Всю дорогу до дома Марины, сквозь стекла машин, мы наблюдали серые массы людей. Лица их были без эмоций. Глаза смотрели в никуда. Мне кажется, они и сами шли в никуда. Просто шли. Шли и возможно надеялись уйти от происходящего. Вернуться на день назад, когда все хорошо. Все счастливы. Все ждут первой игры сезона и провожают любимую команду в Минск.

Хотя стоит сказать были и такие, которые радовались. Злорадствовали. Люди ли они? Меня посетило сомнение. Разве может человек находить счастье в таком горе? Как можно быть настолько бессердечным? С одной стороны им можно позавидовать - они не испытывают той боли, что остальные а значит тратили меньше нервов, меньше слез, дольше жить будут. Но надо ли? Я так не умею. Поэтому готова была голову разбить девочке лет пятнадцати, которая настигла нас на выходе из машины.

- Что теперь на камеру будете слезы лить, показушницы? - С желчью в горле сказала она.

- Девочка, шуруй отсюда! - Почти вежливо попросила я.

- Правда глаза колит? - Не унималась перекрашенная малолетка.

- Иди отсюда! Молоко еще на губах не обсохло, чтоб ты могла рассуждать о правде! - Я начинала заводиться.

Саша попыталась меня успокоить:

- Пусть говорит, что хочет. Ее слова пустые злые завистливые мысли.

- Что ебарей своих жалко?

После этих слов казалось мой мозг закипел, а глаза налились кровью и мне хотелось убить эту пигалицу. Но, похоже, у подруги это произошло быстрее и она меня опередила:

- Слушай ты... Если ты сейчас же отсюда не уберешься, я тебя вот в этой же клумбе закопаю по самую шею и заставлю песок жрать, чтоб ты свой поганый рот больше никогда открыть не смогла.

Саша не просто сболтнула, а уже целенаправленно пошла к девочке и уже в пору мне было держать подругу, что я и не помедлила сделать. Малолетняя особо тоже поняла всю серьезность обстоятельств, испуг в ее глазах зиял в серости дня, и она поспешила прикрыть рот и удалиться сказав на последок заключительную гадость:

- Испугали старухи! Так вам и надо! А то обычные люди гибнут и всем все равно! А тут, видите ли, спортсмены! Горе сразу у всех!

- Иди отсюда сказала! - Гаркнула я. - Не доводи до греха!

Ярость накрывала меня с головой и казалось уже валит дым из головы и, наверно, правда валил, что малолетка ретировалась вместе со своей молчаливой гоп-компанией.

И без того угнетающая атмосфера накалилась еще больше. И я постаралась развеять ее:

- Старухи! - Развела я руками. - Неслыханная наглость! Где она старух увидела?

- Да ладно, - улыбнулась Саша, - ты в ее возрасте не так же считала?

- Так я выгляжу лет на восемнадцать!

- Ну, ты и льстишь себе. На девятнадцать, не меньше.

- На восемнадцать с половиной.

- На восемнадцать и одиннадцать месяцев.

Улыбки сползли с наших лиц, когда мы одновременно посмотрели на Марину. На ней не было лица. Мы, как по команде, замолкли. До квартиры мы добирались молча разглядывая лужи под ногами.