Прошлое.

У меня была прекрасная семья: муж, его родители и двое замечательных детей: девочка и мальчик. Я, муж и дети жили в пригороде у озера в нашем небольшом частном двухэтажном доме.

Мы совсем-совсем недавно сменили место жительства: с появлением второго ребенка Ник (так зовут моего мужа) начал задумываться о том, чтобы переехать из тесных городских апартаментов, которые мы снимали в течение всей нашей совместной жизни, во что-то более подходящее. К тому времени у нас было более чем достаточно денег! И на то, чтобы приобрести понравившийся дом, и на то, чтобы обставить его.

Когда Марку было пять месяцев от роду, мы дружно собрались и переехали. Ник выбрал чудное место: это был небольшой, но просторный и светлый дом, рядом с ним располагалось прекрасное чистое озеро. Вокруг отсутствовали поселения: огромный пустырь недалеко от города полностью находился в нашем распоряжении!

Дом мы выбирали вместе: это был длительный по нашим меркам, но очень увлекательный процесс! Сначала мы просмотрели предложения на сайте с недвижимостью, затем пообщались с несколькими представителями риэлтерских агентств. Но уже через четыре месяца у нас были оформлены все необходимые документы на частную собственность! Мы были несказанно этому рады! И сразу же взялись за покупку мебели.

Дом был с виду небольшим, однако для нас с Ником места было более чем предостаточно: две детские комнаты, две гостевые и спальня – на втором этаже, две просторных комнаты, перегороженных стеклянными панелями, кухня и столовая – на первом. Мы никак не могли поверить в то, что нам так повезло! Хотя, честно признаться, я не могу сказать, что стоимость дома была заниженной! Она была вполне адекватной…

В следующие три недели мы активно приобретали мебель, технику, книги, прочие вещи… А в четвертую – собрали весь наш небольшой гардероб и съехали со своей последней съемной квартиры.

С тех пор наша жизнь стала похожа на сказку! По выходным, вечерами мы гуляли по берегу озера, сидели на террасе, наблюдали за закатом и звездами! Дом нам особенно нравился своей необычностью: основная масса стен была заменена прозрачными панелями, через которые постоянно пробивалась масса света, распространяющегося по всем этажам. В случае необходимости мы, конечно же, использовали занавеси, но после душного, шумного города все это казалось нам раем на Земле! Дети сутками находились на улице в основное время, летом даже занимались там, зимой мы заливали каток и катались на коньках или лыжах! А главное – мы даже не влезли в долги! Мы очень сильно любили друг друга и думали, что это не закончится никогда! Год за годом мы не могли нарадоваться нашему счастью… Дружно, всей семьей праздновали очередные дни рождения: дедушка и бабушка Марка и Киры тоже приезжали к нам! Масса друзей одновременно умещались в нашем новом доме! Вот так и пролетели два года… Кира научилась здесь ходить… Говорить… Смеяться и улыбаться! Марк пошел в школу раннего развития, потом - в первый класс!

Ничего не предвещало беды… Но вдруг все оборвалось: жизнь закончилась для меня на этом! И теперь уже ничего никогда не будет по-другому! Никогда-никогда!

1. Утро воскресенья.

Лето… Солнце встает очень рано. Я даже не успеваю проснуться: оно щиплет мне глаза. Кажется: вот-вот выжжет! Мягкая подушка не хочет отпускать меня: жаждет продолжения нашей интимной сцены… Рядом прямо в ухо посапывает Ник… Он спит как убитый! Особенно – в утро воскресенья. И только его размеренное, но отчего-то тяжелое дыхание убеждает меня в том, что он действительно спит, а не умер… Да: страх смерти близких у меня присутствует. Это стало моей фобией с тех пор, как умерли оба моих родителя, а меня отдали на воспитание в детский дом. По этой самой причине я очень часто просыпаюсь по ночам и проверяю, живы ли все. Ник знал об этой моей привычке, но ничего не мог поделать, просто улыбался, если вдруг прядка моих волос спадала ему на лицо и будила…

В это утро мне – как и в другие воскресные дни – тоже страшно не хочется вставать… Но на кухне меня ждет масса дел: день рождения Киры! Ей исполняется три! Все продукты куплены, осталось только приготовить! Даже запасной торт ждет своего часа в холодильнике на верхней полке! Это на тот случай, если вдруг не выйдет испечь настоящий праздничный пирог… А в случае удачи я просто-напросто разрежу оба пирога наполовину и уложу их на блюдо. Вряд ли к завтрашнему утру останется что-то… Мать Ника очень любит, когда я готовлю, всегда просит что-нибудь с собой! ☺

Полежав минут пятнадцать, я все же нашла в себе силы открыть глаза и взглянуть на часы, которые стояли на тумбочке, расположенной напротив нашей с Ником постели. Они показывали пять утра! Я решила, что время вставать пришло, и глазами поискала свои тапочки. Отыскав пропажу, я начала медленно и аккуратно поднимать корпус своего тела с постели: не хотелось будить Ника раньше времени. Он постоянно мотается в город, на работу… Возвращается поздно, на машине. Боюсь, чтобы чего не вышло… Хочется, чтобы он больше спал в своей постели, а не за рулем…

Я уже села на краю кровати, начала обуваться, как вдруг чья-то тяжелая, но теплая рука шлепнулась мне на правое плечо. Я вздрогнула от неожиданности, потом, осознав, что кроме Ника в постели никого нет, положила свою руку на его и обернулась: он едва проснулся, но улыбался. И я улыбалась в ответ.

- Дорогая! Поздравляю с очередным рождением дочери! Огромное тебе спасибо за такой чудный подарок! Поверь: никто никогда не дарил мне ничего более дорогого! Я тебя очень-очень люблю… - сказал Ник тихим, охрипшим голосом, глядя мне прямо в глаза с едва проглядывавшей улыбкой.

После этого он немного напрягся и повалил меня спиной на постель. Его теплые руки оказались на моей груди, а губы подарили утренней свежести поцелуй, легкий и подобный шелку… Я вмиг улетела под небеса, позабыв на какие-то мгновения о пирогах и формочках! Такие мгновения для нашей семьи были нередкими, однако сохранили прежнюю теплоту и нежность. Мы – как и много лет назад – любили друг друга с каждым днем все сильнее и сильнее! И эта любовь делала нас богаче и сильнее день ото дня.

Дети спали крепко в такие дни. По этой причине мы с мужем могли посвятить какое-то время друг другу. Так что кухонные принадлежности встретили меня у плиты ровно в шесть утра! Я предварительно прикрыла двери в комнаты детей, посмотрев, все ли с ними в порядке, и направилась на первый этаж. Я решила, что сначала нужно заняться приготовлением теста, а затем, когда оно будет доходить до нужного состояния, можно отправиться и в ванную комнату. Благо, очередей в туалет и душ у нас в семье никогда не было: санузлов в доме предостаточно. Их целых четыре: на каждого члена семьи – по одному! Так что мука, молоко, масло и крем были рады нашей встрече в это злосчастное утро…

В половину седьмого я отправилась в душ, в семь вышла оттуда. Ник сменил меня… Я же, с полотенцем на голове, в белом домашнем спортивном костюме и мягких тапочках, отправилась назад, в мир ложек и черпаков.

Просушив волосы, я замотала их в тугой хвост, повязала фартук и принялась за изготовление предметов пищи из основного меню: овощные салаты, запеченное мясо птицы, мясо для гамбургеров и фаршированный перец. Через два часа блюда основного меню стояли в холодильнике: мясо нужно было только разогреть! Торты ожидали меня: я должна была их украсить! Еще было порядка полутора часов - и я решила приготовить пару дополнительных десертных блюд из серии «без рецепта». Это был фруктовый салат из тех фруктов, которые я нашла в холодильнике и фруктовое мороженное.

Где-то в середине процесса приготовления последних десертных блюд в кухне обнаружился Ник: он убрал за это время комнаты, расставил мебель по углам и приготовил брезент для того, чтобы его можно было натянуть. А сейчас он страстно желал помочь мне в украшении торта. Он прекрасно управлялся со шприцами и кремовыми розочками, так что я просто протянула ему второй шприц, поставила на стол четыре кастрюльки с разноцветным кремом и предложила начинать урок рисования. На столе, кстати, была и картинка, которую очень хотел видеть на торте Марк. Его отец с трудом удержался от хохота, когда осознал уровень сложности работ, которые необходимо провести. Это было не пятиминутное дело… Но вдвоем мы справились с этим непростым заданием в два раза быстрее! У нас ушло всего-то полчаса… Работа была завершена скрепляющим поцелуем, а торт направился на верхнюю полку холодильника застывать!

После того, как мой муж загрузил оставшуюся посуду в посудомоечную машину, мы направились в сторону выхода. Мы решили, что праздник нельзя проводить в летние дни в доме, и на случай ухудшения погодных условий мы просто натягивали брезент. Так было решено сделать и в этот раз! Мы быстро расставили легкую алюминиевую рамку, растянули полотно, вставили в дырки для шнуровки тонкий канатик и начали натягивать все это на рамку. На эту работу мы потратили около сорока минут.

Первые гости намечались к полудню. В десять на улице появился сонный Марк. Он медленно выполз на улицу в своих чудных домашних тапочках и, потирая кулочками глазки, направился в нашу сторону. Ник, увидев сына, бросил на мгновение работу и подбежал к нему, обнял, поцеловал в щеку и усадил к себе на руки.

- Мам! Мам! С праздником нас! У нас сегодня три года назад родилась Кира! – протерев наконец глаза, весело, но с утренней хрипотцой, прокричал во все свое горло малыш, которого папа нес на руках в моем направлении. Я же вдевала последний шнурок в брезент. Когда моя работа была завершена, я подошла к мужу, поцеловала сына и поздравила его в ответ.

Мы все вместе вернулись в дом, и Ник аккуратно отнес на руках шестилетнего Марка в ванную, где тот начал готовиться к празднику, принимая душ. В ванной была установлена безопасная для детей сантехника с термодатчиками, множеством уровней защиты и низкими полочками, так что мы спокойно могли продолжить нашу работу.

В одиннадцать же, когда брезент был натянут, мы с Ником, отряхивая руки, вернулись в дом и направились в сторону умывальника: руки были в пыли. Умывшись, мы отыскали Марка, который рассматривал язычки искусственного пламени в камине и краем уха слушал любимый мультфильм. Ник взял сына за руку и предложил отправиться в гардеробную для того, чтобы вместе отыскать что-нибудь из одежды для торжества.

Я же отправилась в комнату Киры, которая уже не спала, но все еще лежала в постели: любовалась облаками через окно.

- Доброе утро, Солнышко! С праздником!.. – сказала я, приоткрыв дверь.

Кира повернулась ко мне лицом, раскинула руки в стороны и заулыбалась.

- Привет, мамочка! Спасибо! Тебя – тоже… Хорошо, что мы друг у друга родились! А папа где? – в ответ спросила Кира.

- Папа? С Марком выбирают костюм к приезду гостей. Нам с тобой еще нужно помыться и уложить волосы.

Киру я купала вечером, так что утром мы просто почистили зубы и сменили нижнее белье. Далее мы отправились в ту часть дома, где располагалось мое рабочее место (я во время декретного отпуска работала дома). Там мы занялись укладкой ее шикарных русых волос: мне нравился образ Ангела. По этой причине я активно способствовала образованию локонов.

Уложив волосы дочери, я распустила свой хвост и нанесла на него мусс для укладки. Когда же волосы высохли, я просто сделала гладкую прическу. После мы вместе с Кирой отправились на поиски заветного праздничного платьица.

- Мам… А кем я буду сегодня? – на полпути спросила Кира.

- Ммм… Даже не знаю, Солнышко! – ответила я, улыбнувшись.

- Нееет… Знаешь! Ты всегда знаешь заранее, но не хочешь говорить! – обиженно оттопырила губки дочь.

- Ну хорошо… Сейчас покажу! – с радостью произнесла я, открывая дверь в гардеробную комнату.

Там уже при параде стояли прямо у входа Ник и Марк: Ник – в ковбойских штанах (облегченная версия из чистого хлопка) и ковбойской шляпе, с американским флагом на спине и имитацией хлыста в правой руке; Марк – мини-версия банковского служащего, с белыми нарукавниками и мешочком в руках. По всей видимости, в мешочке находились звенящие монеты – то, от чего Запад в былые времена лихорадило!

- Оу! Обалдеть… - произнесла Кира, явно шокированная такой необычной тематикой.

- Подожди… Ты у нас – самая красивая! – ответил папа и вытащил из шкафа с маскарадными костюмами наряд Киры.

- Сейчас папуля и братик удалятся, а мы приготовим им сюрприз! – тихо намекнула я.

- Девочки всегда такие стеснительные… - с недовольной улыбкой ответил Марк, направляясь к выходу.

- Нет, Марк… Мы не стеснительные! Просто мы будем мерить костюм в первый раз! И нам необходима тишина! – добавила я, поворачиваясь в сторону входной двери.

Когда мальчики вышли за пределы комнаты, мы с Кирой сняли чехол с костюма. Там находилась набедренная повязка, имитирующая кожу, мини-шортики, которые поддевались под нее для удобства, меховая накидка (естественно, мех искусственный), которую одевали вместо майки, повязка на голову с перьями (как у индийцев) и лук со стрелами. Когда моя доча была в амуниции, я вспомнила о макияже: нам необходимо было нанести пару завершающих штрихов на лицо: две красных полоски на щечках! Для этого я использовала специальную гуашь.

После того, как Кира оделась, я отправила ее вертеться перед зеркалом, где она внезапно вообразила себя настоящей амазонкой (из-за шторки то и дело раздавалось «Кия!»), а сама достала свой костюм. Он был попроще… Я была по сценарию праздника подружкой ковбоя… Правда, необычной! У меня был пистолет в кобуре, вместо штанов - черные короткие шортики с рюшами, а вместо рваной майки – корсет. Самый настоящий корсет! Розовый корсет! И черная шляпка с вуалью из черной сетки! В общем, из-за шнуровки пришлось повозиться… Я о ней совсем позабыла - пришлось звать мужа. Но он – парень что надо! И в один миг управился с незатейливой вещицей из гардероба прекрасных дам дикого Запада.

- Девочки! Вы обворожительны! – восторженно произнес Ник, глядя на меня и дочь краем глаза, а руками – продолжая завязывать мой корсет.

В двенадцать перед большим зеркалом возникла вся наша семья: я, дочь, Ник и Марк при параде…

- Да мы прям как с Запада сбежали! – как-то невзначай прошептал Ник, удивленно осматривая самого себя с головы до ног.

- Да? Я старалась, любимый… Очень старалась! – ответила я, целуя Ника в левую щеку.

- В который раз сам себе завидую! – ответил Ник.

Вдруг тишину прервал пронзительный, но мелодичный звон дверного звонка.

- О! Вот и гости! – радостно сказала я, хлопая в ладоши.

Дети побежали к двери, а мы заканчивали собирать мой образ: я застегивала туфли.

- А ты все как раньше: подобно нашим детям – радуешься праздникам, гостям, веселью… - с нескрываемой улыбкой произнес Ник, вызвавшись застегнуть второй туфель на соседней ноге для того, чтобы ускорить процесс.

- Да, Ник! Но это – только в первые пятнадцать минут! И только если с тобой! – ответила я.

- Ну вот… Вместе все проще! – произнес Ник, хлопая меня по левой ноге, застегнув туфлю.

Мы вышли в гостиную. Там нас ждали гости и дети…

1. Полдень воскресенья.

Первыми на костюмированное шоу пришли наши лучшие друзья: Эрин и Джон. Они подхватили идею дикого Запада и нарядились тогдашним трактирщиком и проституткой. Правда, проститутка была не самой дешевой, так что выглядела она превосходно! Я даже немного позавидовала! Особенно нас порадовали подаренные маскарадные маски!

Мы уже давно отказались от традиционных праздников и их атрибутов, в том числе – традиционных подарков. Теперь мы ходили в гости ради веселья и в качестве подарков приносили просто интересные и необычные дешевенькие вещицы или угощенья. Так наш праздник сохранял атмосферу совместно созданного.

Вслед за ними - где-то через полчаса - в дверь постучались соратники Ника: двое прекрасных молодых людей, которые, видимо, постеснялись уточнить, насколько необычным может быть костюм. И пришли просто в рваных потертых джинсовых шортах по колено и истертых рваных майках, с повязками на шее и соломенной шляпой (одной на двоих). В качестве сувенира нам приподнесли бутылку вина и коробочку кексов с кремом. Парни отправились знакомиться с Эрин и Джоном, а на пороге образовались бабушка и дедушка – родители Ника! Мать Ника сразу же бросилась обнимать меня с поцелуями, а отец – пожимать Нику руку.

- С днем рождения, дети! – радостно и громко, на счет «три», произнесли они.

Вслед за родителями Ника в дом пожаловал старый друг Ника Джек со связкой ярких цветных шариков в руках и широченной улыбкой на губах.

- Ребята! Какое счастье, что мы снова вместе! – бросился он к нам с поцелуями.

Прием гостей был завершен в 12:40. А в час дня мы сели за стол. На улице было довольно тепло, но по всей видимости собирался дождь: тучки на небе сгущались, в окружающей среде увеличивалась влажность… С каждым мгновением начинало все сильнее пахнуть озоном.

- Не зря мы брезент натянули, родной! – тихо на ушко прошептала я Нику.

- Да… Абсолютно согласен! – ответил Ник.

Когда все гости расселись вокруг большого белого стола, мы с Ником начали расставлять столовые принадлежности: белые-белые тарелки, серебристые вилки, десертные ложки, ножи. После того, как столовые принадлежности были расставлены, мы начали вносить приготовленные блюда: первый из тортов поставили на тарелке в самом центре стола, второй остался в холодильнике на вечер, десерты расставили вокруг торта, горячие блюда – ближе к краю стола, а салаты – прямо под самый нос гостям.

В полвторого мы дружно закусывали наши первые винные тосты.

1. Вечер воскресенья.

В шесть часов солнце собралось закатываться за горизонт. Мы по-прежнему сидели на террасе. Уже прошел небольшой, едва заметный дождик, освеживший травку и наши разгоряченные тела. Уже прошла фотосессия, несколько конкурсов и мини-дискотека. Я вытащила из дома широкий влагостойкий плед: все гости быстро перебрались на него, за исключением друга Ника, Эрин и Джона. Дети веселились с родителями Ника, соратники мужа, будучи смущенными в начале праздника, раскрепостились и раззнакомились с нашими родителями. Теперь вот они все вместе решили сыграть в салочки! Родители Ника, конечно же, жалуются порой на боль в спине, однако они еще довольно молоды и могут позволить себе роскошь пообщаться со внуками на их уровне!

Я начала собирать столовые принадлежности и пустые тарелки со стола, складывать их в посудомоечную машину, собралась вынести гостям чай к торту и кексам, пригласить всех к десерту. В этот момент я и поняла, что рядом со мной нет кого-то очень важного, кого-то, кто всегда поддерживал меня в такие трудные для меня мгновения: моменты, в которые на меня было направлено все внимание - и я терялась… Рядом со мной не было Ника! Конечно, с тех пор, как мы познакомились, я превратилась из робкой и застенчивой сироты во вполне самодостаточную мать двоих прекрасных детей, но все же очень часто я остро ощущала его отсутствие. Помню, как в первый наш совместный день рождения я на выходе из кафе, в котором проходил праздник, чуть не уронила торт со свечами, споткнувшись о едва заметный порожек. Ник тогда просто поддержал меня за руку, и с тех пор торт гостям мы долгие годы выносили вместе! Он понимал, что мне в такие мгновения страшно была необходима поддержка любящего человека.

Я, вспомнив о нем, разнервничалась и обернулась. В это мгновение я совершенно позабыла о ступенях, которые соединяли наш дом с лужайкой и… Поднос в руках дрогнул, чай в чашках расплескался… Но я быстро вернулась в действительность и вовремя пришла в себя. Мне все-таки удалось устоять на ногах и не разбить белый чайный сервиз!

«Как в первый раз…» - подумалось мне.

Но я не стала долго вспоминать о былом, просто выпрямила спину и направилась к столу. Там, поставив поднос на стол, я вытащила из-за пояса шортов тряпку, которую захватила на всякий случай, вытерла пролитый чай, расставила чашки у тарелок гостей и похлопала в ладоши:

«Друзья! Десерт! Сейчас самое вкусное!».

Все гости обернулись и начали присаживаться на стулья у стола. Торт был вкусным, так что во мне особо необходимости не было. Вот я и решила поискать Ника! Его не было видно уже порядочное время! И сердце в моей груди начало биться сильнее обычного! С тех пор, как Ник появился в моей жизни, приступов паники у меня не возникало, но я всегда очень хорошо помнила эти ощущения! А с момента рождения Марка они вообще ушли в небытие… Но в этот день все вернулось в мою жизнь вновь!

- Ник! Дорогой! Я совсем потеряла тебя из виду! – громко говорила я, прохаживаясь по дому.

На первом этаже я Ника не обнаружила. На втором этаже тоже никого не было! Тогда я направилась в сторону выхода: за дверью я увидела четыре фигуры. Мне в ту же секунду полегчало… Я обрадовалась, что нашла пропавших гостей, рванула в их сторону сквозь тьму неосвещенного коридора. Приоткрыв входную дверь, я остановилась в недоумении: ребята ругались. Джек крепко держал Эрин за руку правой рукой у локтя, а указательным пальцем левой руки тыкал в грудь моего мужа. Джон отстраненно смотрел на происходящее, находясь в полуметре от ссорящихся, расставив руки по сторонам.

- Ник! Ты обещал! – очень грубо и громко говорил Джек.

- Я не обещал… Я просто сказал, что подумаю об этом… И что идея неплохая! – опустив голову вниз, тихо ответил Ник.

- Посмотри на нее: она не имеет никакого отношения к тому, что ты о чем-то позабыл! Почему она должна страдать из-за твоей амнезии? Ты же знаешь, что с ней теперь сделают!!! Идиот!!! – продолжал кричать Джек.

- Я… И правда сказал, что подумаю об этом! Но ты же сам понимаешь: у меня двое детей и Энди. Вряд ли мне подойдет такой вариант! – ответил Ник в ответ на упрек.

- Ник! Они будут разбираться с тобой, а не с ней! Я им так и передам! Эрин не обязана платить по твоим долгам! – продолжил Джек.

- Я же просто постоял десять лет назад рядом с Джоном! Почему сегодня я оказался главным виновником этой никому не нужной игры? – начал возмущаться Ник.

- Ник… Я понимаю, что ты всегда был паинькой и тебе совершенно не нравится идея замарать репутацию, тем более сейчас, когда у тебя такая замечательная семья, но тогда тебе нужно было выбрать пулю, если ты не хотел переживать последствия этого выбора! – очень тихо завершил свою речь Джек.

Он оттолкнул Эрин в сторону, сам отошел от друзей на пару метров и о чем-то начал напряженно размышлять. Где-то через минуту Джек достал из заднего кармана штанов и закурил сигарету, но к беседе больше не возвращался.

- Хорошо! Пусть будет то, что должно быть… Ты действительно не обязана отвечать за мои поступки, Эрин! Забудем об этом… - очень тихо произнес Ник и указал в сторону дома. - Энди будет волноваться: она никогда долго не оставалась одна! Нам лучше вернуться.

Я быстро натянула на лицо улыбку и сделала вид, что только что вышла из дома:

- Вот вы где! А я вас заждалась! – я направилась в сторону гостей и Ника.

- Дорогая! Ребята просто хотели покурить… - с наигранной улыбкой ответил Ник. Он обнял меня и предложил всем войти в дом.

- Холодно, наверное?.. Может, мою шляпу оденешь? – Ник старался делать вид, будто ничего не происходит.

- Немного прохладно, но шляпа вряд ли меня согреет… - ответила я, обнимая Ника.

- Ничего: ночью станет теплее! – весело ответил муж.

Мы все вошли в дом, прошли к столу. Гости начали посматривать на часы… Кто-то уже собирался уходить.

- Ну, ладно… Так уж и быть… Еще немного! Тогда вместе поедем! – произнесли родители Ника, услышав предложение двух соратников Ника о совместном отъезде.

Небо постепенно чернело… Звезды все ярче освещали его. Солнце уже давно спряталось за горизонтом… Сверчки мерно трещали, возвещая о приближении ночи. Озеро превратилось в темную копию почерневших небес.

В одиннадцать вечера все гости разъехались, дети отправились спать, а мы с Ником завершили уборку.

- Давай помоемся утром… - предложил Ник, приглашая меня в спальню.

- Я тоже думаю как раз об этом… Совсем нет сил! – тихо ответила я.

- Ты не будешь против, если я тебя согрею? – подмигнул Ник, закрывая за собой дверь, ведущую в спальню.

4. Мотылёк.

Много лет назад – обо мне тогда Ник еще ничего не знал – он попал в переделку. Совершенно случайно! Он был мальчиком-паинькой, носил очки в черной оправе и кличку «ботаник». Но у него была любовь… Любовь взаимная, но не очень… И звали ее Эрин! И кличка у нее была Мотылёк, потому что была она худенькой и парящей: постоянно носила летящие платьица! Еще потому что ветреной была… И не имела никаких принципов и предрассудков.

И были у Эрин друзья: Джек и Джон. Она гуляла очень часто по городу с обоими, говорят: все никак не могла определиться, кто же ей нравится больше?! Ну а Нику ничего не оставалось, кроме как ходить рядом с ними, иногда докуривать их сигареты и получать редкие поцелуи в тех случаях, когда девушке нужно было обратить на себя внимание кого-либо из тех двоих… А они отличались неказистой внешностью и дурацким характером: не выходили из детской комнаты милиции и рваных джинсов. Они активно нарушали все права и законы: пили, матерились, ругались, хулиганили и дрались… Чуть позже начали избивать прохожих и отбирать деньги! Благо, до убийства не дошло: не успели!

Как-то раз, когда Джек и Джон шли мимо Ника, который к тому времени уже перестал мечтать в тайне о взаимности с Эрин, они решили посмеяться над ним: схватили за шиворот рубахи, выбили из рук стопку учебников и пихнули Ника на обочину дороги. Было темно. Ник не заметил, как оказался вне зоны видимости прохожих. Ребята тыкали ему в лицо кулаками, пытались напугать. Вдруг рядом с ними откуда ни возьмись образовалось две высоченных тени. Эти тени вмиг утихомирили хулиганов, но не отпустили паренька.

Ник очнулся через пятнадцать минут. Он не помнил, что происходило с ним до этого… Но хорошо понимал, что происходит здесь и сейчас: Эрин, Джек и Джон стоят напротив двух старшеклассников и указывают на него пальцем. Один из старших подходит к Нику и начинает угрожать ему ножом:

- Деньги есть?

- Н-нет… - робко ответил Ник.

- А когда будут? – спросил тот.

- Н-никогда… - ответил Ник.

- Или яйца, или деньги!.. – подмигнул амбал.

С тех пор Ник постоянно выплачивал этим парням «крышу»! С возрастом ситуация усугублялась: речь пошла о наркотиках… В один из таких вечеров Ник обещал подумать о перевозках. Но это был его последний день в его родном городишке. По этой причине он особо не переживал по поводу того, что с ним может что-то произойти… Однако прошлое вернулось!
Да: Мотылек и ребята выросли, повзрослели, позабыли старые обиды… Ник уже решил, будто все это было детскими забавами, но оказалось, что все совсем не так!

Почему он не боялся расправы? Потому что не думал, что кому-то придет в голову искать его по такому пустяку!

Что же касаемо любви к Мотыльку, то ее никогда и не было по мнению Ника. Оказалось, он перепутал игру гормонов со светлым чувством… По крайней мере, он так говорил.

На самом деле все это оставалось для меня тайной! Эрин, Джон и Джек были редкими гостями, но Ник всегда называл их своими лучшими друзьями! А так как у меня друзей не было вообще, то я считала их своими. И только через две недели после случившегося я узнала настоящую историю их дружбы и любви. Ее мне поведал отец Ника.

- Ты только не подумай, будто у Ника с Эрин что-то было… Нет! Ты для Ника стала единственной любовью такого масштаба. Только с тобой он смог добиться того, что имеет сейчас! Конечно же, девушка у него была до тебя, однако же нельзя назвать ее его судьбой! – старик подмигнул мне, стараясь хоть немного развеселить.

5.Ночь.

Ник считал, что вне зависимости от того, что мы празднуем, подарки должен получать каждый член семьи. По этой самой причине он в день рождения детей последние три года дарил ощутимые подарки и мне! В этот раз меня в спальне ожидал медвежонок с конвертом в лапах. Когда я открыла конверт, то обнаружила там четыре билета в Диснейленд.

- Ну как тебе моя идея? – спросил Ник, сопровождая подарок поцелуем.

- Здорово! Ты воплощаешь мои мечты! – радостно ответила я.

- Я в курсе, что ты там до меня только один раз и была… А дети вообще – ни единого. Вот я и подумал: Кира уже достаточно взрослая для того, чтобы мы могли совершить столь ощутимое путешествие.

- Отлично! Думаю, дети обрадуются не меньше моего! – сказала я.

Ник забрал билеты у меня из рук и положил их на тумбочку. Сам же начал целовать меня: сначала – в губы, потом – в шею… Его прохладные руки медленно и нежно скользили по моим волосам, спустились на плечи, начали быстро развязывать корсет, после – расстегивать шортики.

- Туфли потом снимем… - быстро прошептал Ник, укладывая меня на постель.

Очень скоро мы оказались совершенно голые в прохладной от проветривания постели. Время – как всегда – летело незаметно! В объятиях Ника я всегда забываю обо всем, что может вызвать неприятные ощущения! Он вызывает у меня бурю позитивных эмоций! Сколько бы лет ни прошло с тех пор, как мы с ним познакомились, в наших отношениях всегда будут царить ощущения, подобные тем, которые мы испытываем во время самого первого поцелуя, самого первого раза! Ник никогда не надоедал мне! Он всегда был и навсегда останется для меня моим единственным любимым мужчиной! Не смотря ни на что!

В 3:20 я очнулась от холода. Ник крепко спал, положив свою руку на мою голую спину, а мне срочно нужно было прикрыть окно. Я аккуратно выбралась из его объятий и, потирая руки, на цыпочках вышла в коридор: страшно хотелось в туалет, мучила жажда!

В коридорах по всему дому свет был выключен. Вокруг царила кромешная тьма и тишина. Только мерный треск полуночных сверчков раздавался за окном… Меня же страшно пугало ощущение чьего-то присутствия… Возникло такое чувство, будто в абсолютной тьме по моей спине кто-то водит глазами. Я обернулась, но никого не обнаружила. Постояв минут пять в коридоре, я направилась в сторону ванной комнаты. Там я решила погреться в ванной с теплой водой и включила воду. В это время мне показалось, будто кто-то за спиной пытается пробраться незаметно со стороны лестницы в сторону спален. Я быстро обернулась, но вновь увидела лишь темноту.

Около часа я лежала в теплой воде, запрокинув голову, тихо дремала. Внезапно тихий, едва слышимый писк разбудил меня ото сна. Я подняла голову, прислушалась, но больше не услышала нечего.

«Пора ложиться! Завтра понедельник!» - подумала я, выбралась из ванной, спустила воду и одела пижаму.

Выключив свет в ванной, я направилась в спальню. По дороге туда вдруг заметила, что дверь в комнату Киры приоткрыта, а я ее всегда-всегда закрываю. Я решила войти и проверить: все ли с ней в порядке.

Когда я открыла дверь и посмотрела на кровать, то увидела там… Одно лишь измятое постельное белье. Я обернулась, осмотрела всю комнату. Однако никого не обнаружила! Тогда я быстрым шагом направилась в сторону Марка. Там тоже никого не было. Я, окончательно растерявшись, бросилась в спальню, где два часа назад спал мой муж. Дверь была открыта настежь, Ник по-прежнему спал на кровати, лежа на животе. Я обрадовалась, обнаружив его там, и быстро направилась в его сторону. Подбежав к постели, я попыталась как можно быстрее разбудить Ника, но он только через пятнадцать минут смог адекватно воспринимать мои слова.

- Повтори еще раз, пожалуйста… Что случилось? Только помедленнее… - попросил Ник.

- Дети пропали… Их нет! – громким шепотом говорила я, не имея возможности сосредоточиться и что-то рассказать подробнее.

Ник подорвался с постели и побежал по направлению к комнатам детей. Убедившись в том, что я действительно говорю правду, Ник взялся за голову и сполз по стене на пол. Я подбежала к нему, присела на корточки и обняла.

- Ник… Делать нужно что-то… Окно у Киры открыто… Давай осмотрим дом. Только тихо… У тебя оружие есть? – спросила я шепотом на ухо.

Ник удивленно взглянул на меня.

- Доставай пистолет из шкафа! Я все о нем знаю… Случайно нашла. Извини… Я не рылась в вещах, просто коробка от обуви упала, когда я меняла обувь.

- Я не могу представить себе, что же сейчас происходит и где они могут быть… - тихо ответил Ник, направившись в сторону спальни. Там он начал вытаскивать коробку, в которой лежал пистолет.

- Они или дома, или – нет… В первом случае все обойдется, во втором – нужно проверить, чтобы больше никого не было и отправиться в участок к кому-нибудь из знакомых! – предложила я.

- Ты права… Просто… Я не думал, что это когда-нибудь может произойти… - тихо-тихо говорил Ник, направляясь в сторону лестницы.

Я же взяла с тумбочки видеокамеру, включила режим ночной видеосъемки и пошла вслед за ним. У лестницы я аккуратно позвала мужа и показала жестами, что мне лучше бы пойти первой. Он согласился. Сам же держал невидимого врага на прицеле.

На лестнице никого не было. На первом этаже было все так же темно. Площадь второго этажа была существенно меньше площади первого – нам придется обыскать огромную площадь.

6. Послание.

Через полтора часа мы были абсолютно уверены в том, что в доме нет никого, кроме нас двоих. На кухонном столе, у кофеварки мы обнаружили, включив свет во всем доме, записку. Она была адресовала Нику.

«Ты должен понять, что это – не игра! Ты много лет исправно платил, однако потом куда-то исчез! Поверь: ты – не самый закоренелый должник! Однако даже те крохи, которые ты выплачивал постоянно стоят продолжения… К тому же мы вновь нашли тебя! Знаешь: за много лет ты задолжал огромное количество денег. К тому же выросли проценты… Ты живешь в кредит, идиот! Печально, что ты этого еще не понял… 1 000 000 долларов – и вся твоя семья отпразднует еще много таких же вот счастливых дней рождений! Если в течение недели деньги не найдут своего нового обладателя, то твоя жена навсегда останется сиротой… Теперь – до конца своих дней! О том, где и когда мы будем ждать твой долг, ты узнаешь от наших информаторов».

Ник передал записку мне.

- Слишком много! – произнесла я.

- Мы не можем заплатить! – ответил Ник.

- Потому что нечем… - пояснила я.

- Дело не в этом: стоит один лишь раз поддаться на уловку – это будет продолжаться всю оставшуюся жизнь! – ответил Ник.

- Но… Дети уже у них! Раз они смогли их незаметно выкрасть, то и убить труда не составит! Я не хочу остаток жизни провести в одиночестве! – возразила я.

Мы молча думали о том, что делать дальше. До начала рабочего дня оставалось пять часов. Вдруг молчание и тишину в комнате прервала мелодия, доносящаяся со стороны журнального столика, на котором лежали наши мобильные. Я подала телефон: пришло смс.

«Ник! Твой телефон – наш лучший друг! ;)».

- Мать твою! – громко крикнул Ник, выронив телефон из рук на мягкий ковер.

Я подняла его, прочла смс и поняла все, что нам хотели сказать.

Не прошло и пяти минут, как такое же сообщение пришло на мой мобильный. Номер не определился!

- Ник… Я сегодня еду с тобой! По дороге подумаем о том, что делать! – сказала я и отправилась в сторону кухни готовить кофе и бутерброды.

- Ты можешь думать о еде? – спросил Ник, переодеваясь.

- Мы очень поздно вернемся сегодня домой… Если вообще вернемся!.. – тихо ответила я на замечание мужа.

В семь утра мы выехали из дома и направились к Нику в офис. По дороге туда решили, что следует узнать в банках о возможности предоставления такой суммы в кредит.

- Ты тогда побудешь на работе! Я отправлюсь в банк, узнаю у консультантов о том, что нам лучше было бы сделать! Только не уходи из офиса… Не бери отпусков! – сказала я.

- Другого выбора нет… - задумчиво и протяжно согласился Ник, выходя из машины.

- В семь вечера я за тобой заеду! – уверенно и громко ответила я, прикрывая за мужем дверь.

7. Банк.

Когда Ник вошел в здание и поднялся на второй этаж, я решилась отъехать, хотя нервы были не на месте… Это мешало мне сосредоточиться. Однако я должна была взять себя в руки! По дороге в один из крупнейших банков города я заехала в аптеку и попросила успокоительные таблетки. Мне продали самые примитивные препараты, так как рецепта на получение серьезных веществ у меня не было! На выходе из аптеки я глотнула две таблетки и запила кофе из железной кружки. Через час я уже стояла в очереди к одному из финансовых консультантов. По прошествии пятнадцати минут я сидела за столом напротив одного из них.

- Здравствуйте! – с добродушной улыбкой произнес молодой человек в строгом сером банковском костюме, отодрав свой взгляд от монитора компьютера.

Я махнула в ответ головой.

- Скажите: я могу получить 1000000 долларов как-нибудь в ближайшие пять-шесть дней? – тихо с натянутой улыбкой произнесла я.

Молодой человек онемел от удивления, но через несколько секунд пришел в себя:

- Так… Начнем с Вашего паспорта.

Я протянула документы, удостоверяющие мою личность. Молодой человек ввел данные в компьютерную программу и предложил подождать пять минут.

- Знаете: у Вас чистая фамилия, то есть формально деньги вы можете взять, но точно на этот вопрос я смогу ответить Вам через два-три дня после оформления документов и проведенной проверки. Вы ведь в декретном отпуске? Могут возникнуть проблемы с оформлением возврата. К тому же… Цель кредита должна быть озвучена! – пояснил молодой человек.

- Цель? Мы недавно приобрели дом, а вот на обстановку денег не хватило!.. – только было начала я.

- Значит, потребительский… - ввел молодой человек данные в программу.

- Да… - подтвердила я.

- А дом приобретен за Ваши собственные деньги? – спросил парень.

- Да! Мы копили… Много лет. С мужем! – ответила я.

- Ну, тогда, думаю, проблем не возникнет: чуть что – оформим дом под залог! – улыбаясь, произнес парень.

У меня камень с плеч свалился! Я с радостью согласилась на оформление кредита и спросила о том, где поставить подпись.

8. Слежка.

Через час я вышла из банка с полной уверенностью в том, что деньги у нас будут! Ник нервничал, когда выходил из автомобиля – я решила позвонить ему.

- Дорогой! Все в полном порядке! – кратко ответила я, прекрасно понимая то, что содержание разговора будет известно похитителям.

- Ммм… Уже все? Или нужно подождать? – уточнил муж.

- Послезавтра могу забрать! – пытаясь улыбаться, произнесла я в ответ.

Ник выдохнул с облегчением. Я же направилась в сторону машины. На полпути к ней, укладывая документы в сумку, я споткнулась о выбоину. Меня за левую руку у локтя моментально подхватил какой-то мужчина сомнительного вида: в черной куртке, черных штанах, кроссовках и кепке на голове. Одной рукой он держался за меня, второй покуривал зловонную сигарету. Подхватив меня за руку, он произнес «Аккуратней нужно мужа выбирать, красавица!» и подмигнул. Я на секунду остановилась, посмотрела в его серые поблекшие глаза, но никого в нем не узнала. Ком в горле образовался, когда я осознала то, что произошло: он намекал мне на то, что хорошо знает, кто я такая, кто – мой муж… Мужчина быстро удалился. Я же постаралась запомнить его лицо и направилась в сторону своей машины. Я очень точно поняла, что за мной установили слежку! Я пристегнулась и направилась в торговый центр. Там-то я и решила проверить ее наличие. В этом мне должны были помочь очки с темными стеклами…

Через сорок минут я припарковалась у магазина, вышла и начала петлять по магазину. Уже через полчаса я поняла, что не ошибалась: за мной в действительности следили! Мужчина и женщина… Он – в черном, она – в обычной простой одежде. Я вытащила мобильный из сумочки, сделала вид, будто надираю чей-то номер и аккуратно сделала фото.

Оставшееся время я провела все там же – в торговом центре: два часа посидела в кафе за чашкой чая и журналом, до шести походила в пустую по магазинам, в шесть выехала по направлению к офису мужа.

В семь вечера я остановилась у главного входа компании, в которой работал Ник. Через пять минут муж вышел и направился к машине. Он быстро сел в машину, поцеловал меня в щеку и мы начали беседу.

- Вот: за мной следят уже день… - я показала фото на мобильном.

Ник онемел от неожиданности.

- За тобой – тоже! – ткнула я указательным пальцем правой руки в стекло боковой дверцы машины, указывая на очередного мужчину сомнительного вида, который активно делал вид, будто кого-то ждет.

- Деньги должны быть. Залог. Дом теперь принадлежит банку! Боюсь, это – начало… - продолжила я, осматривая окрестности.

- Что теперь? – Ник никак не мог прийти в себя.

- Ник! Ты как будто на постели со вчерашнего и остался! Проснись: наши дети украдены! Может, расскажешь мне, что ты там натворил и как они пролезли в мой телефон? Он, бля\*\*, на удаленном управлении! – ткнула я мужу мобильный в лицо, когда на телефон пришло очередное сообщение, в котором было написано следующее: «А ты не такая простая, какой кажешься на первый взгляд, детка! Не лезь! Дети ведь дороже… Хотя… Давай поиграем! ;)».

- Просто… Я… Я идиот! Решил, что могу соскочить безболезненно! Я думал, будто они не станут этим заниматься по таким мелочам и просто позабудут обо мне! – Ник развел руки в стороны.

- Поехали… - тихо добавила я. – Прости!

Ник сел на пассажирском сидении ровно, пристегнулся. А же взяла руль в свои руки.

- Сигаретки не найдется? – спросила я, глядя на растерянного мужа.

- Что? – недоумевая спросил Ник.

- Я страшно переживаю: мои дети черт знает где! Дай мне сигарету! – орала я на мужа в первый раз в своей жизни.

- Останови, пожалуйста, машину! – попросил Ник.

 Не хотела соглашаться, однако минуты через три остановилась на пустыре за городом.

- Я понимаю, что тебе сейчас сложно! Давай просто доедем до дома, подождем решения банка, отдадим им деньги и поставим дом на охрану… - произнес Ник, обняв меня. Я же тихо прошептала ему на ушко:

- Мне кажется, что они слышат нас, слышат каждое наше слово… Ты не мог бы не говорить лишнего? Они ведь постоянно следят за нами!..

Ник достал из «бардачка» упаковку сигарет «Воларэ», открыл ее и протянул мне одну. Я закурила – мне полегчало. Ник последовал моему примеру. Мы молчали. Молчали и сидели в машине посередине дороги, на пустыре, за городом… Никого не было вокруг, но это было иллюзией! Мы оба знали, что все наши беседы и разговоры находятся на контроле наших террористов.

- Два дня, Ник… - тихо сказала я, нажимая на педаль газа.

- Просто подожди… Просто потерпи… - ответил муж.

Через полтора часа мы вошли в темный и тихий, холодный и пустой дом. Я не стала включать свет… Я просто зажгла хозяйственную свечу, поставила ее на подсвечник и направилась в сторону кухни. Там я приготовила чай, омлет, бутерброды, поставила все это на поднос, отнесла в спальню, на второй этаж. Там был Ник. Он сидел на постели и смотрел в пол. Я тихо вошла, поставила поднос на тумбочку, а сама вернулась за свечой. Заодно зашторила все окна и вернулась наверх. Ника застала в том же настроении.

Я ничего не стала говорить, просто подожгла еще две свечи, которые стояли в комнате, подала мужу тарелку с вилкой. Он совсем не хотел есть. Я села рядом с ним, взяла его за руку, поцеловала.

- Ник! Все будет хорошо! Мы просто отдадим им все деньги, которые только можем отдать! – произнесла я громко, а шепотом добавила:

- Очнись… За нами следят! Ты должен сделать вид, будто у нас все хорошо… Они ведь любят твой страх! Знаешь, как ты приятно пахнешь, когда испытываешь его?

Ник просто поддался мне. Я поделила наш ужин на части и помогла Нику осилить содержимое тарелки. Пришлось кормить его, как Киру!

- От голода ты не станешь мыслить яснее! Я понимаю, что тебя тошнит при мысли о еде, но все же ты должен есть! Ты ведь человек… - произнесла я, накалывая на вилку последний кусочек пищи и запихивая его в рот непослушному мужу.

Ник по-прежнему молчал.

- Вот теперь ты – молодец. Сейчас еще водички попьем – и все будет хорошо! – я подмигнула Нику.

- Ты права… Три дня без еды обойдутся мне дорого. – ответил Ник и взял чашку из моих рук.

Ближе к ночи мы просто обнялись и попытались уснуть. У нас ничего не получалось… Тогда я разделась и попробовала расслабить Ника, прекрасно понимая, что в доме кто-то в этот день побывал без нашего на то разрешения: мое нижнее белье было переложено! Едва заметные изменения… Но я это поняла, когда вошла… В доме вообще пахло кем-то незнакомым! Я решила ничего не говорить Нику, взять все в свои руки.

Когда я уселась на его пах и сняла с себя майку, начала расстегивать штаны, Ник попытался меня остановить, но я настояла на своем: я обрушилась на него всей своей массой, обняла его за шею, начала медленно, но нежно целовать. Вскоре он перестал сопротивляться моим ласкам и поддался на невербальный уговор. Уже через пятнадцать минут мы были полностью увлечены друг другом. Я пару раз прошептала Нику на ухо «Расслабься на секундочку! Позабудь об этом хоть на пару минут!..» - и это помогло! Я старалась не торопиться. За много лет совместной жизни я очень хорошо изучила своего мужа, так что о том, где спрятано его удовольствие, я тоже знала очень хорошо не понаслышке. Через два часа мы оба мирно спали в своей постели: Ник – подо мной, я – на нем. Я крепко обняла любимого, так что была абсолютно уверена в том, что без меня он точно никуда не денется. Утром мы должны были вместе выехать из дома! Но я точно знала, что Ник может пренебречь моим желанием. По этой причине я цепкой хваткой вцепилась в него!

9. Деньги.

Прошло два дня. Ник и я в это время не расставались: я днем каталась с ним на работу и домой, сторожила у офиса до конца рабочего дня, а ночью старалась не выпускать из своих объятий.

Утром, спустя двое суток, мне позвонили из банка: сказали, что я могу забрать деньги. Я обрадовалась и решила позвонить Нику. Он был счастлив этому известию.

Через полчаса на мой телефон пришло сообщение: похитители обещали связаться с нами в семь вечера, когда мы с Ником будем вместе. Сердце в груди забилось чаще, когда я прочла смс. Меня охватила паника… Я боялась за детей!

Я сидела в машине, собиралась с мыслями… Все не давала покоя эта слежка! Я думала о том, как мне нужно забрать деньги… Они ведь могут подстроить все, что угодно! Я страшно боялась, что что-то пойдет не так. По этой причине я решила приобрести чемодан для путешествий на колесиках и сложить деньги туда, утяжелив его предварительно кирпичом: так мой чемодан в любом случае останется в моих руках! Выхватить его будет не так уж просто… Если вдруг похититель надумается сорвать куш! Так я и сделала…

В три дня я стояла у выхода из банка. Консультант, который заключал мой договор, предоставил мне охранника, который помог дотащить чемодан до машины и проинкассировал мой отъезд. В В пять вечера Ник стоял у машины. Я перенервничала и попросила его уйти с работы раньше! Это был очень важный момент!

Похитители тоже передумали: позвонили на полтора часа раньше!

- Эй! Детка! Ты, гляжу, не дурна? Молодцом!!! Ник – еще тот! Ты случайно не из семьи итальянского мафиози?.. Ха-ха-ха… Включи громкую связь! – предложил голос.

Я выполнила требование.

- Слушайте меня внимательно: Сегодня ровно в десять вечера на окраине города у мусорного бака возле быстропита вы оба будете стоять. В руках Ника будет находиться сумка с деньгами и выпиской чека из банка. Девчонка! Ты тоже выйдешь из машины: тебе мы передадим детей! После того, как обмен будет совершен, мы отъедем первыми! Вы же можете там всей семьей заночевать!.. – голос не стал ждать согласия: повесил трубку.

До назначенного времени оставалось четыре часа. Мы решили провести это время в машине.

Я очень нервничала. Ник же к этому времени немного успокоился… Он просто откинулся на сиденье и обнял меня. Я нагнулась в его сторону для того, чтобы проверить дверь: она оказалась неплотно закрытой. Я щелкнула по запору.

- Ну вот: теперь все нормально… - сопроводила я свои действия словами.

- Не переживай ты так… Они меня еще ни разу не убили! Как видишь… - сказал Ник, чтобы меня успокоить.

10. Передача.

В девять вечера мы медленно направились к обозначенному месту. Там нас поджидало авто черного цвета. В десять мы оба вышли из машины, забрав с собой деньги. Нам навстречу двинулись двое: мужчина и женщина. Каждый из них держал за руку по ребенку. Я ощутила облегчение, когда поняла, что дети живы. На моем лице даже появилась улыбка.

- Давай! Деньги! – крикнул мужчина.

Ник с сумкой подошел к нему. Тот, будучи пристегнутым к Марку, открыл переданную сумку и проверил деньги. Убедившись в том, что деньги настоящие, он дал команду передать нам детей.

В половину одиннадцатого дети были у нас. Машина с похитителями отъехала. Я окончательно успокоилась, когда поняла, что мы на пустыре совсем-совсем одни!

Дети молчали… И только через двадцать минут мы пришли в себя немного: Марк повернулся ко мне лицом и попросил попить.

- Ты себя хорошо чувствуешь? – спросила я, присаживаясь на корточки рядом с сыном.

- Да! – кратко ответил сын. – Только больше не отдавай меня им!

- Я постараюсь… - ответила я.

- Ник! Нам нужно срочно искать себе жилье… - произнесла я, указывая на машину.

Ник и дети уселись в автомобиль, и я направилась в сторону близлежащего участка полиции. Там нас выслушали, приняли заявление, обещали почистить дом от прослушки, взять семью и дом под охрану и выдали новые номера.

11. Новая жизнь.

- Вам придется сменить все: номера телефонов, адреса, имена, даты рождения, работу, город… Вы будете жить рядом с участком, под охраной. Вам даже немного скорректируют внешность! Но деньги у Вас будут! Уже сейчас… Такова программа. – произнесла женщина, которая теперь будет держать на контроле наше дело.

Она внимательно прочла наши карточки и пребывала в твердой уверенности в том, что нам нужен покой. А покой в таком случае возможен только при тесном контакте с полицией! Потому что у нас двое малолетних детей, а через несколько месяцев появится новорожденный!

- Они не знали о нем ничего? – с улыбкой на лице спросила она, глядя на меня.

- Нет… Его отец подарил мне его как раз в те бессонные ночи! Так что по мнению похитителей у нас по-прежнему двое детей! – ответила я.

- Теперь у Вас, Энди, будет мать… Ее будут звать Ева. Я дам Вам папочку, в которой подробно будет описана история Вашей семьи. Вы должны будете пользоваться этими данными всю свою оставшуюся жизнь! Никто из Ваших друзей в этой жизни не должен ничего знать о Вашем прошлом! Вас четверых мы уже похоронили! Дом продали… Ваше новое жилье будет просторнее, но внешне будет мало чем отличаться от прежнего места жительства. Ева будет нашим внештатным сотрудником, который первые месяцы будет Вашим постоянным наблюдателем, после – по обстоятельствам. Если преступники будут найдены, то сменим тип наблюдения. Если нет, то Вам будет нужно породниться в действительности. Не переживайте6 у Евы никого нет. Вы станете для нее отличной семьей! Человек она прекрасный, сговорчивый… В своем деле – профессионал: ружья под майкой не заметишь!

- О! Это просто прекрасно! – радостно ответила я.