв. Мику стала что-то объяснять Семену с Ульяной, а я вышла на улицу. Было примерно десять часов, а воздух уже раскалился до адских температур. Я присела на лавочку, что пока еще была в тени. Ко мне подсела Лена и мы молча наблюдали за облаками.

Лена: - Ну как ты?

Алиса: - М? Ты о чем?

Лена: - Про вас с Мику. Ты же ей призналась, да и это оказалось взаимно.

Алиса: - Даа… Сейчас я впервые в жизни счастлива. Любовь всегда такая приятная?

Лена: - К сожалению - нет. Иногда все складывается, вроде как, неплохо, но чем дольше длятся отношения - тем тяжелее они становятся.

Алиса: - Ну, не думаю, что у нас они испортятся.

Лена: - Я тоже так не думаю, но, честно говоря… Я боюсь, что ты где-нибудь наломаешь дров.

Алиса: - Я знаю, что я часто совершаю ошибки, но я никогда не обижу Мику. Ни-ко-гда!

Лена: - Ты можешь сделать это неосознанно. Так что, прошу, тщательно продумывай то, что собираешься сделать.

Алиса: - Хорошо.

Ульяна: - О чем сплетничаете?

Лена: - Да так, ни о чем.

Алиса: - Все нормально, Лен, Ульяна в курсе.

Ульяна: - О чем? Про вас с Мику?

Алиса: - Угу.

Ульяна: - А-а… Так ты ей призналась, или нет?

Алиса: - Призналась, да.

Ульяна: - И как?

Алиса: - Мы встречаемся.

Ульяна: - Это хорошо! А то я вчера подслушала ребят из другого отряда…

Алиса: - М?

Ульяна: - В общем, Мику понравилась одному из мальчиков и он решил сегодня ей признаться.

Я помрачнела и стала закипать внутри. Чтобы какой-то недомерок, да позарился на мою Мику? Да я ему все зубы пересчитаю!

Лена: - Алиса, спокойно. Тебе не стоит так остро на это реагировать. Тем более, что его признание уже ничего не изменит.

Алиса: - Да, прости. Я знаю, но все равно злюсь.

Ульяна: - Ревнуешь?

Алиса: - Конечно! Кто бы на моем месте не ревновал?

Лена: - Правда, конечно, но Мику это может не понравится, так что сдерживай свои порывы.

Алиса: - Ладно, я постараюсь.

Мику: - Ребята, давайте играть!

Мы поднялись и вернулись в помещение, где сразу взялись за инструменты и начали играть…

\*\*\*

Прогнав список по кругу пару раз, мы вновь взяли перерыв. Лена налила для всех воды и каждый жадно припадал губами к стакану. Жара все больше и больше давала о себе знать - к обеду, даже в помещение, станет невыносимо душно. Скорее всего, репетиции мы отложим и пойдем на пляж.

Мику: - Отлично ребят, получается очень хорошо! Давайте теперь попробуем с вокалом.

Семен: - Хорошо, только дай отдохнуть пару минут - пальцы совсем задубели.

Мику: - Может, тебе массаж сделать?

Я вновь свела брови к переносице.

Лена: - Не надо, Мику, я сама.

Мику: - Ой, прости! Я ничего такого не имела ввиду, честно!

Лена: - Не волнуйся, я знаю.

Лена незаметным жестом указала в мою сторону. Мику проследила за ним и, встретившись со мной взглядом, покраснела. Через секунду подошла и присела на корточки.

Мику: - Устала?

Алиса: - Есть немного.

Мику: - Давай!

Она взяла мои руки в свои маленькие ладошки и начала их массировать. По телу разлилось приятное чувство нежности и заботы, и я не могла не улыбнуться. Интересно, у нас с Мику небольшая разница в телосложение - я ненамного выше её - но её руки, по сравнению с моими, казались совсем крошечными. Подобрав момент, я переплела наши пальцы. Девушка на секунду замерла, потом улыбнулась и крепко сжала мою ладонь.

Алиса: - Я люблю тебя.

Произнесла я, стараясь, чтобы нас не услышали. Только Ульяна, с её животным слухом, уловила мои слова и усмехнулась. Мику прикрыла глаза и приложила мою ладонь к своей щеке, легонько потеревшись об неё. Какая же она нежная и милая! Я никогда не чувствовала такого тепла в свою сторону, но теперь, я не смогу без этого жить.

Ульяна: - Ребят, давайте играть, пока погода еще позволяет.

Ульяна вернула нас с небес на землю. Мы расселись по местам и взялись за инструменты. Клуб наполнился музыкой, а вокал Мику создавал атмосферу умиротворения. Сам текст песни был достаточно глубоким и с серьезным посылом, но исполнения девушки погрузило меня в океан спокойствия и тишины. Если не вдумываться, а просто слушать, то на душе становиться легко-легко.

Мы прошли круг, а я даже не заметила. Слишком коротким был миг волшебства.

Лена: - Ребят, вы такие молодцы!

Лена аплодировала нам, широко и довольно улыбаясь. Мику задумчиво уставилась в пол, приложив палец к подбородку.

Мику: - Нет, под вокал совсем не получается. Семен, ты путаешь тональности. Ульяна, у тебя совсем не тот ритм, чуть помедленнее. Алиса…

Девушка запнулась на моем имени, стараясь подобраться слова.

Мику: - Ты часто сбиваешься.

Семен: - Ну, нам остается только практиковаться. Только вот, не знаю как вы, а меня жара уже с ног валит!

Алиса: - Согласна. Думаю, до обеда еще можно порепетировать, а вот потом - вряд ли.

Семен: - Не, девчат. Простите, но такими темпами я растаю еще до обеда.

Мику: - Ладно, тогда, на сегодня закончим.

Мику заметно поникла. Ульяна убежала первой, за ней ушли и Семен с Леной. Мы остались вдвоем. Девушка подошла к роялю и отстраненно заиграла простенькую мелодию. Так, надо её взбодрить.

Я поднялась и подошла к двери. Прикрыла её плотнее и повернула щеколду. Щелкнувший замок отрезал клуб от внешнего мира, создав пространство только для нас. Я подошла к девушке и обняла её со спины, обхватив руками за талию и зарывшись носом в волосы. Она пахла мятой, отчего по телу пробежали мурашки.

Алиса: - В чем дело?

Мику: - Я переживаю, что мы не успеем сыграться до концерта.

Алиса: - Ну, времени у нас предостаточно, не стоит так волноваться.

Мику: - Знаю, но…

Алиса: - Мику, мы успеем. Обещаю, если нужно будет, то я самый строгий учитель!

Я не видела лица Мику, но могла поклясться, что она улыбалась. Она резко развернулась, легко вырвавшись из моей хватки. Быстро чмокнула в щеку, схватила одной рукой тетрадь с ручкой, а второй мою ладонь и потащила к стульчику.

Мику: - Садись!

Я послушно опустилась, а Мику уселась на мои колени, положив голову мне на плечо и поставив ноги на подлокотник. Я улыбнулась и приобняла её за талию. Она открыла тетрадь на полу исписанной странице и начала быстро, но аккуратно и красиво, что-то писать.

Мику: - Я не тяжелая?

Алиса: - Шутишь? Ты как пушинка!

Мику: - Ну хорошо.

Девушка слегка поерзала, принимая удобное положение и заставляя внизу живота сладко потянуть. Потребовалось время, чтобы успокоить вскипевшую кровь.

Алиса: - Что пишешь?

Мику: - Очередную песню, конечно же.

Алиса: - Как же часто тебя посещает вдохновение. У тебя всегда так?

Мику: - Нет! Если честно, то так у меня последние пару дней. Думаю, это твоя заслуга.

Алиса: - О, так я твоя муза?

Мику: - Получается так!

Мику поцеловала меня в щеку и смутилась. Похоже, она не привыкла к таким активным действиям, но подавить желание сделать - не может.

Алиса: - Кстати, а когда ты в меня влюбилась?

Мику: - Трудно сказать. Думаю, когда впервые услышала твою игру на сцене.

Алиса: - Так, ты точно влюбилась в меня, а не в мою музыку?

Мику: - Ах-ха-ха, точно-точно! Помнишь - музыка отражает душу музыканта! И вообще, ты сама, в какой момент в меня влюбилась?

Алиса: - Нуу, поняла я это утром, перед дискотекой. А влюбилась при первой встречи.

Мику: - Да? И что же во мне тебя сразило?

Алиса: - Не знаю, я об этом не задумывалась.

Девушка наигранно обиделась - надула губки и отвернулась.

Алиса: - Ну, Микусь. Разве нужны причины? Я люблю тебя, просто потому, что это ты.

Мику: - А если ты встретишь такую же, как я? Что тогда?

Алиса: - А разве на этом свете есть еще одна такая же Мику? Что-что, а похожих людей не бывает.

Девушка повернулась ко мне и улыбнулась. А ведь я действительно не знала, за что полюбила Мику. За то, что она такая добрая? В лагере достаточно таких. За общие интересы? Тоже вряд ли. Но это и не важно. Главное - я её люблю, а причины для этого не обязательны.

Мику увлеченно писала в тетради, а я неотрывно следила за её руками. Уютная атмосфера, приятная компания и духота разморили меня. Глаза стали слипаться - становилось все труднее и труднее сохранять ясность сознания. В конце-концов, они закрылись полностью и я задремала…

Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Полуденный сон плохо сказался на самочувствие - голова гудела, тело было вялым а сознание и вовсе отказывалось воспринимать хоть какую-то информацию. Приободрившись резкой встряской, я осмотрелась. Мику спала у меня на руках, положив тетрадь на грудь и зажав пальчиками ручку. Из-за закрытых окон в помещении стало совсем душно, даже дышать было нечем. Я подняла Мику - она и вправду была очень легкой - поднялась и положила её на свое место. В дверь продолжали стучать, так что я сразу прошла к ней и открыла.

Ульяна: - И что же вы здесь делали? Еще и с закрытой дверью.

Ульяна ехидно усмехалась, держа в руках пакет с печеньем и парой пряников. Я решила опустить этот вопрос.

Алиса: - Что это ты со сладостями по лагерю шатаешься?

Ульяна: - Так это вам! Вы же обед пропустили.

Алиса: - Серьезно?

Ульяна: - Угу! Порции мне в столовой не дали, так что пришлось из своих пожитков выделять.

Алиса: - Спасибо, подруга. Ты заходишь?

Ульяна: - Не, я побегу на пляж. Вы тоже подходите, там почти все наши собрались.

Алиса: - Хорошо, подойдем.

Ульяна отдала пакет и убежала. Я закрыла дверь и открыла окна, впуская легкий ветерок, что немного, но охладил помещение. Положив гостинцы на рояль, я стала думать, как будить Мику. Хотелось сделать это как-то особенно. Я подошла к ней и наклонилась к уху, близко, насколько это было возможно.

Алиса: - Милая, просыпайся.

Выдохнула я. Девушка недовольно сморщилась и попыталась отмахнуться от меня. Я осмелела и нежно укусила её мочку. Это сработало - Мику подскочила, едва не столкнувшись со мной лбами, и шокировано уставилась на меня. Потом, кажется, поняла, что я сделала и густо залилась краской.

Мику: - Алиса, это слишком.

Она отвернулась, но я видела, как едва дернулись уголки её губ.

Алиса: - А мне кажется в самый раз. Ладно, приходи в чувства и будем обедать.

Мику: - Уже обед?

Алиса: - Нет, к сожалению, мы его проспали. Но Ульяна принесла нам гостинцы.

Мику: - Гостинцы?

Я указала на пакет, лежащий на рояле. Сонная Мику так же плохо соображала, как и я. Она поднялась, взяв тетрадь в руку.

Мику: - Спасибо ей, конечно, но это все такое сухое, а запивать у нас только вода есть.

Алиса: - Лично я не против, но если хочешь, у нас в домике есть электрический чайник.

Мику: - Ой, чай в такую жару… Я даже не знаю…

Алиса: - Ладно, давай хоть немного поедим и пойдем на пляж, хорошо?

Мику сомневалась, стоит ли в сухую есть печенье и пряники. Но голод, пусть и не утолить, но приглушить стоило. Она развязала пакет и взяла пару печенек, откусывая по чуть-чуть и без особого наслаждения. Мда, ситуация.

Я присоединилась к ней, хватая из пакета пряник и с остервенением вгрызаясь в него. Да, Мику оказалась права, так как вся влага во рту моментально испарилась. Но желудок был рад, так что оно того стоило.

Мы молча работали челюстями. Мику разложила тетрадь и задумчиво уставилась в неё. Я же любовалась ею: как она медленно и сосредоточенно жует печенье, как при этом надуваются её щечки, как в недовольстве морщился её аккуратный носик и она резко зачеркивала строки в тетради. Даже когда печенье в её руках закончилось, она продолжала сосредоточенно работать над новой песней.

Алиса: - Кхм-кхм.

Мику: - М? Ты что-то сказала?

Даже не посмотрела.

Алиса: - Кажется, этой тетради уделяется времени больше, чем мне.

Мику: - Ой, прости пожалуйста!

Девушка резко поднялась, в два шага преодолела расстояние между нами, и крепко обняла меня за шею. Я не ожидала подобной реакции, так что удивилась и покраснела.

Алиса: - Я, так-то, пошутила. Но мне определенно нравится, такой способ извиняться.

Мику: - Я просто еще не полностью осознала, что мы теперь встречаемся.

Алиса: - Честно? Я тоже не могу до конца в это поверить.

Мику, не разрывая объятий, устроилась ко мне на колени. Я обняла её в ответ, несмотря на то, что тесный контакт наших тел, в такую жару, обжигал. Интересно получается - еще вчера мы были просто хорошими подругами, а сегодня уже сидим в обнимку, целуемся, пусть и в щеки. И все это без единой капли стеснения и сдержанности. Может, конечно, для Мику это нормально, но вот от себя я такого не ожидала… А стоит ли мне об этом задумываться? Все же хорошо, так зачем ворошить? Как там было? Счастье любит тишину, а значит мы будем молчать.

Мы сидели прижавшись друг к другу приличное количество времени. Я даже думала, что Мику опять уснула.

Алиса: - Микусь, ты спишь?

Мику: - Нет.

Алиса: - Тогда, может пойдем на пляж?

Мику: - Угу, еще пару минут. Я впервые ощущаю что-то подобное и никак не могу этим насытится.

Алиса: - Ну хорошо-хорошо.

От её слов я расплылась в улыбке. Приятно осознавать, что тебя любят так же сильно, как и ты. Нам пришлось отлипнуть друг от друга. Мику поднялась, поправила форму и подала мне руку. Я приняла её помощь и встала. Голова немного закружилась, а в глазах потемнело. Но все быстро вернулось в норму.

Мы вышли на улицу, прямо под палящее солнце. Сразу стало трудно дышать. На горизонте, там где земля сходилась с небом, все расплывалось. Долго торчать на улице грозило аукнуться солнечным или тепловым ударом.

Алиса: - Так, нам надо поторопится.

Мику: - Согласна. Тогда, если ты не против, я пойду напрямую, хорошо?

Алиса: - Да, конечно. Я тоже срежу между домиками. Встречаемся на площади?

Мику: - Да. Ну, я побежала.

Мику шустро спустилась по ступенькам и убежала. Я постаралась от неё не отставать.

\*\*\*

На площади я оказалась первой. Повезло, что из-за жары она была пуста и я могла присесть на лавочке в тени. Из-за такой погоды день в целом получался ленивым - стоило на секунду расслабится и уже ничего не хотелось. Я невольно прикрыла глаза. Эх, под таким солнцем даже не позагорать. А Мику же бледная, как сметана. Интересно, как у неё так получилось, учитывая как солнечно в лагере? А, она же все время сидела в клубе. Это, должно быть, очень обидно - вернуться с отдыха без загара. По крайней мере, я бы очень расстроилась…

Кто-то мимолетно коснулся моей щеки чем-то мягким и влажным. Я открыла глаза, встречаясь взглядом с Мику, стоящую передо мной с улыбкой и легким румянцем.

Алиса: - А если бы нас увидели?

Мику: - Кто? Все либо по домикам сидят, либо на пляже.

Я ухмыльнулась и поднялась, закидывая на плечо сумку. Мику сразу сцепила наши мизинцы и легонько потащила вперед.

Алиса: - Эй, ты чего так торопишься?

Мику: - Ну как же? На пляже сейчас самый разгар веселья! Я не хочу все пропустить!

Алиса: - Боже…

Я не могла не улыбаться - эта детская черта в Мику мне очень и очень нравилась. Я заразилась её энтузиазмом и через секунду уже я подгоняла вперед.

На пляже было слишком людно: вожатые развлекали младшие отряды, а ребята постарше безвылазно сидели в воде. На каждом шагу были коврики и полотенца, хрен пройдешь. Даже на солнце места было не найти.

Я невзначай кинула взгляд в тень под дерево, хотя рассчитывать, что там будет место - глупо. Но там расположились Семен с Леной. Я легонько дернула Мику и кивнула в сторону наших друзей.

Алиса: - Пойдем к ним.

Мы пробрались через минное поле из ковриков и полотенец, и подошли к ребятам.

Алиса: - Можно составить вам компанию?

Лена: - Конечно, располагайтесь.

Я достала из сумки большое полотенце и расстелила рядом с ковриком Лены. Мику сразу скинула свою ношу и начала раздеваться. Я почувствовала, как у меня вскипают странные чувства и поспешила отвлечься и самой раздется. Взгляд сам по себе упал на Семена. Парень оказался хорошо сложен, чего я вообще не ожидала. Он задумчиво сидел на краю коврика и неотрывно смотрел куда-то вперед. Я проследила его взгляд и ошарашенно застыла. На противоположной стороне пляжа, скрываясь от взора вожатых за высокими кустами, сидели Женя с Сережей и бесстыдно ворковали.

Алиса: - Это что, они уже встречаются?

Семен: - Ну, на дружескую беседу это явно не похоже.

Алиса: - И кто признался первым?

Семен: - А черт его. Ульяна сказала, что выяснит.

Алиса: - Да? То-то я её не вижу.

Да, конец недели стал для всех особенным. По крайней мере в нашем отряде. Я за них рада, честно, но и немножечко завидую. Вот бы и нам с Мику не приходилось прятаться от чужих взглядов. Их ведь только вожатые не видят - все остальные на пляже уже давно обратили внимание.

Мику весело побежала к воде. Я последовала за ней. Вода оказалась достаточно холодной, чтобы взбудоражить вялое тело. Я смело шагнула вперед, а когда зашла по пояс, меня окатила волна брызг. От резкого охлаждения выбило дух и я забыла как дышать. Когда шутник остановился, я повернулась, напустив на себя самый грозный вид. На меня смотрела пара синих глаз, с ехидным огоньком где-то в глубине.

Алиса: - Ох и нарываешься!

Мику рассмеялась и начала неумело уплывать. Для человека, что раньше вообще не умел плавать, она на удивление быстро училась. Я несерьезно погналась за ней, оставляя между нами расстояние.

Мику: - Что такое? Неужели я стала плавать лучше чем Алиса?

Вот засранка! Еще и на понт меня берет! И ведь знает же, что я так просто это не оставлю. Ну, раз уж она сама этого хочет… Пара взмахов рук, почти неощутимое сопротивление воды, и я уже хватаю её за талию и начинаю щекотать. Заливистый смех разносится по округе, привлекая к себе взгляды окружающих. Она изо всех сил пыталась меня остановить, но не могла.

Алиса: - Получай! И еще! И вот так!

Мику: - Ой!

Мику вскрикнула и начала заваливаться в сторону. Я мгновенно прекратила дурачества и схватила её, придерживая за плечи.

Алиса: - Что такое? Я перестаралась?

Мику: - Нет… ногу судорога свела.

Алиса: - Сильно?

Мику: - Угу.

Алиса: - Так, надо уколоть. Где свело?

Мику: - Левую голень.

Алиса: - Держись за мою руку.

Мику крепко схватилась за мою руку. Второй я сняла заколку, набрала в легкие воздуха и нырнула. Вода была слишком взбаламучена - открыть глаза не получалось. Я провела пальцами по гладкой и нежной коже, по обратной стороне коленки и остановилась на икрах. Резким движением я неглубоко вогнала заколку в кожу, отчего девушка сильно дернула ногой и чуть не упала. Я вынырнула и посмотрела на неё.

Алиса: - Ну как?

Мику: - Все еще немного тянет, но уже не больно. Спасибо.

Алиса: - Хорошо. Пошли лучше на берег - пока обойдемся без купаний.

Мику: - Да, твоя правда.

Мику заметно погрустнела, но в данной ситуации оставаться в воде было бы лишним. Мы вернулись к коврику. Мику присела, потирая ногу. Я полностью расплелась и пригладила волосы назад, чтобы не лезли в глазах. Девушка завороженно смотрела на меня, приоткрыв рот.

Алиса: - Что?

Мику: - Никогда не видела тебя без хвостиков.

Алиса: - Странно выгляжу?

Мику: - Напротив, очень… привлекательно.

Последнее слово слетело с её губ практически беззвучно, но все таки достигло моих ушей. Я покраснела и глупо улыбнулась. Лена с Семеном пошли купаться, так что мы были лишь вдвоем. Я легла на коврик рядом с Мику. Девушка естественно положила голову на мое плечо и мы вместе стали наблюдать за облаками. Они плавно плыли по небу, скрывались за листвой дерева и ни одна из них не смела загородить солнце. А было бы очень кстати - хотя бы на пару минут угомонить нещадные лучи огненного шара.

Что-то ткнуло меня в бок, пуская волну мурашек по всему телу. Я посмотрела на Мику - она хитро улыбалась, а в её глазах плясали маленькие чертята. Какая она сегодня игривая! Я сделала вид, что совсем не почувствовала. Она ткнула меня еще раз, потом еще… В конце-концов она начала пытаться меня щекотать и я изо всех сил пыталась сдерживать смех. Но силы быстро покинули меня - я засмеялась и попыталась от неё убежать. Но Мику не собиралась меня так легко отпускать. Ребра начали болеть, в легких не хватало воздуха, но девушка и не планировала останавливаться.

Алиса: - Мику… х-хватит… я не м-могу… дышать…

Сквозь смех выдавила из себя я. Я уже начала дергать ногами и руками, но девушка уселась на мои бедра и перехватила запястья одной ладонью. Несмотря на то, что её хватка была слабой, вырваться я не могла - мешала щекотка. Она на секунду прервалась, что дало мне возможность отдышаться. Я заглянула ей в глаза. В синих бездонных очах читалось что-то странное. Ничего подобного не было ни в одном взгляде, устремленным на меня. От этого моя кровь закипала, а сердце начало бешено колотится. Внизу живота потягивало и разум окутывал туман. Я было более не способна оторвать от нее своего взгляда.

Мику: - Нравится?

Томным шепотом, спросила она.

Алиса: - То, что на мне сидит такая красавица - да. А то что она меня щекочет - не очень.

Со стороны, наверное, моя улыбка была больше похожа на оскал. Безумно хотелось повалить её и расцеловать каждый сантиметр бледной кожи. Оставить яркие засосы, чтобы все видели, что девушка уже занята. Утвердить свои права на нее…

Лена: - Кхм-кхм. Я вам не помешала?

Мы быстро отстранились друг от друга. Лена стояла и широко улыбалась, чем вогнала нас с Мику в краску. Она не стала заострять внимание на произошедшем - взяла полотенце и начала вытираться.

Алиса: - А Семена где потеряла?

Лена: - А, там Ольга решила устроить соревновательный заплыв для старших отрядов, вот он и захотел поучаствовать.

Алиса: - Он что, хорошо плавает?

Лена: - Думаю, даже лучше тебя.

Мику: - А я думаю, что Алиса лучше!

Неожиданно вклинилась в наш разговор Мику, сердито сверкнув глазками. Что-то мне это не нравится. Лена приняла оборонительную позицию, с таким же недобрым взглядом.

Лена: - Ты просто не видела, как он плавает. Поверь, я прекрасно знаю, что Алиса хороший пловец, но Семен точно лучше.

Мику: - Неа. Может я и не видела, как плавает Семен, но знаю, что Алиса очень гибкая и ловкая. Да и выносливость у неё не хилая. Она твоего Сеню на раз два…

Лена: - Да? Так может проверим? Как раз заплыв соревновательный!

Мику: - А вот и проверим!

Алиса: - Эй-эй, девчат, притормозите! Я не собираюсь участвовать в этом дурацком заплыве.

Мику: - Алиса, неужели ты вот так позволишь себя опозорить?

Да о чем она вообще? Мне как-то все равно, лучший я пловец, или нет. Но взгляд Мику настолько давил на меня, что отказаться я просто не могла. Тяжело вздохнув, я поднялась и пошла к линии старта.

Ольга Дмитриевна: - Правила просты: кто первый проплывет до ближних буйков и обратно - победил. Вы можете плыть любым стилем, но только по своей линии. Две минуты на разминку и уделите ей особое внимание!

Я поравнялась с Семеном. Собралось достаточно желающих поучаствовать - среди них даже Шурик был. Стартовали мы по колено в воде. Отсюда до ближних буйков метров 10-15 - дистанция короткая. Я без энтузиазма разминала руки, плечи и ноги.

Семен: - Тоже решила поучаствовать?

Алиса: - Нет, меня заставили.

Семен: - Кто?

Я кивнула в сторону Лены и Мику, что встали в толпу наблюдателей и очень энергично нас поддерживали. Семен понятливо кивнул и рассмеялся. Вот морока…

Холодная ладошка опустилась мне на плечо, за пару секунд до старта. Мику прошептала мне прямо в ухо:

Мику: - Если победишь, то тебя будет ждать награда.

Она хитро улыбнулась и густо покраснела. Я тоже залилась краской и проводила убегающую девушку шокированным взглядом. Ну, теперь я просто обязана уделать всех!

Раздался свисток и все мигом нырнули в воду. Я выжимала из своих мышцы максимум, вырвавшись вперед и увеличивая дистанцию между мной и другими участниками. Только один человек держал стабильное расстояние между нами - Семен. И делал он это, на удивление, легко. Если бы он напрягся чуть больше, то запросто обогнал бы меня. Не врала Лена, когда говорила, что он хороший пловец.

Я коснулась буйка и резво развернулась обратно. Секундное замешательство плохо сказалось на дыхании - я потеряла контроль и тупо глотала воздух при первой возможности. Семен коснулся буйка парой секунд позже меня, но намного ловчее и быстрее. Еще через пару секунд он поравнялся со мной. Черт, сейчас обгонит. Давай, Алиса, дыши правильно! У меня получилось словить ритм. Я поддала сил, напрягая мышцы до предела, что отзывалось тянущей болью во всех конечностях. Семен заметил, что расстояние между нами начало расти, так что он ловко сменил стиль и теперь уже я догоняла его. Ну, не у тебя одного есть козыри в рукаве. Я повторила за ним и наши силы стали равны. Каждую секунду лидерство менялось и точно предсказать, кто победит, было невозможно. Вот до финиша осталось шесть метров, четыре… один!

Мы пересекли линию, которая отмечалась по стоящей в воде вожатой. Прозвучал свисток, мы остановились и наконец-то расслабились. Все тело ныло от приложенных усилий, а мозг люто требовал кислорода. У Семена ситуация была не лучше - заплыв вымотал и его. Однако, вожатая не спешила объявлять победителя - мы пришли нос к носу. Она позвала еще двух вожатых и они начали шепотом решать, кому отдать первое место.

Семен: - Черт, а ты достойный соперник!

Алиса: - Спасибо, ты тоже.

Вот Ольга повернулась к нам, улыбнулась, выждала паузу и объявила:

Ольга Дмитриевна: - Заплыв выдался очень захватывающим - все большие молодцы. Однако, претенденты на первое место пересекли финиш нос к носу, так что решить, кто занял первое место будет сложно. Но, мы посовещались и решили, что победителем стал… Алиса! Давайте поаплодируем лучшему пловцу лагеря!

Ох уж эта Ольга - любит нагнать пафоса. Толпа разразилась громкими аплодисментами и криками. А мне нравится такое внимание, надо почаще участвовать в соревнованиях. Ну, только в тех, где я точно могу победить. Из толпы выскочила Мику и с радостными воплями повисла у меня на шее. Слава богу никто не увидел в этом ничего странного. Я наклонилась к её уху и прошептала:

Алиса: - Так что там за награда?

Мику: - Вечером узнаешь~

Игриво пропела девушка и отстранилась. Интриганка…

Мы вышли из воды и я устало развалилась на коврике. Стоило ли оно таких усилий - покажет время, а сейчас я хочу как следует отдохнуть. Я прикрыла глаза и, под шум толпы и волн, расслабилась. Мику с Леной и Семеном о чем-то щебетали, но я никак не могла уловить нить разговора. Ленивое блаженство поглотило все мое тело. Сознание уплывало далеко-далеко…

\*\*\*

Я проснулась от звука горна. На пляже уже почти никого не было, а солнце клонилось к закату. Мику тихонько посапывала рядом. Мда, неплохо мы покемарили. Почти весь день проспали, ну, оно и не удивительно. Сложно оставаться бодрым в такую духоту. Я сладко зевнула и легонько потрепала Мику за плечо.

Алиса: - Вставай, Соня.

Мику: - Ммм… Что такое?

Алиса: - Что-что, вечер уже. Надо торопится, а то ужин пропустим.

Я поднялась и начала одеваться. Мику сидела, сонно протирая глаза, и не торопилась вставать.

Алиса: - Мику, одевайся!

Мику: - Ой, точно! Сейчас-сейчас!

Девушка поднялась и начала одеваться.

Я собралась первой и, пока ждала Мику, собрала хвостики. Девушка, наконец-то, тоже оделась. Мы быстро вытряхнули полотенце и сложили его в сумку. Мику достала бутылку воды и жадно отпила из неё, после чего предложила мне. Я отказалась - пить совсем не хотелось. Мы быстро зашагали с пляжа.

Алиса: - Помнится, кто-то говорил, что весь вечер будет только мой…

Мику: - Да, говорил! И так и будет.

Алиса: - Смотри мне. А еще мне полагается награда за победу в заплыве.

Мику: - Все будет, Алиса.

Загадочно прошептала Мику и сцепила наши мизинчики. Обожаю, когда она так делает.

Мы вышли на площадь, где разделились, договорившись встретится в столовой. Я быстро закинула сумку в домик, переодела купальник, и выскочила на улицу.

Несмотря на жаркий день, к вечеру стало стремительно холодать. Воздух стал бодрящим, лесная живность потихоньку начинала свой каждодневный концерт, а легкий ветерок весело играл листвой деревьев. Непередаваемая атмосфера, волшебство природы, что сегодня казалось особенно заметным. Именно сейчас, сонливое сознание, что дремало весь день, наконец-то проснулось. Мысли стали четче, а тело легче. Коль так, то вечер станет незабываемым!

Я не заметила как дошла до столовой. Внутри уже было почти пусто - лишь за дальними столиками кто-то до сих пор сидел. Повариха любезно насыпала мне порцию и я села за столик. Каша неизвестного происхождения выглядела очень аппетитно. Я не стала дожидаться Мику и приступила к трапезе. В краешке глаза мелькнула красная молния и напротив меня присела Ульяна.

Ульяна: - Привет.

Невесело начала она.

Алиса: - Привет. Чего такая хмурая?

Ульяна: - Да Женя эта, блин!

Алиса: - А-а, ты же шпионила за ними с Сережей, да?

Ульяна: - Угу.

Алиса: - Ну и что, узнала, кто первый признался?

Ульяна: - Фиг там! Весь день за ними по пятам ходила, но Женя словно все время видела меня! Так разговор закручивала, что я ничего понять не могла.

Семен: - Я о чем-то таком догадывался.

К нам подсел Семен. Выглядел он сонным и помятым.

Алиса: - Что, тоже проспал?

Семен: - Угу. Так вот, Женя - ловкий софист, я это в разговоре с ней понял, еще когда обходной подписывал.

Ульяна: - Софи…кто?

Семен: - Софист. Человек, что с помощью словесных трюков и хитрости контролирует разговор.

Алиса: - Как-то плохо верится, что Женя настолько умна.

Семен: - То-то и оно - она заставила всех вокруг так думать. Она в этом плане очень на нашу Ольгу похожа. Короче говоря, пока она сама не захочет - мы ничего не узнаем.

Ульяна: - Тогда, ты должен спросить об этом Сыроежкина!

Семен: - А я и спросил.

Алиса: - И что? Только вот врать не надо - я хорошо распознаю ложь.

Семен: - Ну, тут я вас разочарую. Первым признался Эл!

Мы с Ульяной шокировано уставились на Семена. И ведь не врет же! Что-что, но я до конца была уверена, что первой признается Женя. Стоп!

Алиса: - Подожди, Семен! Раз ты говоришь, что Женя может контролировать ход разговора, то не могла ли она заставить его признаться?

Семен: - Могла, но такие детали в споре не оговаривались, да и доказать это вы не сможете. Так что, победа за мной!

Он победоносно вскинул кулак в воздух.

Алиса: - Черт с тобой!

Семена: - Теперь вы должны мне по желанию!

Ульяна угрюмо ковыряла кашу, так и не приняв поражение.

Алиса: - Да-да. Только загадывая что-то, за что нас НЕ выгонят из лагеря!

Семен: - Конечно-конечно! Да и для тебя, Алиса, я уже давно приготовил желание.

Алиса: - Даже боюсь, что ты там придумал.

Семен: - Все просто - ты должна петь на концерте дуэтом с Мику.

Алиса: - Что!?

Ульяна: - А Алиса умеет петь?

Семен: - Да и очень даже хорошо!

Ульяна: - Ух ты, а я и не знала!

Алиса: - Стоп! Я-я-я даже н-не выступала на сцене ни разу!

Семен: - Ого, как разнервничалась! Не надо так бояться, Алиса. Я тоже буду петь с вами, но только на припевах.

Мику: - О чем разговариваете?

Мику словно появилась из ниоткуда. Она поставила поднос на стол и присела рядом со мной.

Семен: - Да вот, Алиса с Ульяной проспорили мне по желанию.

Мику: - Ого, Алиса с Ульяной, да проспорили? В чем же заключался ваш спор?

Семен: - Не важно. Факт остается фактом - они должны мне по желанию. Только вот Алиса ни в какую не хочет его выполнять.

Мику: - А что ты ей загадал?

Семен: - Чтобы она пела с тобой дуэтом. На концерте.

Мику: - Ух ты! Это ты хорошо придумал! А почему ты не хочешь, Алиса?

Алиса: - Да я же ни разу на сцене не выступала! Тем более, на людях никогда не пела!

Мику: - А я вот думаю, что ты отлично справишься!

Алиса: - Н-но…

Мику положила свою руку мне на колено. Я заглянула ей в глаза. Она улыбнулась, словно говоря, что все будет хорошо.

Алиса: - Ах, ладно. Спою! Выбора-то у меня все равно нет.

Семен: - Вот это по нашему! Узнаю Алису! Так, а теперь ты, Ульяна…

Но девочки уже след простыл. А мы даже не заметили - были слишком увлечены разговором.

Семен: - Вот же ж мелкая! Ничего, все равно на репетиции пересечемся. Ладно, девчат, пойду я. Мику, приятного аппетита.

Семен удалился и мы с Мику остались одни в целой столовой. Свою порцию я давно доела и просто сидела и ждала девушку. Она тоже не хотела надолго задерживаться, так что мы молчали и она усердно работала челюстями.

Когда Мику закончила ужинать, нас уже подгоняли поварихи - столовая закрывается с минуты на минуту. Мы отнесли посуду и вышли на улицу.

После столь жаркого дня, ночной воздух казался особенно холодным. Я невольно поежилась. Солнце уже скрылось за горизонтом, а на небе рассыпался океан звезд.

Алиса: - Куда пойдем?

Мику одарила меня странным взглядом, схватила за руку и потащила в неизвестном направлении. Она ничего не говорила, но явно куда-то торопилась. Я послушно следовала за ней.

Мы оказались перед музклубом.

Алиса: - Что мы тут делаем?

Мику: - Сейчас все поймешь.

Мы поднялись по ступенькам и Мику открыла дверь. Мы прошли внутрь. Как и в прошлый раз - ночью помещение становилось по своему очаровательным. Бледный свет проникал сквозь окна, окрашивая все вокруг в холодные оттенки. Я подошла к дальнему окну. Из него было прекрасно видно ночное небо и яркую-яркую луну. Какое-то невероятное чувство охватило все мое тело - я не могла оторвать взгляда от этого пейзажа. Так что когда щелкнул замок, я не обратила внимание. Что-то мягкое, упругое и горячее коснулось моей спины, а тонкие ручки обхватили мою талию. Я вернулась к реальности.

Алиса: - Мику?

Я повернулась к ней. Она взяла меня за руку и заглянула в глаза. В её очах плясали уже не черти, а самые настоящие демоны!

Мику: - Я же обещала тебе награду…

Что? Она положила мою ладонь себе на грудь. Лицо сразу залилось краской, сердце упало в пятки, а по всему телу пробежала волна мурашек. Кроме самого этого смелого жеста, было что-то еще…

Алиса: - Мику… Ты что… Без белья!?

Несмотря на ткань рубашки, я отчетливо ощущала жар её тела, всю упругость и мягкость аккуратной груди. Девушка криво улыбнулась, убрала мою руку и потащила к стульчику. Она толчком усадила меня на него и сразу забралась мне на колени. Я забыла как дышать. Откуда такая пошлость и смелость? Она ведь смущалась от одного неловкого касания и была просто воплощением чистоты и невинности! Так почему сейчас в её глазах столько страсти и уверенности? “Тихий омут, где воды всего на ладонь, а глубже - черти штабелями до самого дна!” - всплыла фраза в голове.

Алиса: - Неужели… ты и трусики не надела?

Мику: - Можешь проверить…

Горячо выдохнула она мне в ухо. Внизу живота уже невыносимо тянуло, руки дрожали. Ну не могу я поверить, что она такая - это не та Мику, которую я знаю! Я сидела как кролик, пойманный хищным волком и не смела пошевелится. Девушка опустилась к моей шее. От прикосновения её губ словно разряд тока прошелся по всему телу. Я издала странный звук, который иначе как стон и не опишешь. Мику продолжала целовать мою шею, но не оставляла ни одного засоса. Её руки тоже дрожали и она прилагала много усилий, чтобы растегнуть первую пуговицу моей рубашки. Галстук уже давно валялся на полу, а я и не заметила. Она растегнула еще одну и еще… Её холодные пальцы коснулись моих ключиц, чем вызвали очередную волну мурашек.

Невидимая пружина - тормоза, что сдерживали меня, - натянулась до предела. Еще чуть-чуть и я забью на все и накинусь на Мику. Вот только остатки здравомыслия, что стремительно исчезали за пеленой возбуждения, твердили - это сделает только хуже. Когда девушка потянулась к моим губам, я легонько оттолкнула её ладошкой. Ловко подняла, встала сама, и усадила на свое место. Пружина расслабилась.

Алиса: - Нет-нет-нет, это все слишком… быстро! Неожиданно! Мы же только вчера ночью признались в чувствах, а сейчас уже…

Мику: - Я понимаю, Алиса. Все происходит слишком быстро - я с этим согласна. И ты не подумай лишнего - я не такая извращенка, просто… Я почти неделю сдерживала свои чувства и сейчас, когда мы наконец-то стали парой, я больше не могу… Я хочу быть только твоей! Здесь и сейчас!

Она так на меня смотрела… Почему я раньше не заметила: ей же самой страшно и все это в новинку, но она и правда не может сдерживать свои чувства. Не будет ли жестоко с моей стороны отталкивать её сейчас? Да и что плохого в том, чтобы торопится? В конце концов, мы обе не знаем, что будет по окончанию смены, так что надо жить сейчас! Насладиться обществом друг друга и этими чувствами на полную.

Алиса: - Прости…

Я подошла к ней, взяла двумя пальцами за подбородок и припала к губам. Мой первый поцелуй и её, видимо, тоже. Вкус лимона и шоколада смешался на кончике языка; уши покраснели и стало невыносимо жарко. И в этом жаре, в этом касании губ - вся сила нашей любви.

Человек не может родится дважды. Но я в корне с этим не согласна! Первый раз мы рождаемся, когда появляемся на свет, а второй, когда в нашей жизни наступает переломный момент. Мой - наступил здесь, в музклубе. На фоне горячих касаний, сбитого дыхания, бесконечных поцелуев и стонов. Каким человеком я стану - покажет завтра. А сейчас нет ничего важнее Мику, её дрожащих рук и влажного касания наших тел…

## День 7

Пол ночи мы провели в музклубе. Настолько сладкими и нежными были те моменты, что уходили мы ужасно счастливыми. Ноги были ватными - мы обе едва на них стояли. Мы в тишине дошли до площади. Мику припечатала мои губы жарким и настойчивым поцелуем, от которого невольно хотелось повторить все произошедшее в клубе. Мои руки потянулись к краям её рубашки - я совершенно перестала себя контролировать - но Мику мягко меня остановила. Бросила неловкое: - “Спокойной ночи” - и быстро скрылась за поворотом. Я проводила её взглядом и устало опустилась на лавочку. Мне до сих пор не верилось, что это не сон. Чтобы в моей жизни, наполненной холодной тоской, да случилось такое счастье. Еще и все в один день. Нет, если я не самый везучий человек в мире…

Я не помню как я добралась до домика, как разделась и как упала на кровать. Да, утром я уже не буду прежней…

Я открыла глаза. Редкий случай, когда мне ничего не снилось. И то ли я пока туго соображаю, то ли действительно не помню ничего после ужина… Из приоткрытой форточки потянуло прохладным сквозняком, заставляя поежится. Резко взбодрившись, в голове заметалась просто куча мыслей и воспоминаний. В том числе и ночной музклуб. Я густо покраснела так, как не краснела никогда. Чем я думала? Как, вообще, все пришло к тому, что мы сделали? И почему меня это так волнует?..

Я долго не могла успокоится. На часах было семь утра - Ульяна еще спала. Приняв волевое решение встать и пойти умыться, я понадеялась, что это поможет отогнать смущение. Я поднялась с кровати и взяла свою форму. Но та оказалась слишком помятой, чтобы выходить в ней на улицу. Хорошо, что в лагере всем выдали по два комплекта. Я подошла к шкафу и открыла его. На дверце висело зеркало, практически во весь мой рост. Я невольно обратила внимание на свое отражение. На плечах, ребрах и даже на спине остались царапины, после ноготков Мику. Ух, на груди даже след от укусов остался. Это заставило меня еще больше налится краской. Но помимо этого было что-то еще. Я не могу сказать, что конкретно, но выглядела я… по-другому…

Я достала комплект формы, новое белье и оделась. Приятное чувство чистоты окутало с головы до ног. Волосы оказались более запутанными, чем обычно - потребовалось время, чтобы собрать их в аккуратные хвостики. Я взяла пакет с мыльно-рыльными и вышла на улицу.

Сегодня сильно контрастировало со вчера - воздух был очень холодным. Я быстрым шагом направилась к умывальникам, уже представляя, какой ледяной будет вода. Наверное, мне так не хотелось умываться только в начале смены. Но надо, определенно надо. Если не для себя, то ради Мику. А то подумает, что я грязнуля.

У умывальников никого не было. Я быстро достала из пакета мыло и намылила руки и лицо. Вода оказалось настолько холодной, что аж обжигала. Я стиснула зубы и сильно напряглась всем телом. Поднялись мурашки, кровь быстрее побежала по венам и я почувствовала тепло. Стало немного легче. Я быстро почистила зубы, игнорируя сводящую зубы воду. От такой низкой температуры, воздух стал казаться горячим. Я закрыла кран, собрала вещи и ушла.

Задумываться о том, как провести день, не было нужды. Итак понятно - целый день репетиции, а может и какие-нибудь мелкие приключения. Главное, что я весь день буду с Мику. В голове вновь вспыхнул момент нашей близости. Я стала быстро отгонять наваждение - неправильно думать только об этом. Мимо проплыла пара девушек. Они окинули меня странным взглядом и зашептались. Я не слышала о чем они говорили, да и особого значения этому не придала.

Ульяна проснулась и с сонной мордашкой сидела за столом и грызла печенье.

Алиса: - Ты бы хоть умылась сначала.

Ульяна: - Успею.

Алиса: - И что это ты вдруг так рано ешь?

Ульяна: - Голодная потому что.

Алиса: - Понимаю.

Я положила пакет и плюхнулась на кровать. До линейки еще полно времени, а делать абсолютно нечего. Ульяна доела печенье, оделась и побежала умываться. Я уставилась в потолок и просто наслаждалась тишиной…

Ульяна: - Алиса, беда!

Ульяна влетела в домик красным ураганом.

Алиса: - Что уже случилось?

Ульяна: - О вас с Мику весь лагерь шепчется.

Алиса: - Что!? Конкретнее!

Я вскочила с кровати и уставилась на девочку.

Ульяна: - Похоже, кто-то ночью увидел вас на площади. Целующихся.

Алиса: - Черт…

День мгновенно стал плохим. Если эта информация дойдет до вожатой, то, как минимум нас отправят по домам, а как максимум… Так, пока рано унывать, еще есть возможность все обыграть как просто сплетни. Да, точно. Но стоит так же найти того, кто нас увидел. Припугнуть его, чтобы язык за зубами держал. Или лучше не надо? Это может наоборот, заставить людей поверить. Черт, слишком сложно…

Алиса: - Уля, ты знаешь, кто нас вчера увидел?

Ульяна: - Есть пара догадок, но точно не скажу.

Алиса: - Узнай, кто это. Пожалуйста.

Ульяна: - Конечно!

Ульяна положила пакет и выбежала из домика. Мы с Мику оказались в очень опасной ситуации - надо быстро что-то предпринять. Ульяна должна быстро найти первоисточник слухов, но вот что с ним делать? Все-таки припугнуть? А что еще я могу?..

Я вышла на площади, сопровождаемая десятками взглядов. Мику стояла с другой стороны, перепуганная, чуть ли не плачущая. Ульяна незаметно бегала между пионерами, собирая информацию. С её острым слухом она могла находится на достаточной дистанции, чтобы её ни в чем не заподозрили. Меня схватили под локоток и оттащили в сторону.

Лена: - Алиса, что происходит?

Алиса: - Ты про слухи?

Лена: - Да! Это же все неправда, да? Вы же не могли так глупо себя раскрыть?

Алиса: - Сожалею, подруга, но…

Лена: - Это плохо, очень плохо… Вас же из лагеря выгонят! Или того хуже - уголовку составят!

Алиса: - Спокойно, есть у меня пара идей, как все исправить.

Лена: - Да? Смотри, хуже не сделай.

Алиса: - Постараюсь.

Пришло время строится. Я стала в ряд и была мрачнее тучи. На центр вышла Ольга - была она явно не в настроении.

Ольга Дмитриевна: - Двачевская, Хатсуне, выйдете ко мне.

Мы с Мику вышли вперед, попадая под перекрестные взгляды всего лагеря. Неприятное липкое чувство пробрало все тело. Мику так вообще, была бледна как смерть.

Ольга Дмитриевна: - До меня дошли слухи, что вы очень… близки. Это правда?

Алиса: - Нет.

Как можно уверенней, ответила я.

Пионер: - Да врет она все! Я сам их вчера видел!

Я повернулась на голос. Незнакомый парень, с мерзкой ухмылкой, надменно уставился на меня. Кажется, я его видел. Не просто по лагерю, а имела честь разговаривать. Не ему ли я срача за Славю дала?

Я перевела взгляд на Ульяну. Та сразу понял, что за вопрос у меня был и кивнула, подтверждая мою догадку. Значит, это он нас видел.

Ольга Дмитриевна: - Алиса, лучше не ври. И ты, Мику, не молчи. Я спрашивала вас обеих.

Ульяна: - Ольга Дмитриевна!

Ульяна подбежала к нам.

Ульяна: - Ольга Дмитриевна, Алиса правду говорит! Даня просто обиделся, что ему Мику отказала на предложение встречаться! Я все сама слышала и видела!

Ольга заметно сомневалась в словах Ульяны. Ну да, кто поверит словам ребенка, да к тому же - хулиганки.

Лена: - Это правда, Мику мне лично рассказала, как он ей признался!

Лена вовремя подхватила слова Ульяны. Вожатая задумалась, потом посмотрела на Данила.

Ольга Дмитриевна: - Даня, некрасиво пускать такие слухи, если тебя просто отвергли!

Даня: - Что!? Да я правду говорю!

Алиса: - Да? И когда же ты это увидел?

Даня: - Да поздно ночью, когда возвращался в домик!

Ульяна: - Так ты что, после отбоя по лагерю шатался? Режим нарушал?

Ольга уперла руки в боки и грозно уставилась на парня.

Ольга Дмитриевна: - Даня, это злостное нарушение правил лагеря!

Даня: - А вы спросите их, где они были!

Вожатая перевела взгляд на нас.

Алиса: - Каюсь, нарушала! Но я была одна - Мику уже, скорее всего, спала в это время.

Лена: - Да, так и есть.

Ольга поверила и теперь весь её гнев перешел на Данила. Неужели нам удалось избежать скандала? Нет, пока радоваться рано.

Даня: - Да вы! Да я!..

Ольга Дмитриевна: - Молчать! Твой вожатый решит как тебя наказать! И ты, Алиса…

Алиса: - Да?

Ольга Дмитриевна: - Позже я решу, как тебя наказать. Все, становитесь в строй.

Мы вернулись в ряд. Повезло, Лена и Ульяна быстро сообразили, как нас прикрыть. Пионера начали вновь шептаться, но уже совершенно о другом. Похоже, мы сильно подпортили Данилу жизнь. Правда, меня это мало заботит - сам виноват. На Мику попрежнему лица не было. Она все также смотрела в землю пустым взглядом и кусала губы - смотреть больно. Но сейчас я не могу ничем ей помочь.

Линейка закончилась очень сразу и как обычно - я ни слова не слушала. Все сразу пошли в столовую, но вот у нашей компании аппетита вообще не оказалось.

Семен: - Ну и утречко! Вы как? Мику?

Девушка все еще молчала и была готова в любой момент заплакать. Я дружеским жестом потрепала её по плечу.

Алиса: - Все хорошо, Микусь.

Даня: - Вы! Суки…

К нам подошел тот самый сплетник.

Даня: - Из-за вас меня теперь все ненавидят! А я ведь правду говорил! И ты - Мику… Не думал, что ты такая извращенка! Теперь понятно, почему ты мне отказала - ты просто ненорм-ахъ…

У меня в груди нарастало желание врезать этому ублюдку, но кулак Семена меня опередил.

Ольга Дмитриевна: - Семен!!

Ольга быстрым шагом направилась к нам.

Ольга Дмитриевна: - Ты что творишь!? Драки в лагере запрещены!!

Семен: - Знаю и готов понести наказание. Но я не мог просто стоять и слушать, как этот урод оскорбляет моих друзей!

Ольга Дмитриевна: - Следи за словами! Да, он не прав, но это не повод бить его.

Даня сидел на земле. Из его носа текла кровь и он гневно прожигал нас взглядом. Ольга помогла ему подняться и увела в медпункт.

Семен: - Ну, теперь мы оба наказаны.

Беззаботно улыбнулся Семен. Хороший парень, дружбу ценит… Зря я плохо о нем думала.

Алиса: - Мику, не слушай его. Он просто завистливый дурак! Да и его словам никто больше верить не будет. Спасибо вам, ребят!

Ульяна/Лена/Семен: - Не за что!

Алиса: - Пойдем репетировать? Думаю, игра должна тебя взбодрить.

Мику тихонько кивнула и мы развернулись в сторону клуба.

Ольга Дмитриевна: - Двачевская! Иди сюда.

Алиса: - Как же вовремя… Идите, я догоню.

Я махнула им и подбежала к вожатой.

Алиса: - Да?

Ольга Дмитриевна: - Вы молодцы! Не ожидала, что вы так хорошо дружите, хвалю!

Алиса: - Что? Вы о чем?

Ольга Дмитриевна: - О том, как Лена с Ульяной прикрыли вас.

Алиса: - В смысле - прикрыли? Мы правду говорили.

Ольга Дмитриевна: - Ох, за дуру меня не держи. Я еще на дискотеке заметила, что вы с Мику не просто подруги.

Алиса: - А? Так вы… Так вы знали?

Ольга Дмитриевна: - Конечно знала! Обязанность у меня такая - все про вас знать.

Алиса: - И вы… Не выгоните нас из лагеря?

Ольга Дмитриевна: - Сначала я так и хотела… Вернее, была обязана. Но вы так хорошо скрывались, что я решила закрыть на это глаза. Радуйся - я ко всем вам, ребята, прикипела.

Алиса: - А это ничего? Ну, у вас же могут быть проблемы…

Ольга Дмитриевна: - Да, могут быть. Но вы смогли доказать, что это всего лишь слух. Пока подтверждения вашим отношениям нет, я могу продолжать делать вид, что ничего не знаю. Но вы постарайтесь больше не попадатся!

Алиса: - Так точно! Спасибо вам, большое спасибо!

Ольга Дмитриевна: - Пожалуйста! А по поводу наказания… Вожатая младшего отряда вчера получила солнечный удар, так что надо будет, чтобы ты сводила малышей на пляж после обеда, хорошо?

Алиса: - Обязательно!

Ольга Дмитриевна: - Славно-славно. Ну все, беги. И в обед жду тебя на пляже!

Алиса: - Хорошо!

Удивительно, даже вожатая не имеет ничего против наших отношений! Неужели я ошибалась, думая, что нас с Мику будут осуждать? Я безусловно рада, что нам так повезло с Ольгой. Хотя, она по прежнему раздражает…

\*\*\*

Алиса: - Я ту~ут!

Я бесцеремонно влетела в помещение клуба. Лена сидела на стульчики и о чем-то тихо разговаривала с Семеном. Парень вдумчиво слушал и потирал костяшки, на которых образовались небольшие кровоподтеки. И Мику… Девушка влетела в меня, крепко обнимая и зарываясь лицом в рубашку.

Мику: - Все… хорошо?

Алиса: - Да, все замечательно.

Девушка задрожала и тихо всхлипнула. Ульяна понимающе улыбнулась, встала из-за барабанов и закрыла дверь на замок. Я обняла Мику в ответ.

Мику: - Я думала… все кончено. Что нас выгонят из лагеря и… мы больше никогда не увидимся…

Алиса: - О, милая, я не позволю этому случится!

Я аккуратно взяла её за подбородок, кинула взгляд в окно - убедится, что с улицы нас никто не увидит, - и поцеловала. С такой нежность и любовью, что невольно почувствовала сладость на губах. А может, так и было, ведь её губы - самые сладкие в мире. Послышался восхищенный вздох Ульяны, рассыпчатый смех Лены…

Семен: - Так, слова Дани были правдой?

Лена: - Семен!

Послышался легкий шлепок и смех парня. Да, никто из них не станет нас осуждать. Я благодарна “Совенку” за то, что встретила таких замечательных людей. Мику не торопилась разрывать поцелуй и мы стояли еще несколько минут, прерываясь на короткие вдохи.

Ульяна: - Ну все, голубки! Нам репетировать надо!

Я неохотно разорвала поцелуй и посмотрела ей в глаза. Они больше не были стеклянными - в них снова пылал огонь жизнерадостности.

Алиса: - Поиграем?

Мику: - Конечно!

Мы взяли инструменты. Я присела на стульчик, а Мику осталась стоять.

Семен: - Алиса, не забыла? Ты поешь дуэтом.

Алиса: - Да помню я, помню!

Ульяна отстучала старт и мы начали играть. Голосок Мику легко вливался в музыку, ловко перепрыгивая от одной ноты к другой. А вот мой… мой голос был слегка пониже, чем у Мику, и с хрипотцой. В каких-то песнях он придавал больше глубины, а в других совершенно терялся на фоне. Во многие ноты я не попадала, но играли мы практически без косяков. Удивительно, ведь репетировали мы не так уж много. Вот что значит - талантливые музыканты.

Мы прогнали весь список и решили передохнуть. Мику налила воды и предложила нам. Да, с непривычки, после пение горло запершило. В дверь постучали и Ульяна сразу кинулась открывать.

Ольга Дмитриевна: - Вы чего закрылись?

Ульяна: - Ой, это я случайно. Простите.

Ольга Дмитриевна: - Ничего. А вы почему сидите, не играете?

Мику: - А у нас перерыв!

Ольга Дмитриевна: - Перерыв? Так это я вовремя. Вот, это вам!

Ольга достала из-за спины пакет, полный гостинцев.

Ольга Дмитриевна: - На завтрак не пришли - сразу побежали репетировать. Не могла же я оставить вас голодными, правильно? Да и вы заслужили!

Ульяна: - Ух ты, спасибо, Ольга Дмитриевна!

Ульяна взяла пакет и побежала к роялю.

Ольга Дмитриевна: - Всегда пожалуйста! Ладно, я побегу. А вы не пропустите обед - второй раз я вам поесть уже не смог принести!

Все: - Хорошо!

Вожатая улыбнулась и ушла. В пакете мы обнаружили бутерброды, разделенные по судочкам и пять пачек кефира. Голод дал о себе знать - наши животы хором запели китовую песнь. Мы долго не думали, взяли по порции, расселись и принялись жевать. Немудреная снедь отлично утолила голод, а кефир приятно охлодил тело. Правда, после еды стало как-то лениво. Мне пришлось заставлять себя не расслабляться, а сосредоточится на игре.

Покончив с завтраком, мы вернулись к игре. Я, честно, старалась как могла, но все равно не попадала в ноты, когда пела. Ребята, может, и не особо придавали этому значение, но Мику легонько кривилась. Мы были вынуждены прервать круг.

Мику: - Алис, ну что такое? Когда ты пела сама, у тебя так хорошо получалось.

Алиса: - Не так уж и хорошо…

Мику: - Спой!

Алиса: - Что?

Мику: - Спой что-нибудь свое!

Алиса: - Н-ну ладно.

Мику: - Давай, я тебе наиграю!

Девушка забрала у меня гитару. Честно говоря, без инструмента в руках я ощущала себя голой.

Мику: - Что играть? Ту, что ты в прошлый раз пела?

Алиса: - Угу.

Мику: - Давай! Раз, два…

Девушка ударила по струнам. Невероятно, она слышалу эту мелодию лишь единожды, но играет её без ошибок. Я неуверенно запела. Голос был слишком хриплым и тихим, да и в ноты я все так же не попадала. Похоже, в прошлый раз у меня получилось спеть, просто потому что я была зла. Сейчас стало совершенно ясно - таланта голосить я не имела. Мику оборвала песню на середине и зло посмотрела на меня.

Мику: - Так не пойдет! В прошлый раз ты пела замечательно! Что тебе сейчас мешает?

Алиса: - Н-ну, в прошлый раз я была зла и хотела, чтобы ты меня похвалила…

Мику: - Значит, тебе мотивации не хватает, так?

Алиса: - Видимо, да.

Мику: - В таком случае,

Девушка поставила гитару и подошла ко мне в упор.

Мику: - Я не буду тебя целовать, пока ты не начнешь нормально петь!

Алиса: - Что!?

Они хитро улыбнулась. Ребята тихо рассмеялись. Ну, кроме Семена - парень ржал как конь. Я зло кинула на него взгляд, но он лишь схватился за живот и согнулся пополам.

Алиса: - Ладно!

Я наклонилась к Мику и прошептала ей на ухо:

Алиса: - Но если у меня получится спеть весь круг без ошибок - я буду целовать тебя куда захочу и сколько захочу.

Девушка моментально покраснела до кончиков ушей. Она молча кивнула, бросила на меня обжигающий взгляд и убежала к басухе. Ставки высоки - я просто обязана справится! Я налила себе воды и прочистила горло.

Ульяна: - Играем?

Алиса: - Да, погнали!

\*\*\*

Не с первого, не со второго и даже не с пятого раза у меня получилось спеть как надо. Но уже ближе к обеду, нам удалось довольно чисто прогнать круг.

Алиса: - Вот так, да!

Мику: - Молодцы, ребята! Это было очень хорошо! Если продолжим в том же духе, то наше выступление будет невероятным!

Ульяна с Семеном сидели уставшие и реагировать так бурно, как мы с Мику, уже не могли. Лена так вовсе задремала, пригревшись на солнышке.

Мику: - Ладно, ребята, до обеда все свободны!

Оценив ситуацию, объявила девушка. Она посмотрела на меня, я двусмысленно ухмыльнулась, чем вогнала её в краску. Какой большой контраст со вчерашним вечером, господи. Семен легонько потрепал Лену за плечо, разбудив. Девушка сонно уставилась на него. Парень улыбнулся, помог ей встать и они неспешно покинули клуб, пообещав вернуться после обеда. Ульяна перед уходом решила выпить пол кувшина воды, а потом резво вылетела на улицу. Мы, наконец-то, остались вдвоем. Немного прибрались в помещении и присели на стульчики - бездельничать.

Алиса: - Ты чего так далеко села?

Мику: - А? Н-ну, просто…

Девушка никак не переставала краснеть. Она что, стесняется меня? Сейчас, после того что случилось между нами? Смешно.

Алиса: - Вчера ты была до ужаса смелой…

Мику: - Я же говорила, я не такая! Тогда я просто поддалась желанию…

Алиса: - А что же сейчас? Я уже не такая желанная, да? Ясно…

Я наигранно надулась и отвернулась.

Мику: - Желанная, конечно! Просто… я смущаюсь,

Алиса: - …

Мику: - Алис, ну я правду говорю!

Алиса: - …

Мику: - Алиса!

Девушка поднялась, подошла и уселась мне на колени, взяв мое лицо в руки и заставляя посмотреть на неё.

Алиса: - Попалась!

Я моментально обхватила её талию руками и притянула к себе. Наши губы соприкоснулись, а языки сплелись в диком и горячем танце. Мику обняла меня за шею, одной рукой зарылась в волосы.

Алиса: - Не надо меня стесняться, хорошо?

Мику: - Я постараюсь.

Она положила голову мне на плечо и мы просто сидели в обнимку, пока не прозвучал горн.

\*\*\*

Ольга Дмитриевна: - Алиса, ты не забыла, про что я тебя просила?

Алиса: - Нет, не забыла.

Ольга Дмитриевна: - Хорошо, жду тебя на пляже.

Меня потихоньку начинает тошнить от пляжа - уж слишком часто я там была. Но отказаться я тоже не могу, иначе все станет слишком плохо. Мы взяли порции и присели за стол к Семену с Леной.

Семен: - Я так понимаю, репетировать мы будем без тебя?

Алиса: - Угу, надо отрабатывать наказание.

Лена: - А как именно вожатая тебя наказала?

Алиса: - Ну, буду за малышней приглядывать на пляже. Пару часиков, думаю, не больше.

Семен: - Так тебе еще повезло! Меня заставили убраться на сцене. Вот зачем? Там же никого никогда не бывает!

Мику: - Ничего, Сеня. Считай, что подготавливаешь для нас платформу!

Семен: - Да-да, легче от этого не становится.

Семен выглядел таким несчастным, что я невольно рассмеялась. Мику с Леной легко поддержали меня, а парень лишь что-то угрюмо буркнул.

Обед закончился и мы разошлись. Семен сразу пошел убирать сцену, Мику вернулась в музклуб, а Лена ушла по своим делам. Я не спеша шла в домик - надо переодеться и взять с собой воды. Несмотря на холодное утро, обед был душным как и все предыдущие дни. Не так, как вчера, конечно, но душно.

Я быстро переоделась, взяла пляжную сумку, набрала воды из чайника в бутылку и направилась на пляж.

Ольга Дмитриевна: - Алиса, вот и ты!

Вожатая собрала немаленькую толпу детей. В руке она держала увесистый пакет и судя по выглядывающему из него ведерку с лопаткой, он был полон игрушек.

Ольга Дмитриевна: - Ребята, это Алиса - она будет сегодня за вами приглядывать.

Ребята явно не были мне рады. Ничего, это взаимно, чертята. Я, правда, старалась улыбнуться как можно дружелюбнее, но только напугала ребятню. Вожатая протянула мне пакет и сложенный вдвое листок.

Ольга Дмитриевна: - Здесь игрушки, игры всякие и правила. Я вернусь через часик, ты уж внимательней следи за ними.

Алиса: - Хорошо.

Главное самой не утопить парочку. Никогда не любила детей… Ладно, Ульяна исключение. Я взглянула на указания, что оставила мне Ольга. И, честно говоря, выглядело это очень скучно и муторно. Я тамада, что ли? Не, так дело не пойдет.

Алиса: - Ладно, малышня, давайте так: вы меня слушаетесь, сильно не балуетесь, а я даю вам свободу на целый час. Идет?

Ребятишкам идея понравилась. Я раздала им игрушки и примостилась в тени, имея обзор на весь пляж. Ну, хотя бы проведу это время в тишине, уже неплохо.

Возвращаясь к вопросу о детях. Я ведь росла в детдоме, а там все далеко не ангелочки. Может, конечно, это у нас так было, но я точно знаю - дети очень жестоки. И ведь даже не осознаю это! В их возрасте нет понятий “хорошо” и “плохо”, оттого они поступают грубо и легко обижают других. А это обычные дети. Ребята из нашего детдома были вдвое злее - они делали все специально. Я тоже такая, до сих пор, но, похоже, Мику меняет меня в лучшую сторону. Ну правда, когда я последний раз устраивала беспредел? Последнее, что на ум приходит, так это штрафна, которую мы выписали Семену. Да и форму теперь ношу как полагается.

…

Интересно, а как Мику относится к детям? Мне почему-то кажется, что она их любит. Хотя она и сама ведет себя как ребенок. Особенно, когда дело доходит до пляжа. Да, она бы быстро сдружилась с этой малышней.

Алиса: - Эй, а ну не драться тут!!

Я гаркнула так громко, что у самой уши заложило. Два паренька кинули на меня пугливый взгляд и успокоились. Неужели я так грозно выгляжу? Ну и ладно, о чем я там?..

Ах да, Мику и дети. А что мне делать, если она вдруг захочет завести детей? Мы же обе девушки, так что для нас это невозможно. Из приюта брать? Ну, не знаю. Лично я буду против, а вот Мику…

…

Да о чем я думаю!? Мы с ней только-только стали парой! А впереди ведь еще куча свиданий, свадьба, семейная, взрослая жизнь! Останемся ли мы такими же влюбленными? Ох, мое сердечко точно не готово ко всем этим изменениям. И вообще, не стоит об этом пока думать…

Время тянулось ужасно долго. Дети весело и энергично играли - мне даже не надо было их наставлять и воспитывать - а я сидела и скучала. В голову лезли совершенно странные мысли… Вот, откуда мне знать, что голос в голове - мой? Да, он звучит похоже, не спорю. Но я знаю этот голос с детства, еще с тех времен, о которых уже не помню. Что если он звучит как кто-то из моих близких? И это стало настолько привычно, что мне кажется, что он мой? Когда я строю диалог в голове, голос тоже делится на два. И какой из них, в таком случае, мой? Они звучат по разному, но я знаю оба. Так кому они принадлежат - мне или кому-то другому?..

Так, я на солнце что ли перегрелась? Да вроде нет, чувствую себя хорошо. Откуда же такие мысли в голове? К чему вообще было это размышление о голосах? Лучше Ольге поторопится, а то я такими темпами с ума сойду…

…

Блин, муха по дереву лезет вниз головой и не падает ведь…

Ольга Дмитриевна: - Ну как вы тут?

Я так глубоко ушла в себя, что подскочила, когда ко мне подошла вожатая. Она удивилась, а потом широко улыбнулась, подавив смешок.

Алиса: - Что? Уже час прошел?

Ольга Дмитриевна: - Да, прошел. А ты что, еще хочешь с ними посидеть?

Алиса: - Не-не-не, я умываю руки! И нам, тем более, репетировать надо.

Ольга Дмитриевна: - И как вы без Семена будете это делать?

Алиса: - Да хоть партии доучим!

Ольга Дмитриевна: - Ну-ну, я же все понимаю. Беги уж, Мику тебя уже заждалась.

Алиса: - Да, спасибо.

Я невольно покраснела и быстрым шагов направилась в домик.

Закинув пакет и переодевшись, я пулей выскочила и побежала в музклуб. Я ловко скользила между зазевавшимися пионерами и легко набирала темп. Только сейчас поняла - я ужасно хочу её увидеть.

Ульяна: - Алиса!

По тропинке, со стороны музклуба мне навстречу бежала Уля. Выглядела она нервной и слегка перепуганой. Я сразу напряглась - если Ульяна в таком состоянии, значит произошло что-то серьезное.

Ульяна: - Идем быстрее!

Она схватила меня за руку и потащила в клуб.

Алиса: - Что случилось?

Ульяна: - Даня… Он приходил в клуб, когда Мику была там одна…

Алиса: - Что!? Она в порядке!?

Ульяна: - …

Мы вошли в помещение. У дальних окон сидела Мику и до побеления костяшек сжимала края юбки. Челка скрывала глаза, но я прекрасно видела, как дрожали её губы. Я мигом оказалась возле неё, положив руки на её кулачки.

Алиса: - Мику, ты как? Посмотри на меня…

Но девушка усердно прятала свой взгляд. Я пыталась её разговорить, пыталась заглянуть в глаза… В конце-концов я просто положила руку ей на щеку и повернула к себе. Она тихо шикнула. На глазах были слезы - в них читался ужас. Под моей рукой было слишком горячо, даже в условиях лагерной жары. Её щека была припухшей, с четкой отметиной ладони.

Гнев застилал мне глаза. Я понимала, что мне следует остаться с ней, успокоить, дать ей почувствовать себя в безопасности, но… Тело уже двигалось на автомате и цель была ясна как день - этот сукины сын Данил!

Семен: - Опа, я вернулся,

Семен вскочил на порог, радостно махнув рукой. Но сразу переменился в лице, встретившись со мной взглядом.

Семен: - Что случилось?

Ульяна: - Даня приходил…

Семен: - Понял. И что ты собираешься делать, Алис?

Алиса: - А ты как думаешь? Найду и прибью его.

Семен: - Ты же понимаешь, что тебя после этого выгонят из лагеря?

Мику: - Нет!..

Резкий, громкий крик Мику оглушил меня. Её голос дрожал - она была готова разрыдаться в любой момент. Холодный табун мурашек пробежался по моей спине.

Семен: - Сейчас ты ей нужна здесь больше…

Алиса: - Ты предлагаешь мне спустить ему это с рук?

Семен: - Что? Нет, конечно! Просто оставь его мне и останься с Мику.

Алиса: - …

Семен: - Знаю, мы не так хорошо знакомы, но поверь - сухим я его не отпущу.

Ульяна: - Да, Алис. Семен уже доказал, что он на вашей стороне, как и все мы…

Алиса: - Ладно…

Семен с Ульяной ушли. Я закрыла дверь и вернулась к Мику. Присела на корточки и притянула её к себе, подставляя плечо как подушку для слез. Девушка вздрогнула и тихонько заплакала. Злость все еще бушевала где-то в глубине моей груди, но я сдерживалась. Семен правильно сказал - я нужна ей. О чем я только думала? Чуть не бросила её одну в таком состоянии…

Алиса: - Тише, тише. Все хорошо, я рядом. Ты в безопасности.

Мне никогда не приходилось никого успокаивать, так что я не знала, что ей сказать. Просто говорила все, что приходило в голову. Одной рукой я прижимала её к себе, а второй гладила по волосам. Понемногу она успокоилась - вздрагиваний и всхлипов стало заметно меньше. Она крепко сжимала мою рубашку и не торопилась отстраняться.

Мику: - Почему?.. Почему он меня ударил?..

И что мне ответить? Мику ему нравилась, так почему он решился на это? Если он ревновал, то должен был сорваться на мне, не на ней. Разве не так? Неужели его злость совсем ослепила его? Черт, а ведь подобное могло произойти и со мной. Хорошо, что Семен появился так вовремя.

Мику: - Я сделала что-то не так?

Алиса: - Нет, вовсе нет. Просто… он такой человек, видимо…

Больше Мику ничего не спрашивала, да и я не знала, что ей сказать. Я немного отстранилась и взглянула на её щеку. Так, если ничего не предпринять, то у неё будет синяк.

Алиса: - Подожди секунду.

Я прошла в кладовую, впервые. Здесь, на удивление, было достаточно чисто и порядочно. Правда барахла было столько, что от большого и просторного помещения остался лишь небольшой коридор от двери до стола в углу. Я взяла с него кувшин с водой, налила стакан и вернулась к Мику.

Алиса: - Вот, приложи к щеке.

Девушка взяла стакан и приложила к месту удара. Вода достаточно холодная, так что опухоль должна сойти.

Мы сидели молча, пока в дверь не постучали. Я поднялась и подошла к ней. Щелкнула щеколда и внутрь зашла вожатая, вместе с Ульяной, Семеном и Леной. Лена сразу подбежала к Мику. Вожатая подошла за ней и осмотрела девушку.

Ольга Дмитриевна: - Да уж, не думала, что дойдет до такого. Но это все еще не повод для драки, Семен.

Я обратила внимание на парня. Губа разбита, бровь немного рассечена, а костяшки на руках ужасно покраснели. Он скептически хмыкнул.

Ольга Дмитриевна: - К Дане мы примем соответствующие меры - напишем заявление и завтра он отправится домой. Но, Семен, я вынуждена выгнать и тебя.

Семен: - Знаю-знаю.

Мику: - Тогда выгоняйте и меня.

Мы все ошалело уставились на Мику. Почему она это говорит?

Мику: - Это из-за меня он подрался, так часть вины лежит и на мне.

Ульяна: - Тогда и меня тоже выгоняйте! Я помогла ему разыскать Даню - значит тоже виновата!

Алиса: - В таком случае, меня тоже! Он решился на это, прикрывая меня!

Ольга удивленно осмотрела нас всех, словно пытаясь понять, шутим мы или нет. Но мы не шутили. Она тяжело выдохнула и улыбнулась.

Ольга Дмитриевна: - И что мне с вами делать?

Семен: - Как требуют правила лагеря - выгонять.

Ольга Дмитриевна: - Шутишь? Это такой скандал будет! Ладно, повезло тебе, отделаешься домашним арестом до конца смены!

Семен: - Спасибо, конечно, но как же репетиции?

Ольга Дмитриевна: - Ты серьезно?

Семен: - Ну а что? Толку мне тут сидеть, если даже играть мне нельзя? Я тогда уж с повинной пойду к директору!

Ольга Дмитриевна: - Шантажист ты, Семен. Ладно, можешь репетировать. Но из музклуба ни шагу, понял?

Семен: - Так точно!

Мы разом поблагодарили вожатую и она ушла. Семен вышел за ней - умыться. Ульяна молча присела за барабаны, а Лена успокаивала Мику. Я похлопала подругу по плечу. Она поняла, что я хотела, молча поднялась и присела на стульчик.

Алиса: - Вот и все, дорогая. Теперь никто тебя не тронет.

Мику слабо улыбнулась. Я взяла её за руки, легонько сжала пальцы. Холодные.

Алиса: - Ты, наверное, устала. Пойдем отдохнем, да?

Мику: - Угу…

Алиса: - Ладно, ребятки, встретимся через пару часов, хорошо?

Лена: - Хорошо.

Ульяна: - А куда вы пойдете?

Я задумалась. Просто проводить Мику до домика мало чем поможет, да и я не хочу оставлять её. Нужно тихое место, где нас не найдут и она сможет немного вздремнуть…

Алиса: - Пойдем к нам в домик?

Мику: - А? Н-ну пойдем.

Девушка легонько улыбнулась и поднялась.

Девчата разошлись. Ульяна пошла играть, Лена двинула к Семену, а мы с Мику к моему домику. По пути многие пионеры, что нам встречались, кидали на нас странные взгляды. Но стоило мне посмотреть им в глаза, как они сразу отворачивались и прибавляли шагу.

Домик встретил нас звенящей тишиной и приятной прохладой. Я налила воды из чайника и предложила Мику. Он маленькими глотками выпила и встала посреди комнаты.

Алиса: - Ты чего? Ложись.

Я упала на свою кровать и кивнула ей на Ульянкину. Девушка вновь покраснела и легла на край моей кровати. Я улыбнулась, подвинулась и притянула её к себе. Мику положила голову на мое плечо и приобняла. След на её щеке почти исчез, и, вроде, синяка тоже не будет. Это не могла не радовать.

Мы долго лежали молча, но слова и не требовались. Теплой любимой под боком, тишина, спокойствие. Мне нравилась такая атмосфера, и Мику, вроде, тоже стало легче. Она прикрыла глаза и легонько улыбалась.

Мику: - Алис…

Алиса: - М?

Мику: - А расскажи о себе.

Алиса: - А что ты хочешь узнать?

Мику: - Ну вот, к примеру, как ты к музыке пришла. Я же правильно понимаю, что история с отцом - ложь?

Алиса: - Да, прости.

Мику: - Ничего… Так как ты начала играть?

Алиса: - Ну, все было довольно банально. Мне на день рождения подарили гитару, вот я и стала играть. Вот уж не знаю, чем я заслужила такой дорогой подарок, но я очень за него благодарна.

Мику: - Понятно…

Алиса: - Мику, а ты помнишь ту мелодию, что ты играла? У неё еще не было конца и она была такой… волшебной.

Мику: - Да, помню.

Алиса: - Мне тогда показалось, что у тебя тоже есть большая тайна. И ты никому не хочешь её раскрывать…

Мику: - …

Алиса: - Знаешь, у меня, конечно, тоже хватает подводных камней, но… Я думаю не стоит все носить с собой. Я всегда готова выслушать тебя и поддержать, так что…

Мику: - Знаю. Ты не обижайся, но я пока не готова рассказать о себе все…

Алиса: - Я не обижаюсь, нет. Когда будешь готова.

Мику: - Спасибо.

Она сильнее прижалась ко мне и шумно выдохнула.

Мику: - А расскажи, какой была твоя жизнь до приезда в лагерь?

Алиса: - Это не очень веселая история. Ты уверена, что хочешь услышать её?

Мику: - Да. Я хочу узнать о тебе больше.

Алиса: -

*“Ну, я жила в детдоме сколько себя помню. Не знаю, что случилось с моими родителями, но думаю, они просто оставили меня. У нас были маленькие комнаты, в которых мы теснились по четыре человека. Я жила с тремя девочками: Соня, Влада и Лиза. Соня и Влада были старше нас с Лизой и мы мало с ними общались. Они часто игнорировали нас, постоянно заваливали разными поручениями, а иногда даже запирались в комнате и нам приходилось сидеть часами под дверью, пока не появлялась воспитатель. С Лизой мы хорошо дружили - все время держались парой. Хулиганили с детства, да. Особенно любили обносить кухню, когда туда привозили сгущенку, а потом, объевшись, валялись в траве.*

*Нас иногда водили на разные выступления - опера, театральные постановки или благотворительные утренники. Все дети смотрели на актеров, следили за игрой, а я как дурочка пялилась на музыкантов. Один раз даже, во время антракта, набралась смелости и спустилась к ним, поговорить. Там был мужичок-гитарист, не помню уже, как его звали. А может, он и не представлялся. Он был очень приветлив, много рассказал мне о музыке, показал как играть и даже дал попробовать. Как ты понимаешь, получилось у меня плохо. Но как же я тогда была счастлива… Правда, потом прибежала воспитатель, извинилась перед ним и забрала меня. Я тогда сильно обиделась, и не разговаривала с ней до конца дня.*

*А потом, на мой восьмой день рождения, мне подарили гитару. Честно, это был лучший день в моей жизни. Я сутками напролет сидела в комнате и училась играть. Лиза тогда сильно обижалась, когда я отказывалась идти играть, лишь бы больше уделить времени гитаре. Воспитатель предложила мне пойти в муз кружок, в местном ДК, но я наотрез отказалась. Было что-то волшебное в том, чтобы учится самой.*

*Летом нас водили на речку. Я довольно быстро научилась плавать, отчего некоторые мне даже завидовали. Мы купались, загорали, жгли костер, на котором запекали картошку, которую брали с собой. Такие вот посиделки я хорошо запомнила.*

*Конечно, кажется, словно я жила счастливо и весело, но это не так. Некоторых из друзей удочеряли или усыновляли и эти моменты ты всегда чувствовал себя одиноко. У нас даже были “смотрины”. Семьи без детей приходили посмотреть на нас, выбирали, словно мы просто вещи. Я ненавидела такие дни, и часто в это время сбегала и гуляла по городу.*

*В двенадцать лет меня впервые удочерили. Не знаю почему, но я тогда не была особо рада. Меня увезли в соседний город, не очень далеко, километров двадцать. Те люди были хорошими, но… Они хотели сделать из меня какую-то образцовую пай-девочку. А я ведь не такая, ты знаешь. Они даже запретили мне играть на гитаре, представляешь? Заставляли носить вычурные платья, учили манерам, этике. Заставляли читать поэзию. В этом, конечно, нет ничего плохого, но я так не могла. И вот через две недели я сбежала и пешком добралась обратно в детдом. Маленькая девочка, несколько часов подряд, шла по дороге, мимо проезжающих машин, с гитарой на перевес. Не знаю, каким чудом я осилила этот путь. Но когда дошла, то получила сильные нагоняй от воспитательницы. Они отправили письмо моим приемным родителям, извиняясь и надеясь, что они приедут меня забрать. Но они отказались…”*

Алиса: - Мику?

Девушка тихо сопела, прикрыв глаза. Я улыбнулась, и легонько потрепала её волосы. Пусть спит, она достаточно натерпелась за этот день.

Я уставилась в потолок. Стрелки часов лениво тикали - время близилось к ужину. Медленно, конечно, но верно. У нас было еще пару часов на отдых. Я лежала, стараясь не двигаться и не тревожить Мику. Огромная стая мыслей летала в голове, но ухватить получилось лишь одну - Что за тайна у Мику? Это не давало мне покоя, ведь если задуматься, Мику немного о себе рассказывала. Только про отца с матерью, а вот какой была её жизнь - ни слова. Все разговоры всегда уходили в другое русло. А я хочу знать о ней все! Но и заставить говорить - не могу. Если действительно что-то очень личное, то я буду ждать, пока она сама не решиться рассказать.

Мику во сне сильнее сжала мою рубашку, нахмурилась и прижалась всем телом.

Мику: - …Нет, не надо…

Она бормотала, жалобно умоляя кого-то что-то не делать. Я погладила её по голове, пытаясь успокоить.

Алиса: - Все хорошо, я рядом, не бойся.

Прошептала я ей на ухо. Сработало не сразу, но девушка расслабилась и легонько улыбнулась. Я улыбнулась в ответ и через несколько минут уснула сама…

\*\*\*

Я очнулась от того, что рука сильно затекла. Голова гудела, а во рту пересохло. Я кинула взгляд на часы. До ужина было еще полтора часа. Мику все так же спала, положив руку на мою грудь. Интересно, что ей сейчас снится? Надеюсь, что это хороший сон и в нем есть место для меня!

К сожалению, вытащить руку не разбудив Мику у меня не получилось. Девушка нахмурилась, присела и недовольно посмотрела на меня. Я улыбнулась, поднялась и мимолетно поцеловала её в щеку.

Алиса: - Выспалась?

Мику улыбнулась, сладко потянулась и вскочила с постели.

Мику: - Да, выспалась.

Алиса: - Чаю?

Мику: - А можно?

Алиса: - Конечно!

Я включила чайник и пока вода закипала, насыпала по стаканам заварки и достала рафинад.

Алиса: - Тебе сколько сахара?

Мику: - Четыре кубика.

Я раскидала сахар по стаканам. Мику присела на стульчик напротив меня и уставилась странным взглядом, положив голову на ладонь.

Алиса: - Что?

Мику: - Я люблю тебя.

Она обхватила мое лицо руками и притянула, нежно касаясь моих губ своими. Это уже больше похоже на Мику, я рада.

Чайник закипел, я разлила воду по стаканам.

Алиса: - Что снилось?

Мику: - Ой, я плохо помню. Лежала, вроде, где-то на поле, в траве. На пикник вышла, что-ли…

Алиса: - Одна?

Мику: - Вроде нет, но не помню с кем…

Алиса: - Надеюсь, со мной. Кстати, неплохая идея, выбраться на природу.

Мику: - Да, можно. А ты, Алис, спала или нет?

Алиса: - Да, вздремнула немного.

Мику: - И что тебе снилось?

Алиса: - Ничего.

Мику: - Ну, так не бывает! Может, ты просто не помнишь?

Алиса: - Скорее всего.

Мику: - Жаль. Так, какие у нас планы на вечер?

Алиса: - Не знаю. А что ты хочешь?

Мику: - Давай погуляем?

Алиса: - Просто по лагерю? Или у тебя есть место на примете?

Мику: - Ммм… Может сходим на ту костровую поляну?

Алиса: - Уверена? Темно будет, нам без фонарика не обойтись.

Мику: - Та ладно. Поляна не глубоко в лесу, а ночи в лагере яркие. Не заблудимся.

Алиса: - Хорошо!

Мы еще долго сидели и пили чай. Мику рассказывала невероятные глупости, от которых мне оставалось только смеяться. Но несмотря на всю эту радость и веселье, было ясно, что она просто пытается скрыть свою тревогу. Поступок Дани не остался бесследным. Её губы слегка дрожали, она не держала зрительный контакт долго и тараторила. Так, как она это делает, когда нервничает. И я не могла сделать ничего, кроме как поддержать разговор. Ей надо просто забыть об этом, а лучше, чем разговор на отвлеченные темы, я метода не знаю.

В дверь постучали.

Ульяна: - Алиса! Открывай!

Алиса: - Сейчас-сейчас!

Я поднялась и прошла к двери, в очередной раз чуть не перецепившись через гитару. Да что такое? Раньше же ходила и нормально.

Замок щелкнула, дверь открылась и передо мной предстала Уля. Вся красная, взъерошенная и покрытая испариной. Вот кто действительно не сидел на месте.

Ульяна: - О, Микуська! Так, вы что это тут делали?

Алиса: - Ничего такого, чаи гоняем.

Ульяна хитро ухмыльнулась и пронеслась по домику красной молнией.

Ульяна: - Сегодня баню открывают! После ужина как раз очередь девушек будет. Если хотите, я вам места займу.

Мику: - О, займи пожалуйста!

Алиса: - Мне тоже забей.

Ульяна: - Тогда, запишу вас на одной время!

Ульяна заливисто рассмеялась и поспешила покинуть домик.

Алиса: - УЛЬЯНА!!

Громогласно разнеслось по округе. Вот же ж… Ладно, спокойно. Она ведь это не со зла… вроде. Мику покраснела и невольно в моей голове пронеслись события прошлой ночи. Я шумно сглотнула и буквально пожирала девушку глазами. Во мне вдруг появилось сильное желание взять её прямо здесь и сейчас.

Я закрыла дверь и медленно подошла к Мику. Наклонилась, положила ладонь на её щеку и притянула к себе. Я прыгала от одной губы к другой, нежно покусывая и посасывая. Мику ухватила меня за затылок и резко углубила поцелуй, легко забирая всю инициативу себе. Её язычок скользнул по деснам, зубам и встретился с моим. По телу пробежала волна жара, спустилась вниз и сосредоточилась вулканом где-то чуть ниже пупка.

Прозвучал горн, прерывая наш мимолетный момент страсти. Мику неохотно отстранилась, возбужденно заглянула мне в глаза и закусила губу. Но что-то в ней мне показалось странным…

Мику: - Нам надо идти…

Алиса: - Да.

Хрипло выдохнула я, помогая девушке подняться. Я зло ударила в мыслях, проклиная горн. Мику бодро подскочила к двери и открыла её как родную. Мы вышли на улицу.

На лагерь опустилась приятная прохлада, солнце коснулось горизонта. Со всех сторон звучали трели ночных тварей, а со стороны леса освежающе тянуло хвоей. Я поспешно закрыла дверь и мы направились в столовую.

Мику: - Замечательно, да?

Алиса: - М? Ты о чем?

Мику: - Я про вечер! Скажи же, в лагере каждый вечер словно волшебный, да?

Алиса: - Да, в городе ты точно такого не увидишь.

Мику: - Да, там все эти дома, фонари. Даже звезд толком не разглядишь.

Алиса: - А тебе прям нравится в лагере, да?

Мику: - Ну, в целом - да! Тут можно дышать полной грудью!

Мне показалось, или в этих слова скрыто двойное дно? Как-то неоднозначно они прозвучали. То ли девушка говорила буквально - здесь воздух заметно свежее, то ли имела ввиду что-то другое.

Мику: - А тебе? Нравиться в лагере?

Алиса: - Местами.

Мику: - Это как?

Алиса: - В какие-то дни нравится, в какие-то нет. В основном, когда загружают поручениями.

Мику: - Ну так любой скажет! А ты подумай, и скажи каких моментов больше: положительных или отрицательных.

Алиса: - Положительных, конечно, тут и думать нечего.

Мику: - Вот! Значит в лагере тебе все таки нравится!

Алиса: - Да, нравится.

Я тепло улыбнулась Мику. За разговором мы быстро дошли до столовой. Мест как всегда практически не было, нам пришлось сесть за стол к Славе с Шуриком.

Алиса: - Не помешаем?

Славя: - Что вы, нет конечно! Присаживайтесь!

Алиса: - Привет, Шура.

Мику: - Приятного аппетита!

Мы присели и заработали ложками.

Шурик: - Так, что там за ситуация с Даней? Слышал, он с Семеном подрался из-за того, что тебя ударил.

Я зло уставилась на Шурика и пнула его ногой под столом. Славя тоже недовольно на него глянула у ткнула в бок.

Алиса: - Ты совсем язык за зубами держать не умеешь?

Шурик: - А что такого?

Славя: - Саша!

Я перевела взгляд на Мику. Из-за чертового Шурика она вновь побледнела, вспоминая случившееся. Я погладила её по спине.

Алиса: - Микусь, не слушай этого дурака. Забудь, все уже позади. Хочешь, я Шуру ударю?

Шурик заметно напрягся, после моих слов.

Мику: - Н-нет, все нормально! Просто, не надо об этом говорить, хорошо?

Шурик: - Прости, больше не буду.

Мику: - Спасибо.

Остаток ужина мы провели практически молча - лишь изредка перекидывались парой фраз. Мику сидела поникшая и ела без особого аппетита. Славя с Шуриком закончили раньше нас, попрощались и ушли.

Алиса: - Микусь,

Мику: - А? Да? Что?

Алиса: - Не выпадай из реальности. И давай доедай быстрее, столовая скоро закрывается.

Мику: - Да, прости.

Через пару минут мы закончили ужинать, отнесли подносы на мойку и вышли на улицу. Уже порядком стемнело, стало ощутимо прохладно.

Алиса: - Ульяна должна была занять нам очередь в бане,

Мику: - Да, я помню. Побегу возьму полотенце и шампунь.

Алиса: - Угу, встретимся тогда на площади?

Мику: - Да, хорошо.

Мику не спеша направилась в домик. На полпути развернулась и отправила мне воздушный поцелуй. Я широко улыбнулась, ловя воображаемые губы. Она улыбнулась и скрылась за поворотом. Глубоко вдохнув ночной воздух, я потопала в домик.

Дверь с тихим скрипом открылась, выпуская из помещения застоявшуюся духоту. Я открыла шкафчик, взяла пакет с мылом и полотенцем, достала чистое белье. Я вновь оглядела себя в зеркало. Интересно, следы от укусов исчезли? Я расстегнула пару пуговиц рубашки и немного отодвинула лифчик. Отчетливый, красный след зубов все так же красовался на моей груди. И на что я надеялась? Ладно, может повезет, и я зайду в купальню одна. Закрыв дверцу, я закинула пакет на плечо и насвистывая своеобразную мелодию, вышла из домика.

Мимо проплывали редкие пионеры - одиночки и парочки. Я вышла на площадь, где на лавочке меня ждала заскучавшая Мику. Я улыбнулась и широким шагом подошла к ней.

Алиса: - Девушка, что же вы ночью одна на площади сидите?

Мику сначала не поняла, что это я спрашиваю, но быстро сообразила и поддержала:

Мику: - Подругу жду. Мы договорились вместе в баню сходить.

Алиса: - Да? Что-то времечко уже позднее, а её все нет.

Я наигранно осмотрелась по сторонам.

Мику: - Эх, вы правы. Похоже, придется мне идти одной.

Девушка поднялась с лавочки и медленно развернулась.

Алиса: - А может я составлю вам компанию?

Она повернулась ко мне, закусила губу и осмотрела с головы до ног горячим взглядом.

Мику: - Ммм, думаю, я была бы рада компании.

Алиса: - Что же, тогда давайте поторопимся!

Она взяла мой мизинец и мы спешным шагом направились в баню.

Мику: - Что это на тебя вдруг нашло?

Алиса: - Да просто захотелось подурачится.

Мику: - Ах-ха-хах, понимаю-понимаю. А классно получилось, надо почаще так делать.

Алиса: - Тебе понравилось?

Мику: - Да!

Алиса: - Тогда обязательно повторим!

За веселым разговором мы вышли к зданию. Баня находилась на отшибе лагеря, в тени густо поросшего ряда деревьев и кустов. Это было небольшое деревянное здание, с террасой, лавочкой на ней и парой-тройкой окон. И вот к окнам был большой вопрос - одно из них было расположено прямо в купальне. Возможно, раньше это здание было предназначено совершенно для другого. Если я правильно помню, раньше “Совенок” находился глубже в лесу, но потом его перенесли ближе к дороге. Так что, это вполне могла быть сторожка. Зимой лагерь не работает и видимо раньше сюда приезжали люди, чтобы следить за имуществом. А классно, наверное, вот так, в тишине и покое, где-то в глубинах страны сидеть одному. Любителям одиночества такое точно бы понравилось.

На лавочке сидела Ульяна и скучающе болтала ногами. Завидев нас, она нахмурилась и скрестила руки на груди.

Ульяна: - Где вы так долго ходите?

Алиса: - А что? Мы должны были торопится? Это же ты пропала и не сказала, к скольки нам подходить.

Ульяна фыркнула и наигранно обиделась. В окнах горел свет, доносились приглушенные всплески воды. Похоже, кто-то был внутри.

Мику: - Занято?

Ульяна: - Да Славя там. Ничего, она должна скоро выйти.

Алиса: - А ты уже была?

Ульяна: - Да, перед ней вот.

Алиса: - И почему ты до сих пор сидишь тут?

Ульяна: - А чтобы никто не подглядывал, сама знаешь.

Алиса: - Тоже верно.

Я хлопнула девочку по плечу, заставляя подвинуться, и мы с Мику присели. Ульяна косилась на девушку, с явным желанием что-то сказать или спросить. Но потом повернулась ко мне, дернула за рукав и жестом попросила наклонится. Она зашептала мне на ухо.

Ульяна: - Ну как она? Успокоилась?

Алиса: - Да, вроде, но лучше об этом лишний раз не говорить.

Ульяна: - Поняла, хорошо.

Мы обе уставились на Мику. Девушка сидела, приоткрыв рот и уставившись в небо. Я перевела взгляд на Ульяну. Ужасно понимающая и проницательная девочка, а ведь еще совсем ребенок. Я уверена, она вырастет замечательным человеком.

Дверь бани открылась, оттуда вышла Славя. Свежая, чистая в легком синем сарафане. Её длиннющие косы были расправлены и спадали чуть ниже колена.

Славя: - Фух, как же хорошо.

Ульяна: - С легким паром!

Славя: - Спасибо! Уля, благодарю, что посидела.

Ульяна: - Не за что!

Славя: - Можешь идти, я послежу за девчатами.

Ульяна: - Что же, доброй ночи!

Ульяна резво вскочила и убежала. Я повернулась к Мику и потрепала её по плечу.

Алиса: - Микусь!

Мику: - А? Да?

Алиса: - Иди первой.

Мику: - А, ммм…

Девушка на секунду замялась и покраснела.

Мику: - Может, мы вместе пойдем?

Я шокировано замерла. Опять эти её смелые и дикие идеи. Я аккуратно кинула взгляд на Славю, но та стояла поодаль и не обращала на нас внимание.

Алиса: - Пойдем.

Я улыбнулась ей и мы поднялись. Мику зашла первой, я за ней.

Внутри было ужасно жарко и влажно. Мику уже облюбовала вешалку, а я стала напротив. Положив пакет на скамеечку, я начала раздеваться. Сзади послышался шорох одежды. Сердце пустилось в пляс, а щеки стремительно покраснели. Я же уже видела её голой и даже больше… Так почему я стесняюсь тех картин, что рисует мое воображение? Я встряхнула головой и поторопилась сбросить остатки одежды.

Алиса: - Я пошла!

Я второпях вошла в купальню. Это был зал с шестью душевыми кабинками. Правда, из них работало всего четыре. Только я сделала шаг на деревянный поддон, как поняла, что забыла мыло. Я глубоко вдохнула. Надо возвращаться. Я открыла дверь и чуть не врезалась в Мику.

Мику: - Ой!

Девушка подпрыгнула на месте, а я застыла как вкопанная. Взгляд сам собой скользил по её телу. От стройных ножек, вверх, к промежности… Я густо покраснела. Взгляд поднялся выше, к плоскому животику и аккуратной упругой груди.

Мику, похоже, внимательно следила за мной, так как на лице её играла смущенная улыбка.

Алиса: - Я, это… мыло забыла.

Я поспешила сбежать, ловко проскакивая между дверью и девушкой.

\*\*\*

Боже, да что со мной такое!? Я стояла в кабинке, под струями горячей воды, и крепко сжимала в руках кусок мыла. Вот правда, Алиса, почему ты вдруг смущаешься Мику? В любой другой день - пожалуйста, но на данный момент мы пара, которая уже видела друг друга обнаженными. Забавно, ведь я говорила ей, что не нужно меня стесняться, а в итоге сама смущаюсь от одной мысли, что она стоит в соседней кабинке, отделенная тонкой перегородкой. Её нежные руки растирают мыльную пену, скользя по каждому сантиметру бархатной кожи. Яркая картина того, как Мику моется вспыхнула в голове. Я встрепенулась, пытаясь отогнать ненужные мысли. Но каждый раз закрывая глаза, воображения начинало по новой играть образами девушки, в самых неприличных сценах.

\*\*\*

После горячего душа, ночной воздух казался особенно холодным. Мику была довольна, как кот объевшийся сметаны. Я тоже была рада наконец-то нормально помыться. Славя сидела на лавочке, потихоньку засыпая.

Алиса: - Славка, мы все!

Славя: - А? Да, хорошо.

Алиса: - Ну, спокойной ночи.

Мику: - Спокойной ночи.

Славя: - Спокойной.

Мы направились обратно в сторону лагеря.

Когда баня скрылась за деревьями и кустами, Мику дернула меня за рукав.

Мику: - Может сразу пойдем гулять? Зачем лишний раз бегать туда-сюда?

Я посмотрела на пакет в руке. И правда, зачем сейчас возвращаться? До отбоя осталось совсем ничего, так что шансы попасться вожатым резко возрастут.

Алиса: - Ладно, пошли!

Я взяла её за руку и потащила в сторону. Отсюда к костровой поляне вела еле заметная тропинка. Мику послушно шла за мной, крепко сжимая мою ладонь.

Через несколько минут мы вышли на ту самую поляну. Мику радостно выбежала вперед, в самый её центр. Похоже, она спугнула засевших в траве светлячков. Яркие огоньки стали медленно подниматься вверх, окутывая всю поляну. И словно в замедлении, Мику кружилась в своеобразном танце, окруженная десятками маленьких “звезд”. Я зачарованно стояла и наблюдала. Ну как, КАК, человек может быть настолько очаровательным? Каждый вечер в её компании сопровождается каким-то волшебством. Да что уж вечер - каждое мгновение!

Мику: - Алис, ты чего застыла? Садись!

Мику присела на одно из лежащих здесь бревен и приглашающе похлопала рядышком. Я улыбнулась и присела рядом.

Мы молчали, устремив взгляд в ночное небо. Светлячки разлетелись, растворились в воздухе. Лишь звезды и луна освещали нашу поляну.

Мику: - Алис?

Алиса: - Да?

Мику: - Помнишь, ты спрашивала, что за тайну я храню в себе?

Алиса: - Помню.

Мику: - …Я долго собиралась с мыслями и, все таки, хочу чтобы ты знала.

Я перевела взгляд на неё, с полной готовностью внимать каждому слову. Мику смотрела в землю, пряча взгляд под челкой и нервно теребя руками края юбки.

Мику: - Год назад со мной случилось… несчастье. И каждый раз, когда я закрываю глаза, я вспоминаю тот день и снова переживаю его…

Мику надолго замолчала. Кажется, я физически могла почувствовать её волнение и напряжение.

Алиса: - Мику, ты не обязана мне все рассказывать. Если тебе тяжело об этом говорить, то лучше не надо.

Мику: - Нет-нет, ты должна об этом знать… … …Алис, год назад… меня изнасиловали…

Я не знала, что сказать. Меня словно тяжелым камнем приложили по затылку. Мир вокруг вдруг помрачнел. Она пережила такое, и не смотря ни на что, продолжала радоваться жизни. И это никак не могло быть легко. Она действительно сильная и, несмотря на впечатлительность, смелая.

Я молча взяла её руку в свою и крепко сжала. Никакие слова не могли хоть как-то облегчить её ношу…

Мику: - Знаешь, когда ты впервые пришла в клуб, я почувствовала какое-то облегчение, что ли.

Спустя длительную паузу, продолжила Мику. Её голос дрожал, но она улыбалась. И от этого мне становилось еще больнее - я никак не могла помочь.

Мику: - От тебя так и веяло свободой и… легкостью? Не знаю, как объяснить, но мне становилось намного лучше, когда ты приходила. Я хотела, чтобы так продолжалось вечно…

Алиса: - Микусь, милая, я всегда буду с тобой.

Мику: - Спасибо… Когда ты призналась мне, я подумала, что вот он, мой шанс обрести покой… Но…

Алиса: - Что?

Мику: - Я обрела счастье… Мое рыжее счастье!

Она крепко обняла меня и поцеловала.

Словно на серой зимней улице, незаметно проплывая мимо прохожих, я оставалась прозрачной. Смотрела в землю, крепко сжимала лямку от чехла, и казалось, что впереди ничего нет. Нет и не будет. Но стоило лишь поднять голову…

На меня смотрели глубокие синие глаза. Они придавали моей жизни смысл - я была обязана поддерживать в них счастье. Хоть об стену расшибусь, но пока Мику смотрит только на меня, я буду делать все, что в моих силах.

Алиса: - Знаю, все что с тобой случилось, оставило свой след… Но обещаю тебе, если не смогу помочь забыть об этом, то точно не позволю случится снова.

Мику улыбнулась, так, как никогда раньше. Это была искренне счастливая улыбка, что своей яркостью осветила ночное небо. Маленькая аквамариновая звездочка, что упала прямо мне в руки. Упала и разогнала мрак, хотя сама была потеряна во тьме. Как люди выбирают, с кем им дружить, встречаться и заводить семью, так и огни на небе выбирают, чей путь осветить. Я думала, что моей звездочки на небе нет, или она просто отвернулась от меня. Но нет - она была тут, в пионер лагере, в старом, слегка пыльном помещении музклуба. Хочется верить, что и я смогу стать той звездой, что осветит Мику выход из мрака.

Девушка положила голову мне на плечо, я приобняла её за талию и прижала к себе посильней. Словно боясь, что она вот-вот исчезнет, я крепко обнимала её.

Мику: - Больно, Алис.

Весело сказала Мику, заставляя меня ослабить хватку.

Алиса: - Прости.

Мику: - Прощаю.

Мику улыбалась, словно не произошло ничего из того, о чем она рассказывала. Да и про выходку Данила она тоже забыла. И это хорошо, это правильно. Пусть думает о чем-нибудь светлом.

Мы долго молчали. Луна освещала поляну, где-то скраю, в черных тенях деревьев мелькали светлячки. Стрекотали кузнечики, ухала сова и слабый ветерок играл листвой. Холодный ветерок, к слову.

Алиса: - О чем думаешь?

Мику: - О тебе…

Мику мечтательно прикрыла глаза, а я слегка покраснела.

Алиса: - И что же ты обо мне думаешь?

Мику: - Будто ты не знаешь!

Она игриво улыбнулась, нежно закусив губу и посмотрела мне в глаза.

Алиса: - Нет, не знаю!

Я решила сыграть в дурочку.

Мику: - Алис, я очень-очень сильно люблю тебя!

Алиса: - А я сильнее!

Мику: - Нет, я!

Она ткнула меня локотком в бок. Я рассмеялась, перехватила её руку и поцеловала в губы. Легко и нежно, со всей любовью, что горела в моем сердце.

Я отстранилась и посмотрела ей в глаза. По розовым щекам катились капельки слез. Я не на шутку перепугалась.

Алиса: - Мику, в чем дело? Почему ты плачешь?

Мику: - Я просто… просто…

Она крепко прижалась ко мне и разрыдалась. Я обняла её в ответ и стала гладить по спине.

Мику: - Это было правда очень трудно - жить после… случившегося. Я думала меня больше никто не полюбит и сама перестала верить людям. Когда я поняла, что влюбилась в тебя - испугалась. Не потому что мы обе девушки, нет… Я боялась, что ты воспользуешься мной…

Мику говорила и говорила. Да, целый год держать все в себе. И даже когда она рассказала мне об “этом”, она продолжала подавлять свои настоящие чувства.

Алиса: - Почему ты держала все в себе? Я понимаю, ты не доверяла никому, но ты могла бы поговорить об этом со своими родителями. Они у тебя люди понимающие, вроде.

Мику: - Да, я знаю. Я просто не хотела из беспокоить этим. Они и так после случившегося стали опекать меня в два раза больше. А мама и вовсе почти не спала, все время сидела со мной…

Алиса: - Замечательные у тебя родители. Ну, я всегда готова тебя выслушать и поддержать. Так что прошу, не нужно все держать в себе.

Мику: - Спасибо, Алиса, большое спасибо…

Алиса: - Ну-ну, так ведь и должно быть!

Мику: - Да…

\*\*\*

Спустя какое-то время Мику успокоилась. Время уже было совсем позднее - стало очень холодно.

Алиса: - Пойдем, наверное, уже спать?

Мику: - Да, пора бы.

Мы поднялись, взяли пакеты. Мику сразу схватилась за мою руку и мы пошли в лагерь.

Яркие огни фонарей на площади слепили своим светом. Генда все так же безустанно наблюдал за спящим лагерем. На улице не было ни души. Мику устало потирала кулачком глазки.

Алиса: - Пойдем, я тебя провожу.

Мику: - Нет-нет, не надо! Ты и сама, наверное, сильно устала.

Алиса: - Ничего, лишние пару десятков метров осилю, не переживай.

Девушка протестовала, но я молча потащила её вперед. Мимо домика вожатой мы ускорили шаг - попасться ей на глаза в такое время очень не хотелось. Остаток пути прошел без огрехов.

Алиса: - Вот и пришли.

Мы остановились напротив её домика. Мику обняла меня и долго не хотела отпускать. Мне пришлось защекотать её, чтобы загнать спать. Она поцеловала меня, пожелала доброй ночи и скрылась за дверью. Я еще немного постояла перед её домиком и пошла к себе.

В доме свет не горел - Ульянка спала. Я тихонько зашла и бесшумно кинула пакет в шкафчик. Вгляделась во тьму - на часах стрелка плавно приближалась к полночи. Спать не хотелось, как и сидеть, плевать в потолок. Я вытащила из тумбочки сигареты - пересчитала. Осталось двенадцать штук - многовато я выкурила за неделю. Положив одну в карман, я закинула оставшиеся обратно. Достала из шкафчика спортивную кофту, взяла гитару и вышла на улицу.

Холодный ветер пробирал до мурашек - я поспешила на сцену. В столь поздний час нарваться на вожатых было практически невозможно - они же тоже люди и им нужно спать.

До сцены я добралась за рекордно короткий срок - пара минут от силы. Пристроившись на своем любимом месте, я закурила и начала играть. Табак сгустил тучу из мрачных мыслей, окутав меня с ног до головы мрачной тоской. Мою девушку изнасиловали. Пусть это и было в прошлом, но я ярко чувствовала всю боль этого факта. Бедовая моя сама нарисовала картину произошедшего, отчего мне стало до жути страшно. А я ведь только представляю, как это было, а Мику - пережила. Насколько нужно быть волевым и сильным, чтобы спустя всего год после этого вести себя так непринужденно? Даже если это маска, для неё все еще нужно немало сил. И я рада, что - по словам Мику - я смогла стать для неё опорой и возможностью отпустить прошлое. Как, собственно, и она для меня. Хотя, я всего лишь загибалась от одиночества.

Семен: - Ай-ай-ай, куришь в лагере.

Передо мной, на ближайшей лавочке, сидел Семен. Я даже не заметила, как он подошел. Я затянулась, выдохнула и ответила:

Алиса: - И что? Ты меня Ольге сдашь? Не забывай, ты под домашним арестом, хоть и с поблажками, а сам сидишь тут, да еще и поздно ночью.

Семен: - Что же ты сразу к угрозам-то? Я же тоже не пай-мальчик.

Семен удивил меня - достал из кармана пачку сигарет, какую-то вычурную зажигалку и закурил, крепко и с удовольствием затягиваясь. Я молча поддержала - затянулась.

Семен: - Ты опять хмурая.

Спустя минуту молчания, сказал парень.

Алиса: - Такой уж день выдался, как будто ты не знаешь.

Семен: - Не, тут что-то еще… Что-то намного серьезнее, чем выкидоны Дани.

Алиса: - С чего ты взял?

Семен улыбнулся, в две тяги докурил сигарету.

Семен: - Мне так кажется.

Алиса: - Когда кажется…

Я быстро наиграла жутковатую мелодию. Парень прыснул и слегка закашлялся.

Семен: - Не хочешь говорить - не надо.

Алиса: - Не хочу, спасибо.

Мы снова замолчали. Я лениво перебирала лады, совершенно не зная, что сыграть.

Семен: - У тебя когда-нибудь было такое, что ты только-только познакомилась с человеком, а чувство, словно вы уже давным-давно знакомы?

Алиса: - Нет, вроде.

Семен: - А у меня было. Честно, не знаю как ты, а мне кажется, что мы с тобой знакомы уже много лет.

Алиса: - Что-то тебе часто “кажется”, не кажется?

Семен: - Смешно! Но я правда думаю, что мы хорошие друзья. Хотя, ты, вроде, так не считаешь.

Алиса: - Почему же? Я тоже думаю, что мы друзья.

Семен: - Да у меня такое впечатление, что ты мне совсем не доверяешь.

Алиса: - Извини, конечно, если обидела, но я такой человек. У меня из друзей - только Лена, так что я к другим с подозрением отношусь.

Семен: - Только Лена? А как же Ульяна?

Алиса: - Да, сейчас уже не только Лена…

Я улыбнулась этой мысли. Верно, лагерь подарил мне не только любовь, но и дружбу. Думаю, несмотря на то, что со многими из нашего отряда я мало общаюсь, мы все - друзья. Волшебный этот “Совенок”, что ли? Лагерь буквально взял мою тоскливую и одинокую жизнь и растоптал в пыль, подарив взамен что-то более яркое и ценное.

Глаза стали слипаться, так что я решила идти спать.

Алиса: - Все, я ухожу. Ты идешь?

Семен: - Не, я еще погуляю. Спокойной ночи.

Алиса: - Увидимся.

\*\*\*

До домика я добиралась как в тумане - в глазах начало рябить, а ноги путались. И стоило мне зайти, поставить гитару, раздеться и лечь, как сон моментально забрал меня в свои объятия.

## День 8

Неестественно громкое пение птиц заставило меня сквозь сон зло прошипеть и кинуть подушку в сторону окна. Послышался грохот, звон стекла и перепуганный вопль Ульяны. Я вскочила, уставилась на стол. Голова ужасно звенела, в горле было сухо.

Ульяна: - Ты что творишь!?

Алиса: - Что?

Ульяна: - Ты зачем подушку в окно кинула!?

Алиса: - А?

А правда, зачем? Я что, так из-за птиц взбесилась? Еще и стакан разбила, чтоб его! Ох, плохое начало дня.

Я со скрипом поднялась. Сколько там вообще времени? Я убрала подушку, подняла часы. Бедный механизм не выдержал удара и разлетелся. Стрелки свободно покачивались - понять, который час стало невозможно. Цыкнув, а убрала его в ящик. Аккуратно собрала осколки стакана и кинула их в пакет с мусором. Достала другой стакан, налила воды из чайника и жадно осушила её. Ульяна все это время молча наблюдала за мной.

Ульяна: - Алис, что у тебя за… следы по всему телу?

Вот блин, я совсем забыла! Шумно сглотнув, я пыталась придумать отговорку. Но быстро сообразить что-нибудь, во что Ульяна могла поверить, никак не выходило. А девочка уже сама для себя все решила - ехидно улыбнулась и изобразила очень неприличный жест.

Алиса: - Ульяна!

Уля рассмеялась и поглубже спряталась под одеялом. Я стояла красная как рак, совершенно не зная, что сказать.

Алиса: - Ульяна…

Тихо позвала девочку. Из под белой ткани показалась рыжая макушка и пара синих глаз.

Алиса: - Никому не слова!

Ульяна кивнула, а потом на её лице сменилось сразу несколько эмоций - от откровенного шока, до восхищения.

Ульяна: - Так вы правда…

Алиса: - Цыц!

Что-то, а слышать это из уст маленькой девочки я определенно не хотела. Уля покраснела и спряталась под одеялом. Спать более не хотелось, так что я оделась и вышла на улицу.

Приятный холодок привел меня в чувства. Мрачность и раздражительность отошли, уступив место мыслям о приятном. К примеру о том, что сегодняшний день я вновь проведу с Мику. Надеюсь, без вчерашних приключений, конечно!

Несмотря на сломанные часы, было ясно, что сейчас раннее утро и до линейки еще есть время. Я не спеша двинулась к умывальникам. По пути никто не встречался, так что можно было насладится тишиной. Именно тишиной - здесь, в центре лагеря, птиц было совсем мало и их пение было слишком тихим, чтобы как-то привлечь внимание. А может мне так кажется и на деле их пение стало шумом, который мозг начал игнорировать? Без разницы.

У умывальников был всего один человек. Со спины не сразу поняла, но когда подошла ближе, узнала в нем Семена. Парень, так и не проснувшись до конца, лениво чистил зубы. Воспользовавшись его невнимательностью, я подошла, дождалась когда он вытащит щетку изо рта - чтобы не подавился - и от души хлопнула его по спине. Парень закашлялся, видимо пена от зубного порошка попала не в то горло. Впрочем это не смертельно, так что я рассмеялась. Да так громко, что у самой в ушах зазвенело.

Семен: - А если бы я щеткой подавился!?

Алиса: - Ну не подавился же!

Семен: - Да! Но все же.

Алиса: - Ой, вот только не надо ныть!

Семен что-то невнятно буркнул и отвернулся от меня. Я заняла кран по соседству и начала умываться. Вода была холодной, как всегда, но это даже хорошо. Я с удовольствием прыснула горсть в лицо, мгновенно прогнав остатки сна. А ведь дома я всегда с трудом заставляла себя умываться с утра. В лагере же это стало одной из самых значимых процедур, ибо без неё день не начинался.

Пока я чистила зубы, Семен уже вытирался. Парень кинул на меня недобрый взгляд.

Семен: - Вот, взбодрись-ка!

Он набрал в ладонь воды и, пока я замешкалась всего на секунду, вылил её мне за шиворот. Я выгнулась так, как вряд ли бы смогла при обычных обстоятельствах. При этом, чуть не раскусила зубную щетку пополам. Холодная жидкость стекала по спине и под юбку. Парень громко хохотал, стремительно увеличивая дистанцию между нами. Я схватила с земли камешек и кинула в его сторону. Снаряд попал ему промеж лопаток, но особого эффекта не возымел. Семен скрылся за поворотом, а до меня лишь доносился его смех. Ну ничего, попадешься ты мне!

Я закончила с умываниями, игнорируя мокрую рубашку, что неприятно прилипала к спине. Большой проблемой это не было, просто неудобно, а к завтраку оно точно высохнет.

\*\*\*

Вернувшись, я обнаружила, что Ульяна вновь заснула. Будить её на линейку или нет? Для начала надо точно понять, как много времени до неё осталось. Я закинула пакет в шкафчик и вышла из домика.

Надо найти кого-нибудь, кто сможет точно сказать, сколько время. Стучать по дверям было плохой идеей, утро все-таки. Лучше сяду на площади, там по-любому кто-нибудь пройдет, вот и спрошу.

Площадь пустовала. Лишь неустанный наблюдатель - Генда, все так же стоял на своем месте. Я присела на лавочку, блаженно вытянув ноги. На небе плыли облака, некоторые были даже слишком густыми и темными. Уж дождя, блин, не хватало. Хотя, если мы будем в клубе, то это даже атмосферно. По окну стучат капли, в руках гитара, под боком любимая девушка… Я прикрыла глаза, отчетливо представляя эту картину. Как я сижу на стульчике, держу гитару и играю на ней что-нибудь меланхоличное. Рядом сидит Мику, улыбается и что-то пишет в своей тетради. Семен дополняет мою игру на пианино, вполголоса что-то обсуждая с Леной, что пристроилась рядом и положила голову ему на плечо. Ульяна покачивает головой, прилипнув к окну и наблюдая за усиливающимся дождем…

Лена: - Доброе утро.

Алиса: - Доброе.

Лена бесшумно подошла и присела рядом.

Лена: - Как дела? Как Мику?

Алиса: - Дела нормально, а Мику… Вы же соседки, ты поди лучше меня знаешь, как у неё дела.

Лена: - Ах-ха-ха, ну да, соседки! После того, как ты пришла к ней в клуб, она только о тебе и говорила. И вот непонятно, как у неё дела. А после того, как вы начали встречаться, мы вообще редко разговариваем.

Алиса: - Это почему же? Разве вы в клубе не разговариваете?

Лена: - Нет, вы же все так в игру погружены. Только утром парой слов перекинемся, да за завтраком. И все.

Алиса: - Так это что получается? Я у тебя подругу увела?

Лена: - Ах-ха-ха, нет! Я рада за неё… Да и за вас в целом. Я ведь тоже по большей части с Семеном, так что все нормально.

Алиса: - Это хорошо. Ой, а можешь сказать, сколько время?

Лена: - М? Ну, когда я выходило, было начало девятого. У вас что, часы сломались?

Алиса: - Да… Сломались.

Мы замолчали. Лучшие подруги, вроде, а поговорить не о чем, блин.

Алиса: - А у вас как дела?

Лена: - Хорошо. Когда ты забрала Мику, мы с Семеном пошли к нему.

Алиса: - Опа! И что вы там делали?

Лена: - Ничего такого! Я взяла с собой ваши костюмы и сидела доделывала их, а Семен читал книгу вслух.

Алиса: - Тоже неплохо. И много там еще костюмы делать? Уже не терпится примерить.

Лена: - Немного. Потом примерите, я подгоню и готово.

Алиса: - Круто! Ты молодец!

Лена: - Ну-ну, рано еще меня хвалить.

Лена слегка покраснела.

Алиса: - Все равно, ты большая молодец.

Лена: - Ну… Спасибо.

На площадь вышла Ольга Дмитриевна. Она весело улыбалась и шла в нашу сторону.

Ольга Дмитриевна: - Доброе утро! Вы сегодня рано.

Алиса: - Не хотели проспать линейку.

Ольга Дмитриевна: - Линейку? Так её сегодня нет же! Понедельник - свободный день.

Алиса: - Что? В смысле “свободный день”?

Ольга Дмитриевна: - Ну вот так вот. Никаких поручений, никаких линеек. Сегодня вы все сами по себе.

Во дела! И чего я тогда подорвалась в такую рань? Спала бы, да бед не знала.

Вдали, едва слышно, раздались первый раскаты грома. Мы все уставились в том направлении.

Ольга Дмитриевна: - Похоже и правда дождь будет…

Мы ничего не ответили. Лично для меня это роли не играло, так что бояться намокнуть смысла не было. Ольга еще некоторое время постояла глядя на горизонт и повернулась к нам.

Ольга Дмитриевна: - Ладно, я побежала. Лена, Семен просил тебя зайти. Только смотрите мне - без глупостей!

Лена густо покраснела, а вожатая двояко улыбнулась и ушла.

Лена: - Иногда мне кажется, что Ольга слишком много знает…

Алиса: - Ах-ха-ха, да, есть такое!

Лена: - Ладно, я пойду к Сене. Увидимся!

Алиса: - Подожди! Мику еще спит?

Лена: - М? Да, я не стала её будить. Ну, можешь сходить проверить. Вдруг она уже проснулась.

Алиса: - Хорошо, спасибо.

Лена: - Не за что!

Девушка улыбнулась и убежала. Я же никуда не торопилась, хоть и хотелось поскорее увидеться с Мику.

Небо все сильнее и сильнее затягивалось тучами - солнце пробивалось весьма редко. В воздухе уже чувствовался запах дождя. Я поднялась, сладко потянулась и пошла к своей любимой. Завтрак должен начаться в ближайшие минут двадцать, так что надо её разбудить. Она и так мало ест, позволить ей пропустить очередной прием пищи будет большой ошибкой с моей стороны.

Пока я шла за Мику небо совсем почернело. Погода очень быстро портилась, в любой момент могло начать капать. Я поднялась по ступенькам и постучала в дверь.

Мику: - Кто там?

Алиса: - А ты угадай!

Мику: - Алиса? Заходи, дверь открыта.

Дверь и правда оказалась не запертой. Легонько толкнув её, я зашла внутрь. Девушка стояла перед зеркалом и собирала хвостики. Она повернулась ко мне.

Мику: - Доброе утро!

И улыбнулась так, словно вчера вообще ничего не случилось. Не было драк, тоски и жутких откровений. И это определенно радует!

Алиса: - Доброе.

Я залюбовалась ею. Мику шли распущенные волосы, но были они слишком длинными, чтобы так ходить. Серьезно, кончики практически касались пола. Она, наверное, отращивала их всю жизнь. Ну да, будь у меня такой диковинный цвет, я бы тоже отращивала. А так, длинные волосы это не мое. Не потому что мне не нравится, а потому что это не очень удобно.

Пока я наблюдала за девушкой, она уже успела закончить. Как раз прозвучал горн.

Алиса: - Идем, а то опять все хорошие места займут.

Впрочем, как бы мы не торопились, хорошие места нам уже не светят.

Мику: - Да, секундочку.

Алиса: - Что такое?

Мику в два шага преодолела расстояние между нами и крепко поцеловала меня. Я не думая ответила, подхватив её за талию. Пять секунд… десять… пятнадцать. Мику очень не хотела разрывать поцелуй, но воздух заканчивался и у неё, и у меня.

Мику: - Идем!

Алиса: - Да.

По дороге в столовую мы влились в общую толпу, смешались, что позволило Мику незаметно держать меня за мизинец. Ну, хочется верить, что незаметно. Мы молчали и девушка улыбалась. А я смотрела на неё и странное тревожное чувство поселилось в душе. Что-то было не так. Не знаю, что и почему, но это ощущение не давало покоя. Похоже, день и вправду будет не очень.

В столовой мы сели за общий стол с Леной и Ульяной. Девочки оживленно общались, в паузах потребляя завтрак. Я сидел молча и наблюдала за Мику. Нет, она СЛИШКОМ радостная. И четкая, давно сформулированная мысль, все чаще и чаще всплывала в голове. Я отогнала её вчера, убедив себя в том, что она ложная и это просто мое воображение. Но сейчас она казалась более реальной чем сама реальность. “Мику притворяется” Притворяется, что все хорошо. Что ужас, который она пережила более не бросает тень на её жизнь. Но все в точности да наоборот. То ли выходка Данила, то ли её откровение мне, не знаю, но груз стал тяжелее. И мне нужно его хоть как-то облегчить. Только вот как? Лишний раз заставлять её вспоминать я не хочу. И подойти со стороны тоже не получится, а сидеть и ждать не в моем стиле. Нужно найти способ помочь ей. Найти ответ…

Мику: - Алиса!

Легкий толчок в плечо вернул меня к реальности. Лена с Ульяной уже ушли, Мику успела доесть завтрак. Одна я, как дура, сижу с полной тарелкой. А в столовой народу все меньше и меньше…

Мику: - Ты чего? Я зову тебя, зову, а ты не отвечаешь.

Алиса: - Прости. Не выспалась видимо.

Мику: - Что же ты так?

Алиса: - Не знаю, просто долго не могла заснуть.

Мику: - Ох, понимаю. У меня тоже такое бывает - лежишь, вроде и спать хочется, а не получается! А когда наконец-то засыпаешь, то уже и вставать пора. Мама часто меня из-за этого ругает, а же в это не виновата…

Мой рот открылся в беззвучном шоке. Мику - тараторит… Нет, я не могу тянуть до последнего. Если уж дошло до того, что она нервничает в моем присутствии, то дело действительно плохо. Нужно срочно найти способ помочь ей…

Алиса: - Ладно, идем.

Мику: - А? Ты не будешь есть?

Алиса: - Что-то у меня аппетита нет.

Мику: - Нет-нет-нет, Алиса! Ты меня всегда заставляла есть, так что теперь я тебе говорю - ешь!

Приказной тон очень идет ей. Стоп, не об этом!

Алиса: - Ничего страшного. Если сильно проголодаюсь, отожму у Ульяны конфеты.

Мику: - Ах-ах-ах, нельзя же так! Вы же подруги!

Алиса: - Именно потому что мы подруги - можно! Все, идем.

Мы отнесли подносы на мойку и покинули столовую.

Алиса: - Мику, ты иди пока без меня. Есть у меня одно дело, я быстро, хорошо?

На секунду маска жизнерадостности спала с её лица, обнажив неподдельное волнение. Но Мику быстро вернула её на место.

Мику: - Ладно, буду ждать тебя в клубе.

Убедившись, что вокруг никого, я быстро чмокнула её в щеку.

Алиса: - Не скучай!

Девушка тепло улыбнулась и пошла вперед. А мне срочно нужно с кем-нибудь посоветоваться. И есть лишь один человек, что сможет мне помочь. НАМ помочь.

\*\*\*

Я вышла к домику вожатой. К этому моменту с неба уже накрапывало. Надеюсь, мне не придется бегать по лагерю под дождем и искать Ольгу Дмитриевну. Я легонько постучала в дверь.

Ольга Дмитриевна: - Войдите!

И я вошла. Вожатая лежала на кровати, читая книгу. Увидев меня, она удивилась и сразу присела.

Ольга Дмитриевна: - Алиса? Вы разве не должны репетировать?

Алиса: - Да, должны. Но мне срочно нужно с вами поговорить.

Ольга Дмитриевна: - Ну, присаживайся. О чем ты хочешь поговорить?

Я присела на стульчик, еще несколько секунду собиралась с мыслями. Если вожатая не знает того, что знаю я, то раскрывать эту информацию не стоит. Сначала прощупаем почву. Хотя, честно говоря, получаются у меня подобные трюки плохо.

Алиса: - Ольга Дмитриевна, вы говорили, что ваша обязанность - все о нас знать…

Ольга Дмитриевна: - Да, говорила.

Алиса: - А вы знаете, что… случилось с Мику?

Вожатая с ответом не торопилась. Похоже, она все таки знает про изнасилование, но не уверена, что я говорю об этом.

Ольга Дмитриевна: - Она рассказала тебе про… происшествие год назад?

Алиса: - Да.

Ольга Дмитриевна: - Да, я знаю об этом. Ужасный случай… Её родители звонили в лагерь, прежде чем отправить Мику сюда. Это была рекомендация психолога, но они волновались, что здесь её состояние может ухудшится… Так, ты об этом хотела узнать?

Алиса: - Не совсем. Просто, после того как она рассказала мне, она… притворяется, что ей стало легче, что все хорошо… Но я же вижу, что все это фальшивое и её до сих пор гнетут воспоминания… Как мне помочь ей?

Вожатая задумалась. Я нервно заламывала пальцы, секунды ожидания растягивались, создавая ощущение вечности. Наконец, Ольга что-то сообразила и серьезно посмотрела на меня.

Ольга Дмитриевна: - Ты пробовала поговорить с ней об этом?

Алиса: - Нет, я не хочу заставлять её лишний раз вспоминать о случившемся.

Ольга Дмитриевна: - Хмм… В таком случае, помоги ей забыть об этом. Создай столько хороших воспоминаний, сколько сможешь и больше. Пусть они отгонят мысли о мрачном прошлом.

Алиса: - Но как мне это сделать?

Ольга Дмитриевна: - Ты же у нас девочка-затейница! Придумаешь что-нибудь.

В чем-то она права. Сейчас, все что я могу сделать, это дать ей новые, более радостные и красочные воспоминания. Я поднялась, кивнула вожатой и направилась к выходу.

Ольга Дмитриевна: - Алиса!

Алиса: - Да?

Вожатая остановила меня у самой двери.

Ольга Дмитриевна: - Я рада, что ты пришла ко мне за советом. Удачи тебе!

Алиса: - Спасибо!

Я вышла из домика и вдохнула полной грудью.