Хмельницкая Татьяна

Белая невесточка

***Морская новелла***

***Аннотация:***

*Эта новелла первая из четырёх цикла «Другой мир». Всего цикл объединит четыре новеллы посвященные стихиям Воды, Огня, Воздуха и Земли. «Белая невесточка» посвящена стихии Воды. В ней, девушка по имени Марина, расстаётся со своим молодым человеком и отправляется на юг России, в посёлок рядом с городом Геленджик. Там она встречает свою первую любовь, Оскара.*

**11 августа. 12 часов.**

Здравствуй Дневник. Я в аэропорту. Он вобрал меня целиком своими стекольно-гранитными внутренностями и выплюнул вместе с багажом у стойки регистрации на рейс "Москва-Геленджик". Пройдя все положенные процедуры, я прошла в "Свободную зону" дожидаться вылета. Нет желания идти в кафе. Я заняла место возле витринного окна, и стала наблюдать за суетой, что происходит на лётном поле.

Раньше я очень любила улетать в отпуск. Это сулило не только смену обстановки но и кучу приключений. Так было всегда, кроме нынешнего раза. Полёт сегодня - мера вынужденная. Только что объявили задержку рейса еще на час. Как жаль, дорогой Дневник, как жаль. Придется просидеть тут некоторое время. Ощущение, с которым я сегодня встала с утра, давно не посещало меня. Это забытые чувство, предвкушения чего-то, что произойдет обязательно. Будет это хорошим или дурным, решит Судьба, главное оно неотвратимо. Я рассказывала тебе Дневник все, что со мной приключилось за это время, а возможно стоит вспомнить события, не так давно произошедшие в моей жизни. Говорят если «проговорить» случившуюся ситуацию с кем-то, то она будет выглядеть иначе.

Итак, всё началось с последним ударом курантов в Новогоднюю ночь. Нас было пятеро, и мы дружили с первого класса школы. Пять девчонок первоклашек познакомились на переменке первого сентября и не расставались до злополучного нового года. Я, наверное, не права, для двоих этот праздник стал судьбоносным, а для двух других определяющим. Лариса и Маша получили в новогоднюю ночь предложение руки и сердца, что завершилось двойной свадьбой спустя месяц, а Юля и Ира на этих свадьбах познакомились со своими будущими мужьями, которые очень быстро позвали тех замуж. Последняя свадьба отгремела три недели назад. А теперь тишина. Нас больше нет, осталась я одна и куча моих комплексов.

Ты знаешь, Дневник, комплексы наросли не за описанный мною промежуток времени. Когда в прошлом году Лариса с Машей встретили своих мужчин, я пыталась завязать отношения с Игорем. Нас познакомил парень Ларисы. Игорь работал на его фирме системным администратором. Роман носил вялотекущий характер, но развивался. Кульминация произошла внезапно, в Новогоднюю ночь. Мы устроили вечеринку в моей новой двухуровневой квартире, что подарили мне родители. Десять парней, пять девушек и куча свободного пространства. Мы с Игорем уединились под утро, когда большая часть гостей отбыли. Мы любили друг друга жестко, причем темп задавал Игорь. Когда всё кончилось, и я прильнула к его плечу, он неожиданно резко поднялся и сел на постели. Я лежала на кровати и молчала, ожидая продолжения. Спина Игоря, освещенная ночником, казалась нереально тёмной и гладкой. Да, он отдыхал без меня. Уехал во Вьетнам на две недели. Я с ним поехать не смогла, отчетность на работе - это жестокая машина по убийству любых чаяний. Приехал он три недели назад, а загар по-прежнему держится. "В солярий он ходит, что ли? - промелькнула мысль в голове. - Даже если так, то пускай, загар ему идёт. Он так похорошел с тех пор, как вернулся. Вон причёска новая".

Игорь сидел и смотрел на кисти своих рук, сцепленные друг с другом, низко опустив голову, а потом неожиданно резко встал и пошел собирать свои вещи с пола, попутно натягивая их на себя. Я наблюдала за его четкими движеньями и силилась понять: что происходит?

- Кофе приготовить? - задала я вопрос в тот момент, когда Игорь приоткрыл дверь спальни.

- Нет, - коротко ответил он, а потом холодно добавил:

- Я теперь всегда буду пить кофе в другом месте и с другой женщиной. Прощай.

Я, еще долго не мигая смотрела на черную дыру ровного прямоугольника дверного проема, и моргнула только тогда, когда входная дверь хлопнула, разделив наши с Игорем судьбы навсегда. Полгода я приходила в себя. Отгородилась от девчонок, старалась никуда не выходить. Мне было здорово в одиночестве моей двухъярусной квартиры. Неужели я любила Игоря? Наверное, иначе, как объяснить тот шок, что я испытала, узнав о женитьбе Игоря на офис-менеджере фирмы, в которой он работал? Это меня окончательно сломило. Не знаю, как все обстояло бы дальше, но нервный срыв произошел.

Прорвало меня на работе. Я долго не могла отыскать документ и заревела. Я плакала долго и взахлёб, уткнув лицо в скрещенные передо мной на столе руки. Руководитель, подошла ко мне тихо-тихо, и также тихо поставила стакан с водой на мой стол. Когда я выпила содержимое стакана, она погладила меня по волосам и предложила написать заявление на отпуск. Отец, как владелец фирмы был в командировке, заключал очень выгодный контракт, и потому моя истерика оказалась только между нами: мной и начальницей. Это был наш с ней секрет.

Мне было все равно куда отправиться, но вмешалось провидение. Школьная подруга мамы, тётя Даша, позвонила справиться: не вернулись ли родители домой? Разговорив меня и прознав про отпуск, предложила приехать к ним с дядей Олегом в их личный пансионат. Я согласилась.

Последний раз я была у тети Даши, когда мне было пятнадцать. Дядя Олег купил пансионат и закончил в нем ремонт. Мы всей семьёй приехали погостить. Оскар, сын маминой подруги и мой ровесник, в то лето был необычайно холоден со мной и всё время избегал. Любые мои попытки пойти на контакт пресекались им. Это необычайно злило меня. Я помню его столько же, сколько и себя. Каждый год мы ездили на море к тете Даше, и год от года наша дружба с Оскаром становилась всё крепче. В шесть лет мы назвались женихом и невестой, в десять - решили пожениться, в четырнадцать - первый раз поцеловались, в пятнадцать - Оскар разбил мне сердце. Просто пришел в мою комнату и заявил: "Не лезь ко мне, забудь о прошлогоднем поцелуе. Ничего не будет", - и ушел, тихо и аккуратно прикрыв за собой дверь. С досады я пошла на местную дискотеку и познакомилась с красивым парнем. Жаль имени его не помню. Зато помню, как мы отошли с ним в сторонку, и он расспрашивал меня о Москве, о моей жизни и как-то случайно поинтересовался: нет ли у меня парня? Через несколько фраз я уже ревела и жаловалась на Оскара, уткнувшись ему в грудь, а еще спустя минут десять мы увлеченно целовались.

В аэропорту южного города у стойки регистрации спустя две недели сильные руки временного возлюбленного обнимали мои плечи, а приятный голос холодно шептал всякие нежности прямо мне в ушко. Всё это происходило под злой и ревнивый взгляд Оскара. Это была сладкая месть и самый романтичный и яркий период моей подростковой жизни. Я думала, что только в юношеские годы все обиды кажутся такими непереносимыми, но я ошиблась. С возрастом сносить удары Судьбы всё сложнее и больнее. Наверное, так и учатся мудрости. Тогда я наслаждалась яростью Оскара и его беспомощностью перед сложившейся ситуаций. Думала: «Сам виноват и пожинает плоды». Мне было обидно, видя его холодность ко мне, и меня злило то обстоятельство, что я не понимала причины такого настроя. Он для меня был тогда родным человеком, таким же, как и родители. Не понятно, что произошло? И совсем не понятно: почему не было объяснений? Я это пережила, и он должен был пережить. К слову сказать, в новом романе мне было очень хорошо, я бы даже сказала, как-то сладко. Это были все сбывшиеся девичьи мечты наяву. Я грезила и жила в реальности одновременно. Очень жаль, что я так и не могу вспомнить имени того парня, он был прекрасен. В тот день, десять лет назад, в аэропорту Оскар на мгновение подошел ко мне и взял за руку, глядя мне прямо в глаза. Моему приятелю ничего не оставалось делать, как убрать ладонь с моего плеча и отойти в сторону.

Пальцы Оскара были холодными, словно он долго держал их в ледяной воде. Я невольно вздрогнула. Взгляд его был печальным, но он продолжал смотреть на меня, словно запоминая.

- Пока, Оскар. Приятно было повидаться, - промолвила я и попыталась улыбнуться. Не получилось. Сердце сжалось и мне стало трудно дышать, словно мне на мгновенье перекрыли кислород. Я глубоко вздохнула, принуждая лёгкие наполниться воздухом. На глазах выступили непрошеные слёзы. Я поняла, что хочу только одного: кинуться на шею к этому холодному парню и умолять его стать прежним, добрым и заботливым. Хочу, чтобы он сказал мне, что между нами всё по-прежнему и всё произошедшее этим летом было недоразумением или шуткой. Я почувствовала, как по щекам потекли слёзы. Не смогла сдержаться.

- Пока, Марина. Рад был тебя увидеть, - ровным голосом произнёс Оскар. - Постарайся больше не приезжать сюда. А еще посмотри Европу, не езди к морю несколько лет.

Оскар резко вырвал свою руку из моей, повернулся спиной и быстро зашагал прочь. Его родители, также как и мои переглянулись друг с другом, а я зашагала к стойке регистрации и протянула посадочный билет красивой девушке в стандартной униформе.

А теперь прости меня Дневник, объявили посадку на мой рейс, продолжу рассказ позже.

**11 августа. 23 часа 15 минут.**

Привет Дневник. У меня есть время рассказать тебе, что было дальше со мной после посадки на самолёт на сегодняшний рейс. Закат на юге очень красив и любуясь им, могу позволить себе вспомнить полёт.

Моё место было возле окна, а рядом уселся прыщавый подросток с мамой-наседкой в придачу. Весь полёт он пялился на меня и глупо улыбался, когда наши глаза встречались. Он чуть не уронил мне на колени свой обед и не облил кофе. Мамаша его сверлила меня взглядом так, что становилось тошно и хотелось открыть люк и выйти из самолёта прямо в небо. Под конец у меня разболелась голова, и заныли виски. При посадке этот малолетний ловелас попытался положить свою ладонь на мою, тем самым давая понять, что он рядом. Очень нужны мне такие "рыцари"! Наконец всё закончилось: касание шасси поверхности земли, еще одно, закрылки и торможение. Я выбралась на свежий воздух, прямо под горячие лучи южного солнца. Настроение немного улучшилось, но мамаша начинающего "ловеласа" принялась меня подталкивать, придавая ускорение. Пришлось очень быстро спускаться вниз по трапу. В аэропорту мне позвонил водитель, присланный дядей Олегом, и объяснил, где он меня ожидает. Я отправилась к выходу из здания.

С не стихающей головной болью и широкой улыбкой на губах я пала в объятья родителей Оскара. Самого друга детства по близости не наблюдалось, но меня это не слишком огорчило. Тётя Даша и дядя Олег пытались излить на меня всю радость от встречи, и голова начала болеть еще больше от поданной ими информации. Зато я узнала, что здесь почти месяц лили дожди, бизнес у друзей мамы движется «потихоньку», Оскар должен сегодня приехать из посёлка, где проживает в полном одиночестве в своём двухэтажном коттедже. Он ведет затворнический образ жизни. Работает он дома, общаясь с фирмой-нанимателем по интернету. Иногда летает к ним в головной офис в США. Номер мне подготовили один из лучших с видом на сосновый парк. Всё как я люблю.

Слов друзья родителей на ветер не бросали, и ожидания оправдались. Номер красив, вид из окна прекрасен, балкон похож на небольшую террасу с огромным количеством выставленных в кадках растений, в углу столик на металлических ножках и стеклянной столешницей. Дневник, это рай на земле! Я приняла душ и головная боль отступила. На ужин я не пошла, есть совсем не хочется. Уже бытых четыре часа рассматриваю сосновые деревья напротив. Становится темно, я еле-еле буквы. Пора прощаться Дневник. Пока.

**12 августа. 20 часов.**

Привет Дневник. Не обижайся, что забросила тебя надолго, но отдыхать - это ответственная работа, а качественно отдыхать - это сверх тяжелая работа.

Итак, обо всём по порядку:

- Отдыхают здесь семейные пары с детьми, что в целом, в моём положении, даже очень не плохо;

- Бассейн красивый и оборудован на уровне мировых стандартов комфорта. За это отдельное спасибо дяде Олегу;

- Думала, что со своими переживаниями в рот маковой росинки не возьму, а поплавала и наелась «от пуза», никак не думала что у меня такой аппетит;

- Оскар приедет либо поздно вечером, либо завтра. Не знаю, как мы встретимся, надеюсь, подростковые глупости давно улеглись и воспримем друг друга, как положено. Ведь мы друзья детства и это никакие обидки и обиды не смогут изменить. Мы оба выросли.

На этом пока всё, Дневник пойду, разомну свои косточки и прогуляюсь по территории парка, спущусь к морю и посмотрю на ночной пляж. Я не была здесь десять долгих лет.

**12 августа. 22 часа 10 минут**.

Встретилась с Оскаром на пляже. Это было ужасно...

Десять лет, прошло, десять!!!

Его ни что не изменило. Это ужасно...

"Почему?" и "за что?" эти вопросы не к Оскару...

Он зол на меня за то, что приехала!

**12 августа. 23 часа 59 минут.**

Оскар пришел с извинениями. Могу доподлинно сказать, что извиняться он умеет. Знаешь Дневник, он удивительно возмужал. Даже через эту ужасную рубашку проступают красивые линии его фигуры. Он и в детстве был хорошеньким и все девчонки по нему сохли, а сейчас стал просто красавчиком. Кажется, я начинаю чувствовать комплекс неполноценности рядом с ним.

Нет, Дневник, влюбляться я не собираюсь, просто... Я не знаю, что там "просто", я уже начинаю оправдываться. Так не пойдет! С меня довольно той истории с Игорем, еще не хватало снова вляпаться! Это, скорее всего, воспоминания о давно минувших днях и о первой любви разбередили душу, а может я хочу быть хоть кому-то нужной?

После Игоря я отрастила себе огромный комплекс неполноценности. Стала прятаться за громоздкой одеждой и мешковатыми джинсами. Мне наплевать накрашена я или нет. Слёзы стали моими попутчиками в страну сновидений. Так больше нельзя. Нет. Шорты, маленький топ и шлёпки, вот мои спутники днём. Облегающие платья с глубоким вырезом и макияж по вечерам.

В любом случае, сколько не ищи мотивы моей неврастении, это не поможет. Оскар не тот "клин", которым стоит вышибать предыдущий "клин-Игорь". Оскар мне дорог.

С другой стороны в этом есть положительный момент: при моей лихорадочной ситуации и депрессивном состоянии я пожелала быть замеченной мужчиной. Думаю, курортный роман быстро подлечит мне нервы и укрепит веру в себя. Ничего серьёзного, только лёгкое увлечение. Почему я раньше до этого не додумалась, а всё грустила сидя в Москве?

Завтра же на пляж, слышишь Дневник? Завтра же! Долой уныние, да здравствует солнце и море!

**14 августа. 23 часа 40 минут.**

Прости, дорогой Дневник, добралась до тебя только сегодня. Могу сразу заявить тебе, так сказать "во первых строках": я счастлива!

Теперь всё по порядку:

Я вчера пришла на пляж, и как ни в чем не бывало надела на себя самое нескромное бикини. "Охота началась" - так можно обозначить мой наряд.

Устроившись в шезлонге, я в руки книгу и сосредоточилась на чтении. Фолиант оказался нудным, а солнце - палящим. Сама не знаю, как заснула? Мне снилось море и Оскар. Мы плескались водой. Оскар - смеялся. Нам было четырнадцать, и мы были влюблены. Картина стремительно поменялась: вода сомкнулась над моей головой, и я попыталась выбраться наверх. Тщетно. Неожиданная боль в ноге, немного повыше ступни и я отключилась.

Я распахнула веки и перенеслась в эту реальность. Осматриваюсь по сторонам и нахожу Оскара, сидящим прямо на галечной поверхности пляжа, рядом с моим шезлонгом.

- Ты металась и стонала, Марина, - пояснил участливым тоном Оскар.

- И тебе здравствуй, Оскар, - огрызнулась я.

- Здравствуй, - лицо друга расцвело добродушной улыбкой. - Не боишься обгореть в таком купальнике? Смотри, Маринка, потом сесть не сможешь, придется стоя спать, - ухмыльнулся мой приятель.

- Попрошу вон того молодого человека намазать мне все больные места, - махнула я рукой в сторону соседнего шезлонга, в котором возлежал во всей красе черноволосый мужчина.

- Я с большим удовольствием окажу такую мелкую услугу столь привлекательной девушке. Могу приступить прямо сейчас, Мариночка, - предложил красавец с обезоруживающей улыбкой.

- Спасибо, обязательно воспользуюсь, но позже. Откуда вы узнали, как меня зовут? – поинтересовалась я, хоть и так было понятно, что он услышал моё имя от Оскара. Ответ меня поразил:

- Как мне не узнать свою первую любовь и первый курортный роман? Я узнаю тебя из тысячи девушек, Марина. Нам тогда было по пятнадцать.

- О, Боже мой! Нет…ты…ты…э-э-э, – замялась я, пытаясь вспомнить хоть первую букву имени этого парня, но он сам пришел мне на помощь.

- Давид. Меня зовут Давид. Имя редкое и потому быстро не вспомнишь, - улыбаясь, объяснил мне мой старый-новый знакомый.

Оскар на протяжении всего разговора молчал и наблюдал за происходящим. С детства он обладал вспыльчивым характером, и такое безмолвие давалось ему тяжело. В итоге он не выдержал и решил вмешаться в разговор:

- Я тоже тебя помню, Давид. Меня зовут Оскар, - представился друг детства и протянул руку.

- Очень приятно, - ответил Давид и пожал протянутую Оскаром руку. Глаза мужчин встретились и они с вызовом посмотрели друг на друга. Длани они разняли, но глазами еще сверлили друг друга. Пора было вмешиваться.

- Получается, мы все не виделись десять лет и вот снова наши пути пересеклись. Это парадокс Судьбы, - улыбнулась я и подмигнула Оскару, тот отреагировал странно:

- Это не парадокс, это-Судьба, Мариночка.

Давид опустил голову, и через мгновение снова ее поднял:

- Предлагаю это отметить. Десять лет все-таки…

- Можно вечером в кафе, все «за»? – моментально отреагировала я на предложение.

Оба мужчины кивнули и дальше разговор стал более непринужденным и веселым.

**19 августа. Около полуночи**.

Я разрываюсь Дневник, что мне делать?