Подсказки судьбы или яростный ветер.

Татьяна Форш

Странно, как влияют на нашу судьбу сны. Обычные, мимолетные, волнующие, предсказывающие. Жаль, только не все могут расшифровать эти тайные послания судьбы. Мне удалось.

Это произошло накануне моего пятнадцатилетия. Волшебный возраст! Голова полна романтическим бредом, а на полках стопки книг, способных повергнуть мозг в волшебный хаос. Я запомнила этот день навсегда. Точнее ночь, когда мне впервые приснился этот сон.

Представьте себе картину.

Ночь. Я стою на высоченном утесе. Внизу о прибрежные скалы разбиваются волны, с шипением уползая в море. Я их не вижу, только слышу. Над головой раскинулся шатер звездного неба. Звезды крупные, яркие, точно зажженные кем-то специально для меня фонарики. Залюбовавшись на ночное небо, я не запомнила переход, когда все звезды соединились в огромные буквы W и перечеркивающую ее в зеркальном отражении Z. Помню только этот громадный, на все небо знак и порыв ветра, яростного, не терпящего пререканий, подчиняющего своей воле, сбивающего с ног, от которого я тогда и проснулась.

Первым делом я рассказала об увиденном мной сне своей подруге Ленке.

- Как думаешь? Что это может означать?

Подруга задумалась и выдала.

- Например то, что ты принимаешь зашифрованные послания от инопланетян?

- А больше версий нет? – Усмехнулась я. Фантазии у Ленки было хоть отбавляй!

- Ну почему же! – Задумалась она. – Вэ, зе… О! А может это намек на Витьку Зотова? Ты на него внимания не обращаешь, ждешь какого-то принца на белом мерседесе, а он возьмет, и задавит тебя своим авторитетом!

- Почему задавит? – Испуганно поперхнулась я.

Нда, что-то как-то про балбеса и к несчастью одноклассника Зотова я и не подумала. Год назад, он вдруг решил сделать меня объектом своего внимания. В итоге, сумка моя оказывалась, где только можно, начиная с крыши школы, и заканчивая фонарным столбом. Причем, только он и мог ее снять, но не делал этого, пока я не попрошу. На переменах мне старательно ставились подножки, на голову прилетали книги, а косички использовались в качестве дверного колокольчика. Видимо, чтобы достучаться до меня! Точнее дозвониться! На уроках в меня прилетали бумажные шарики, выпущенные из его меткой ручки-плевалки, в которых – оказывается – были записки! Стихи, признания в любви, о которых я узнала только через два года от него самого.

- Придумает какую-нибудь новую пакость, от которой ты не устоишь, и наконец-то оценишь и примешь его ухаживания! – Охотно пояснила Ленка.

- Да ни дай бог!

После этого памятного разговора, я постаралась поскорее забыть фантастично-прекрасный сон, и еще старательнее принялась избегать ухаживания Витьки. К счастью, в девятом классе он решил, что я и школа ему осточертели, и ушел в местный колледж.

Но на этом, моя судьба не перестала подавать мне знаки. Сон в точности повторился после моего окончания школы, затем он периодически повторялся снова и снова. К тому времени я благополучно переехала в другой город, поступила и закончила педагогический институт и теперь активно искала работу. Работы по специальности было море, вот только новоиспеченным учителям в те года платили раз в полгода и такие копейки, что прожить на них не представлялось никакой возможности.

Поэтому я рассматривала любые, в меру моей испорченности, предложения.

- Так! Ну, все! – Заявила тетя, когда я пришла после очередного собеседования и устало рухнула в кресло. – У нас в депо набирают проводниц. Пойдешь?

- Но… я не умею! – Я посмотрела на нее. Тетя была уже на заслуженной пенсии, но активно участвовала в социальной жизни родного депо и даже подрабатывала там, давая уроки молодому поколению.

- Научишься! Много ума не надо билеты проверять, белье раздавать и чай наливать! Я тебя по знакомству пристрою и съезжу на первый рейс с тобой. Так сказать, чтобы провести разведку боем. А ты гляди, да запоминай!

Сказано сделано.

Уже через три дня я лихорадочно бегала по комнате, собираясь в свой первый рейс Новосибирск – Алма-ата. Под бдительным оком тети я разместила неугомонных пассажиров, выдала постельное белье и наконец, когда все задачи были выполнены, я села в рабочем купе и долго, с тоской смотрела на пролетающие за окном бескрайние степи и маленькие городки, так похожие на тот, в котором я выросла.

- Девушка, а можно чаю? – Дверь снова открылась, и в купе заглянул молодой парень в военной форме.

- Наливайте! – разрешила я. – И мне два кусочка сахара!

Парень какое-то время таращился на меня, пытаясь понять, пошутила я, или это был завуалированный намек на свидание, и наконец, осмелился.

- А водки?

- Значит, танцы отменяются? – пряча улыбку, уточнила я.

- Не… ну можно и потанцевать… - Не оценил моего юмора тот, и решил взять быка за рога. – Я, если что, в пятнадцатом. Нас там четверо!

- Не-е-е… - Я представила перспективу. – В меня столько чаю не влезет!

- Да причем тут вы?! – Вдруг взбеленился он. – Я говорю, налейте четыре стакана чаю и принесите четыре пустых! Под водку!

Я внимательно поморгала на захлопнувшуюся дверь, и со вздохом поднялась.

В ту ночь мне снова приснился огромный звездный знак и ветер.

Так я прокаталась четыре месяца. Однажды в одном из рейсов мне встретилась женщина. Вся в черном, пальто, юбка до пола, блузка, туфли, а на голове красный платок, под который убраны седые волосы. Зато на миловидном лице почти не было морщин. А больше всего меня поразили ее глаза. Большие, блестящие, черные настолько, что не различить зрачок. Показав мне билет, она долго, внимательно смотрела на меня и, не сказав ни слова, поднялась в вагон.

Мне довелось увидеться с ней вечером, когда я шла по коридору, возвращаясь в свое купе.

- Эй, девушка… - Вдруг окликнула она меня прокуренным голосом. – Поговорить надо!

Я остановилась.

- Зачем и о чем?

- Ауру над тобой вижу. Плохую.

– А я вот ничего не вижу! Значит, все будет хорошо! – Возразила я, и собралась уже уйти, но услышав следующие ее слова, замерла как вкопанная.

- Яростый ветер ищет тебя.

- Что, простите?

- Ты видишь его, чувствуешь его. Но ты не на своем месте! Рядом с тобой одиночество и разочарования. Ты запуталась.

- Вот теперь, точно! – Охотно согласилась я. – А… откуда вы все это узнали?

- Я вижу будущее. Рядом с тобой я вижу звезды, а еще знак. Он – подсказка!

Я нервно сглотнула.

- Это же мой сон. Снится мне уже почти десять лет! Знаете, что он означает?

- Звезды – это твои достижения! Их будет много! Очень много. А ветер, это душа, которая должна быть с тобой рядом. Она гневается, не может тебя найти.

- Душа? – Я нахмурилась, пытаясь собрать услышанное в цельную картинку. – В смысле человек? Живой? Или… может с того света? Я что-то кому-то должна?

- Должна, видимо. Но, тут я тебе не советчица. Помни, ты чернеешь душой, опустошаешь себя, проживая не свою жизнь. – Женщина тоскливо улыбнулась, и больше не говоря ни слова, скрылась в своем купе.

Ночью она сошла. А мне не давал покоя наш разговор. Ее слова!

Яростный ветер! И ведь она права! Каждый раз, когда мне снился этот сон, я просыпалась от порыва шквального ветра, бьющего меня в грудь, в лицо! Возможно, если бы я смогла досмотреть сон до конца, я бы узнала ответ на него. Подсказку! Но яростный ветер продолжал меня будить.

Что же мне делать? Если я живу не свою жизнь – тогда где искать мою? Может дело в работе? Чем я должна заниматься, если быть проводницей не мое?

В ту ночь я вспомнила мое детское увлечение записывать все, что придет в голову, и до рассвета, пока поезд не прибыл в пункт назначения, я писала стихи. Точнее рифмованные мысли.

Встреча с этой странной женщиной заставила меня решиться важный шаг и через неделю, я, получив зарплату, написала заявление на увольнение.

Тетя не стала спорить.

- Проживем как-нибудь…

Но как-нибудь меня не устраивало. Полностью отдавшись на волю случая, точнее судьбы, я, купила билет на самолет, и через неделю меня встречал Питер и моя школьная подруга Ленка. Увидев меня первой, она замахала.

- Танюха!!! – По редким письмам от нее я знала, что Лена уже давно вышла замуж, переехала сюда и теперь воспитывала мужа и мальчишек близнецов. Только в подробности она не вдавалась, а я не спрашивала. – Совсем не изменилась! Молодец, что написала, и, главное, прилетела! Давно же обещала!

- Давно! Но учеба, потом работа… Короче я решила изменить свою жизнь и перебраться сюда! – Я подошла, обняла ее, и вскоре мы выходили из здания аэропорта, к поджидавшей нас на стоянке машине.

Из нее вышел довольно импозантный молодой мужчина, в черном кожаном пальто, короткой мальчишеской стрижкой и невероятно знакомой улыбкой, на возмужавшем, но ничуть не изменившемся лице.

- Витька? – С отпавшей челюстью я посмотрела на заливающуюся веселым смехом подругу. – И ты ничего не сказала?!

- А ты и не спрашивала! – отмахнулась та. – Сама виновата! Мы с тобой почти десять лет не виделись! И ты знала, что моего мужа зовут Виктор. Только не знала, что это Зотов. У вас же, кажется, в школе был роман…

- Роман между нами был изначально исключен, а после того, как он повыдергивал мне все косы и обеспечил до конца школы нервный тик – так и вовсе невозможен! – Я возмущенно посмотрела на подругу, потом на широко улыбавшегося Витьку. – А вот как ВЫ спелись и сплясались?

- А что, Танюш, ревнуешь?! – Он подошел и сгреб меня в медвежьи объятия. – Как же я рад тебя видеть!

- Я, конечно, тоже… но, требую подробного рассказа! – Я обняла его в ответ.

- Обещаю! – Он наконец оставил меня в покое, и приказал. - А теперь, девчонки, в машину! Нам еще малых от бабушки забирать!

Подробности их маленького счастья я узнала только вечером. Сперва мы съездили к Ленкиной маме, живущей неподалеку от них, потом соорудили обед, накормили пацанов – как две капли воды похожих на папашу, затем уложили их спать, и наконец, сами сели за стол, открыв бутылочку вина.

- Рассказывайте! – потребовала я.

Начал Витька.

- Помнишь, я ушел после девятого класса из школы, поступил и отучился в техническом колледже на оператора ЭВМ, потом на программиста. Меня так увлекли компьютеры, что я заработал денег и открыл свое интернет кафе, потом у меня получилось найти единомышленников, и мы запустили в разработку несколько программ.

- Я уже сообразила, что ты стал успешным бизнесменом, но я хочу услышать, как вы двое сошлись? Ты же Ленку в школе терпеть не мог! – перебила я его.

- Формально. Просто мы особо с ней не общались. Случайно встретились пять лет назад на встрече нашего выпуска. Хорошо так отпраздновали… а через девять месяцев родились близнецы. – Витька подмигнул зардевшейся Ленке. – Ясен пень, я забрал ее с собой в Питер. Так тут и живем! Маму вот еще привезли. Ленуся работать устроилась. Не любит дома сидеть, а мальчишки еще мелкие.

- Я же тебе писала! – Вставила свои пять копеек Лена. – И о близнецах, и о переезде и о Витеньке!

- Да. Вспоминаю! – Я задумчиво сделала глоток вина, и возмутилась. – Но я же не знала что твой Витенька, это Витька Зотов! Он же мне до сих пор в кошмарах снится! Да - да! Снишься!!!

- Да ладно тебе, Тань! – Ленка снова обняла меня за плечи и пытливо приказала. – Лучше давай, рассказывай как у тебя?

- Я же звонила тебе перед вылетом? Сказала, что уволилась и хочу попытать счастья у вас!

- Это я знаю. Я про другое! Неужели у тебя никого там не осталось? Если надо, Витюся с работой поможет. Жить пока можете у нас! Места хватит!

- Никого у меня там нет. Тетя только. Но она рада, что племянница уехала, и не просиживает дома диван. – Я криво улыбнулась. – Наверное, надо было не принца искать, а выходить замуж за первого встречного, и все было бы хорошо!

- Нет, за первого встречного не надо! – Витька стал серьезным. – Надо чтобы ух! Огонь от взгляда, от прикосновения! Вот мы с Ленуськой не просто же так сошлись! Сперва потанцевали, потом поцеловались, потом…

- Я догадываюсь, что было потом! – Перебила я.

- Нифига! – возразил Зотов. – Потом нас как молнией пришибло! Я стою, смотрю на нее, и никого больше в зале не вижу! Догадывается она… А тебя в жизни молнией прошибало?

- Не… - Я покачала головой. – Только ветром. Ураганным! Ой нет, не ураганным. Яростным! И то во сне…

- Понятно! – Витька помолчал. Поднялся. – Ну, не переживай! Я тебе кого-нибудь найду! У нас все парни молодые, через раз холостые! – Чмокнул Ленку в макушку и зевнул. – Ладно, девчонки, долго не сидите! А я спать. Завтра снова не свет не заря идти миллионы зарабатывать…

Мы пожелали ему спокойной ночи, и когда за ним закрылась дверь, еще какое-то время молчали.

- Вот так-то! – Наконец подвела итог сегодняшнему вечеру Лена. – Не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Слушай. А тот сон… Он тебе больше не снился?

- Снился. И снится. Примерно раз в полгода. – Я украдкой зевнула. – А что?

- Да я подумала… может это реально какой-то знак? Подсказка?

- Я тоже так думала. Только носит меня по жизни этим ветром как оторванный листок, а куда и зачем – не понятно!

- Да уж… - Вздохнула подруга и обнадежила. – Ну, ничего! Все будет! А завтра, как проснешься, запомни, что тебе приснится. Все-таки, на новом месте!

Мы еще какое-то время сидели, вспоминая школьные годы, и разбрелись по кроватям. Я честно настроилась запомнить все, что приснится, но… запоминать было нечего. Я ЗНАЛА ЭТОТ СОН НАИЗУСТЬ!!!

Опять звезды, опять знак, опять ветер!

Только мне показалось, или я все же почувствовала во сне чье-то присутствие?

Это случилось через месяц.

Я заболела! Сперва легкое недомогание только злило, но я не обращала внимания, каждый день отправляясь на работу, которую мне подыскала Лена. Затем поднялась температура, на третий день окончательно пропал голос, и приехавшая скорая поспешно увезла меня с диагнозом дифтерия.

Даже не представляла, что такая болезнь действительно существует! Но, увы. Из-за нее я могла говорить только шепотом! Пришлось объясняться с врачами по бумажке. Потом и вовсе начался мрак. Уколы, прогревания, физио, таблетки, анализы!

К концу первого дня я чуть не взвыла. Мысленно!

Чтобы окончательно не впасть в депрессию, я решила наведаться в столовую. Есть не хотелось, да и не моглось. По крайней мере, хоть развлекусь. В конце-концов, компот я сегодня заслужила!

Взяв два стакана, я углядела свободный столик и направилась к нему. Но не успела сесть и насладиться законным компотом, как ко мне подсел молодой человек и принялся выставлять тарелки: первое, второе и пару ломтей хлеба.

- Привет! Как зовут? Недавно? Не видел тебя раньше! – Он взглянул на меня и улыбнулся. На небритых щеках появились задорные ямочки.

Не удержавшись, я улыбнулась ему в ответ и уткнулась в стакан, украдкой разглядывая этого симпатичного незнакомца. Короткий ежик русых волос. Прямые линии бровей. Серые глаза, в обрамлении пушистых густых ресниц, смотрели со всезнающим прищуром. Прямой нос, четко очерченные губы. Даже недельная щетина не портила вид, скорее придавала шарм. Одет по больничному в серую футболку и в провисшие на коленях трико. На ногах резиновые сланцы-тапочки.

– Прости, я всегда такой! Когда нервничаю, много спрашиваю и говорю.

Жаль, что именно сейчас, я, в отличие этого болтуна, не могла говорить!

- Я, наверное, тебе мешаю? – Естественно он неправильно понял мое молчание.

Пришлось мотнуть головой и указать на горло.

- Не можешь говорить?

Я кивнула.

- Ясно. Противоположности сходятся! Ну… давай тогда вечером, после процедур, я найду тетрадку, ручку и мы с тобой пообщаемся… Если ты, конечно, не против? – Снова милая, застенчивая улыбка и ямочки на щеках.

Я снова помотала головой.

- Это значит, что ты против, или не против?

Я покивала.

- Против?

Да он издевается!

Залпом допив компот, я поднялась, и, не обращая внимания на его удивленный взгляд, с торпедной скоростью вылетела из столовой.

Вечером ко мне в палату так никто и не пришел. Впрочем, я и не ждала. Растянувшись на койке после вечерних процедур, я только закрыла глаза, как меня унес сон. Знакомый, полюбившийся мне сон. Только на этот раз его испортила очаровательная мордаха встретившегося мне сегодня в столовой незнакомца. Он приснился как раз в тот миг, когда я уже приготовилась встретить порыв ветра.

Кажется мы о чем-то говорили… Смотрели на звезды, и…

Утро наступило внезапно.

- Срочно! Все кто не сдал анализы! Стол в коридоре у процедурной! Ровно в десять анализы уходят! – Проорала медсестра, и, хлопнув дверью, понеслась дальше с повторным концертом к другой палате.

Я распахнула глаза и села. Зато не скучно!

Вскоре я уже выходила с «анализами», вот только обещанного стола не было. Нет, не так. Он был, но собирался делать ноги! Принимавшая анализы медсестра уже активно складывала добычу в синие чемоданчики.

Я взглянула на висевшие в коридоре настенные часы. Еще без пяти! И бросилась к ней, шипя как проколотая шина.

- Стойте!

Подбежав, я поставила баночки на стол.

- Что это? – Она смерила меня тоскливым взглядом. – Я уже не принимаю!

- Пошаааалуйстаа! - Вновь попыталась пошипеть я, но женщину это только настроило против меня.

- Все! Забирайте, говорю! Завтра не опаздывайте! – Она продолжила составлять баночки. Я отступила назад, едва сдерживая слезы. Ну почему мне так не везет?

И тут…

- Светлана Степанна, вы как всегда, по утрам, просто обворожительна! – Я обернулась, разглядывая моего вчерашнего компаньона. – А я к вам как всегда, с наисвежайшими анализами! И вот этой вкуснючей шоколадкой!

Медсестра расплылась в улыбке.

- Да ладно вам, Славик! Мне шоколад вреден! – Она похлопала себя по выпирающему животу, явно напрашиваясь на комплемент.

- Да что вы, Светочка! У вас фигура настоящей русской женщины! Плитка шоколада, только поднимет вам настроение! – Заулыбался подлец. Ведь знает же, что улыбка, это его сильная сторона! Особенно ямочки…

Глядя, как медсестра составляет его баночки по времени в десять ноль две, я не смогла сдержаться. Подскочила ближе и шепотом возмутилась.

- Возьмите тогда и мои!

Толстуха презрительно взглянула на меня.

- Я же сказала, что вы опоздали!

- И он тоже!

- Он успел вовремя!

- Придя через несколько минут после меня?!

- Ладно, ладно! Не ссорьтесь, девочки! – Тот, кого медсестра назвала Славиком, явно слышал наш спор. Снова подошел к набычившейся Светлане Степановне, и протянул вторую плитку шоколада. – А это за нее… В качестве моральной компенсации….

Толстуха еще некоторое время грозно хмурила брови. Славик улыбался. В конце концов, в этой битве победила дружба. Ну, и… халявный шоколад!

Я понаблюдала, как мои анализы исчезают в синем чемоданчике, и успокоено направилась к столовой. Горло еще болело дико, но чай я осилить смогу!

- Постой! Подожди! – Славик в два шага догнал меня и пошел рядом. – Ты чего вчера убежала?

- Просто устала! – Прошептала я, но он услышал.

– Я тебя обидел?

- Нет. Устала. Столько всего навалилось… - Всю жизнь терпеть не могла жаловаться, а тут сопли распустила перед совершенно незнакомым мужиком! Я вскинула голову и с улыбкой подняла вверх большой палец. – Все хорошо!

- Похоже, у тебя синдром ХБН! – Глубокомысленно нахмурился он. – А это очень опасно!

- ХБН? – Я даже остановилась.

- Синдром ХБН!

- И что это еще такое? – Нет, ну это вообще ни в какие рамки! Я и так на ладан дышу, даже говорить не могу, а тут еще это!

- Это очень опасная штука, - так же шепотом вдруг сообщил он, и подтолкнул к дверям столовой. – Но с ней можно справиться. Давай съедим законную овсянку-размазню, и я тебе расскажу как!

Я, точно загипнотизированная села за свободный столик, а когда он принес две тарелки с кашей и два компота, даже не отказалась, слушая этого балабола. Он умело перевел рассказ на другие темы: поднялся в космос, опустился на дно человеческой психологии и подсознания.

- Вот так мы и выживаем в полном загадок мире! Главное не забывать, что самый важный и надежный способ пообщаться с подсознанием, это наши сны! – Он залпом выпил компот, вытер губы салфеткой и с улыбкой уставился на меня. – Я даже изучал как-то все это…

- Сны? – Я, все это время беззастенчиво разглядывая его, отвела взгляд. – Сны это наше все! Да! А что означают повторяющиеся сны и как от них избавиться?

Он пожал плечами.

- Скорее всего, какую-то важную информацию. Надо выполнить их предначертание, и они перестанут повторяться. А что за сон мучает тебя?

- Да в общем-то не мучает… Но снится уже с пятнадцати лет. – Я вкратце рассказала ему свой сон, нарисовала по его просьбе пальцем на столе знак и описала встречу с ясновидящей. – Она сказала, что меня ищет яростный ветер! Вот и как это понять?

- Эм… - Он покусал губы, разглядывая знак так внимательно, что мне показалось, будто еще чуть-чуть и стол воспламенится. Наконец он поднял на меня взгляд и вдруг поднял рукав футболки, оголяя бицепс. – Похож на этот?

Я вытаращилась на сделанную черным цветом татуировку. Правда она была украшена вязью и завитками, но… это был тот самый символ!

- Похож! А что он означает?

Слава пожал плечами.

- Кто знает! В армии был, когда друзья уговорили сделать что-то памятное. Вот и сделал!

- Ясно… Бывают же такие совпадения! – Я в восторге покачала головой.

- Знаешь, мне надо идти! – Он как-то виновато взглянул на меня и поднялся. – Процедуры, физио, прогревания… Увидимся?

Я только кивнула ему в ответ, но он этого уже не увидел, стремительно шагая к выходу.

Настроение после этого разговора само по себе сошло на нет. Вот зарекалась же! Никогда! Никому! А тут разоткровенничалась! Ясное дело, парень посчитал меня чокнутой и сбежал куда подальше. Хотя… он первый поднял тему подсознания и снов!

Весь тот день я провалялась на койке, глядя в окно, где пролетали одинокие снежинки. Настроение упала до нуля. Хоть бы подселили кого, чтобы не так скучно было!

И вот, когда уже закончились вечерние процедуры, в коридорах приглушили свет, и больница погрузилась в сон, в дверь моей палаты поскреблись. Дверь приоткрылась.

- Таань? Спишь?

От этого шепота меня бросило в дрожь. Я приподнялась на локте. Слава!

- Нет вроде. – Прошептала я. Голос пока даже не собирался возвращаться. Врачи говорили, что вернется, как только спадет отек голосовых связок. – Что-то хотел?

- Хотел! – Его высокая фигура скользнула в палату. Он подошел, сел на кровать. – Ты что, забыла? А как же синдром? Пришла пора тебе узнать о нем, а так же попытаться справиться…

- Ты про ХБЗ? – Я уже вовсю улыбалась. Ну что за странный тип?! Придумал себе какой-то синдром и активно вешает мне на уши эту чушь! Точнее лапшу!

- Нет, я про ХБН!

- Точно! И как это расшифровывается?

- Синдром хронического больничного настроения, который тебе нужно срочно лечить! – Фыркнул он, а секунду спустя мы уже хохотали оба. Естественно шепотом!

- И как его лечить? – Спросила я, успокоившись.

- О! Это великая тайна! Но если ты поклянешься выполнять мои указания и слушать советы сенсея, я постараюсь тебе ее доверить! – Он с серьезным видом выпалил эту ахинею, подхватил меня под мышки и, вытащив из-под одеяла, поставил на пол. – Ну, так что? Клясться будешь?

- Может тебе еще и землю съесть? – Хмыкнула я, стараясь удержать рвущийся на волю смех.

- Не! Не надо! А то от ХБН я еще вылечу, а вот от дизентерии – вряд ли!

Нет. Удержать приступ смеха не удалось. Мы с ним глупо хихикали, пока я пыталась попасть в рукав халата и нащупать под кроватью тапочки, заботливо привезенные Ленкой. Потом с видов шпионов мы прокрались по темному коридору, и наконец, остановились перед закрашенными белой краской стеклянными дверями.

- Готова лечить синдром? – Слава посмотрел мне в глаза с легкой сумасшедшинкой во взгляде. От его дыхания, близости, сердце вдруг пустилось в галоп, но я только шутливо кивнула.

- Веди, сенсей! Верю тебе как себе!

Он торжествующе улыбнулся и толкнул дверь. Я шагнула внутрь и ахнула. За белыми дверями был самый настоящий зимний сад! С пальмами, вьющимися растениями, деревцами с огромными листьями, папоротниками, а в центре небольшого зала стояло два миниатюрных диванчика друг напротив друга, и это волшебство освещал только свет из коридора и уличный фонарь.

- Ва-ау! – Я восторженно огляделась и шутливо выпалила. – И вправду, в таком раю ни один синдром не выживет! Благодарю тебя, сенсей, за чудесное избавление от смертельного больничного недуга!

С улыбкой взглянула на замершего позади меня, уж слишком серьезного Славу, и подошла.

- Эй, ты чего? Или до тебя тоже этот синдром добрался?

Не отводя от меня глаз, он вздохнул и качнул головой.

- Знаешь, ты самая удивительная девушка из всех, кого я встречал! А теперь, моя самая главная пилюля от любых синдромов! – Я сама не поняла, как оказалась в его объятиях, а его губы коснулись моих в неожиданном, а оттого ошеломляющем поцелуе.

С того вечера Слава завладел всеми моими мыслями и временем. Днем мы, правда, разбегались на всяческие нужные процедуры, а вот вечером… Вечером мы были наедине друг с другом и нашим маленьким раем. Голос ко мне к тому времени уже вернулся, но мы по-прежнему говорили шепотом. Видимо, чтобы не спугнуть счастье.

Это произошло на десятый день моего пребывания в больнице… Утром я, не дождавшись Славу, решила сама заглянуть в его палату, чтобы позвать на завтрак, но распахнув дверь, уставилась на безупречно заправленную кровать.

- Где он? – Я взглянула на его соседа.

Тот глубокомысленно пожал плечами, не отрываясь от телефона.

- Куда-то ушел.

Я прождала его в столовой до самого обеда, но он так и не появился. На ужин тоже. Не пришел он ко мне и вечером, и на следующий день.

- Выписали его. – Сообщила с видом «совершенно секретно» дежурная медсестра, которой надоело наблюдать, как я с видом призрака уже вторые сутки брожу по коридорам.

Я не ответила.

В конце третьего дня без Славки я пришла к выводу, что я была гораздо спокойнее и счастливее до того дня, пока не повстречала его. Надо же было впервые влюбиться в того, кому я не нужна! Даже попрощаться не пришел!

На четвертый день ко мне в палату заглянул сперва мой лечащий врач, с радостной новостью, что меня наконец-то выписывают, затем появилась Ленка.

- Ну что? Как ты? Держишься?

Вопрос был явно спровоцирован моими телефонными звонками. С тех пор как исчез Слава, я звонила ей и говорила, говорила…

- Нормально. Уже почти ничего не болит! – Я попыталась изобразить веселую улыбку, переодеваясь в привезенные ею джинсы, кофту и куртку. Обула кроссовки и тут меня прорвало. – А я ему про сон рассказала! Про знак, про ветер! Представляешь? А он! Говорит, что надо исполнить предначертание сна. А откуда я узнаю, какое у этого сна предначертание? К чему эти звезды и что должен означать в моей жизни этот яростный ветер?

Лена хотела что-то сказать, но тут распахнулась дверь и заглянула знакомая дежурная медсестра, частенько «не замечавшая» наших со Славкой ночных походов в зимний сад. Увидев меня, она расплылась в счастливой улыбке.

- Ты еще тут? Как здорово! А я думала уже ушла!

- Тут! – Я насторожилась. – А что случилось?

- Так посетитель к тебе! Пускать?

- Пускайте! – Я растерянно переглянулась с Ленкой. – А кто?

- Так Славка твой! Ярослав Ветров! – Она заулыбалась еще шире и шмыгнула за дверь.

Декабрь 2016 г.