**ВОЛШЕБНЫЕ ВОЛОСЫ**

*Невыдуманная История*

ОНА живёт рядом – да-да, рядом, и незаметна для окружающих. «Как уж тут увидишь, когда глаза обманывают?», – спросит седой, с потрескавшейся жёлтой кожей, дядя Питер. Милый старик и не подозревал, что ОНА – пугливая, как первый луч солнца, дама – редко, но всё же приходит к нему в гости.

После смерти жены у дедушки начали трястись руки – тремор мог проснуться в самых неожиданных ситуациях. Именно поэтому соседские ребята, которые часто любят прогуливать уроки «злючки Мисс Хоупс», решили помогать мужчине в стрижке газона.

ОНА, понаблюдав за углом чужого дома, как юные, полные сил, убирают ненужную, длинную траву с лужайки, подошла к старику. Отдышалась, словно после долгого путешествия, сняла ботинки и присела к Питеру рядом, на выцветшую подушку (подарок покойной любимой), положенную поверх скамейки. Он чуть слышно, хрипло спросил:

– Кто ты?

И услышал шелест дерева, его яблони, и нежное:

– ДОБРОТА.

\*\*\*

У мужчины была ещё одна соседка – рыжая девочка пятнадцати лет. Её дом с красной крышей и красивыми яркими стенами находился напротив обители деда.

Когда те самые ребята-прогульщики (так ласково называл их папа малышки) заходили к нему на обед с яблочным пирогом, ингредиенты для которого с помощью самого ушлого парня Питер срывал с пышного древа, на их лицах расцветали улыбки. Рассаживаясь по своим привычным местам, они поглощали приятное песочное лакомство и рассказывали, как провели день.

– Мисс Хоупс опять задала целую гору примеров! – констатировал Джош.

– Да они лёгкие. Но решить их ты, конечно, не сможешь, – со смехом отвечал «лучший друг математики» Итан.

Разозлившись на эти слова, «фанат» точных наук со всей силы попытался запустить в него кусок еды, но был остановлен предусмотрительным Трэвисом (на самом деле, он не хотел, чтобы такой вкусный пирог пропадал зря).

– За столом так себя не ведут, Джош, – строго отрезал он на правах старшего (17 лет!), взяв сочную сладость из ладоней опешившего парня. Чуть опустив голову, нарушитель спокойствия как будто бы застыдился, но, в тот же час, опять принялся щебетать о своих новых проделках. Возможно, такие смены настроения происходили из-за его юного возраста – он прожил только четырнадцать зим, или, как он сам любил говорить: «четырнадцать с половиной!» лет.

В пол уха слушая ребят, Итан обернулся и со скрытой любовью сына подал старику шоколадную конфету. У них были особые отношения отца и ребёнка – у мальчика никогда не было папы, а у Питера – дитя.

– Я не украл её, а заработал, как вы и учили, – с осторожностью скажет юнец, пряча глаза.

Ласково улыбаясь белесыми губами, старик протянул морщинистую руку смущённому парню и ответит:

– Ты молодец. Я горжусь тобой.

На эту реплику обернулись хозяева дома – Джоанна и Морис – и, возможно, при детальном рассмотрении их лиц, наблюдатель мог бы заметить слёзы в уголках синих глаз.

Таким внимательным человеком была их дочь: смешная, наивная и до жути упрямая, с целым миром в маленькой голове. Всевышний был щедр к ней, наградив при рождении (она выжила после тяжёлых родов Джоанны) необычным даром, который она использовала в разных ситуациях и применила прямо сейчас. Ее волосы цвета спелого апельсина, словно повинуясь её чуткому, большому сердцу, приблизились к головам родителей и умелым быстрым движением стёрли с их лиц слезы.

Как по мановению волшебной палочки разговоры тут же прекратились, и взгляды всех присутствующих резко обратились на семью. Пожевав свою щёку, обычно молчаливый Трэвис выразил общую мысль:

*– Хоть убей, но никак не могу привыкнуть к этим твоим способностям.*

\*\*\*

А могла ли свыкнуться со своими способностями сама девочка? Скорее да, чем нет. Не срезая их с самого детства, она, совершенно не стесняясь, могла волосами открыть окно в душной комнате; или, сидя на скамейке, не замечая чужих взглядов, держа локонами хлеб, покормить утку в пруду; или достать быстрее мальчишек самый блестящий плод с дерева дяди Питера.

С яблоней дяди Питера, кстати говоря, у ребят было связано многое.

Например, под кроной этого дерева, они, утомлённые жарким солнцем Сан-Диего, придумали прозвище малышке.

– Может, Веснушка? Или Мандарин! – сыпал идеями Джош, не в силах остановить поток мыслей.

Прервав его, Итан сказал:

– Не неси чепухи. Она хоть и рыжая, но конопушек у неё и в помине нет.

Юный Эйнштейн на слово «конопушки» засмеялся так заливисто, что девчушка, сидящая под лучами полуденного солнца, начала хихикать в ответ.

Вскоре к друзьям присоединился и любитель поумничать. Один Трэвис, как всегда, сидел немного в стороне от них и задумчиво жевал кончик сожженной от жары травы. Выронив её, он громко, что несвойственно его персоне, проголосил:

– Санни.

Смех прекратился, и обладательница волшебных волос резко обернулась и бросилась на бедного парня с объятьями.

– Ты придумал мне имя! Имя! – повторяла она, улыбаясь.

С тех пор, с подачи Трэвиса, её так и зовут.

\*\*\*

– Санни! Выходи срочно! Нужна помощь! – *ну вот, что и следовало доказать.* Голос принадлежал Итану. На его загорелом лице была отражена вся гамма эмоций, в которой преобладала самая ужасная – страх. И даже серёжка в его ухе светилась слегка мрачно.

Недолго думая, рыжая со скоростью маленькой ракеты пронеслась по лестнице, чуть не задев Мориса (в руках у него была чашка горячего кофе) и под его «осторожнее», выбежала к взволнованному человеку, который уже успел истоптать целый ряд подсолнухов Джоанны.

«Мама будет в ярости», – подумала малышка. Размышления ее были прерваны прикосновением мальчишечьей потной ладони, обхватившей запястье и потянувшей девочку в сторону дерева соседа-старика.

Дотащив несопротивляющуюся малышку до места назначения, где уже стоял испуганный (!) Трэвис, мальчик завопил:

– Сделай что-нибудь!

Казалось, ещё секунда, и он заплачет.

Недоумённо подняв свой взор наверх, Санни спросила:

– Что именно?

И тут молчун заговорил:

– Мы выгуливали Тик-Така, ведь сегодня среда. Всё было спокойно до того момента, пока собака соседа дяди Питера не решила «поиграть» с нашим котом, – издав нервный смешок, парень продолжил. – Кот очень испугался и теперь он…там…

После этих слов, мистер Спокойствие указал тонким пальцем на самую большую ветку яблони, с которой доносилось жалобное мяуканье.

Словно очнувшись, Санни решительно подошла ближе к месту происшествия. В такие минуты, когда нужно было кому-то помочь, она, будто по щелчку, превращалась в другого человека. Не в Супермэна, конечно, но в смелую и серьёзную барышню. За секунду оценив ситуацию, она осторожно, абстрагируясь от уже не скрывающего своей истерики Итана, приблизила волосы к Тик-Таку. «Вот так, малыш, хороший», – думала девочка, медленно опуская подозрительно притихшего кота.

Но только стоило животному оказаться на земле, как он, точно в самом настоящем кино, ринулся к несчастному хозяину и начал мурлыкать. Заплаканный Итан, с красными от слёз глазами, со всей силы обнял измученного любимца.

– Спасли! Спасли из плена! – кричал он, не в силах сдержать своё счастье.

Чуть погодя, когда эйфория от встречи с другом прошла, он, надев привычное надменное выражение лица, промычал, посмотрев на смеющихся ребят:

– Только попробуйте рассказать Джошу.

\*\*\*

*– …А потом они слились в объятиях, как в тех мелодрамах, что смотрит папа по телевизору!* – закончила свой рассказ Санни, долгое время честно стараясь держать эту историю в тайне. Но так как Джошу в последнее время нездоровится, она решила его поддержать и выложила всё как на духу, подкрепив событие будоражащими подробностями.

Мальчик издал звуки, похожие на хриплое кряканье, как у той утки, что всегда сидит и ждёт хлеба.

– Тебе очень плохо? – печально спросила Санни, поглаживая его тыльную сторону ладони.

Как самый младший из всей компании, он принимал любую ласку за подарок и никогда не отказывался, в отличие от того же Итана.

– Нет, уже лучше. Теперь я не кашляю кровью и питаюсь так же, как прежде! – эта фраза прозвучала не так весело, как хотел парень, от чего во взгляде волшебницы пронеслось беспокойство.

– Кровью!? Джош, это ненормально. Тебе нужно обратиться к доктору.

Но проблема была в том, что хулигана нельзя было заставить даже руку пожать людям в белых халатах. Паническая боязнь, что поделать.

– Санни, *не волнуйся.* Я уверен, что макароны с сыром Джоанны исцелят моё тело лучше всяких уколов! – пошарив по столу бледной рукой, он обратился к рыжей – Кстати, а где вилка? Ты не принесла? – последняя лишь покачала головой. – И я забыл. Сейчас схожу.

Но девушка остановила его, стоило мальчику чуть привстать.

Сдвинув тонкие брови и закрыв голубые глаза, она приказала волосам действовать: те, не преминув возможностью подвигаться, потянулись на просторную светлую кухню. Отыскав там, среди тысячи ложек, открывашек, ножей, китайских палочек серебряную вилку, они ловко принесли её прямо к носу поражённого Джоша.

– Это самый настоящий дар, подруга, – произнес последний, отойдя от лёгкого шока. – Береги его!

Девчушка лишь смущённо улыбнулась на такое заявление. Приятно, когда тобой (или твоими волосами) восхищаются и дорожат.

Позже, съев всё до единой крошки, Джош, который в этот вечер был очень задумчив, сказал:

– Санни. Мне нужно открыть тебе секрет.

Девочка, которая до этого увлечённо ковыряла цветастую скатерть, подняла глаза и кивнула.

– Недавно я с мамой был у врача. Они сказали, что я болен. Болен…

\*\*\*

«…Раком. Как ты мог? Ты так эгоистично присвоил себе эту болезнь, так несправедливо не бросил её в пруд, как бросил свой старый велосипед. Что нам теперь делать?» – размышляла девочка, сидя в палате лучшего друга.

Он не был похож на себя: словно призрак, которого они видели в заброшенном гараже у Стивенсонов – стеклянная кожа, впалые глаза без ресниц, отчаявшееся выражение уставшего лица и идеально гладкий устрашающий череп, точно яблоко на дереве дяди Питера. Только отравленное.

Старик тоже был там, в палате. Как и родители Санни, как Итан и Трэвис. Как и ОНА.

Больному мальчику принесли старый фотоальбом и кучу смешных историй. Ведь Джош так любит смеяться!

Но как бы все не старались казаться сильными, храбрыми людьми – рыцарями – их крепость исчезла в тот момент, когда мальчик в пижаме заплакал, произнося:

– У меня теперь нет здоровья. Нет нормальной жизни. У меня нет даже *волос!*

И после этих слов захлебнулся в доселе сдерживающихся рыданиях Итан – тот, кто всегда задирал парнишку, тот, кто никогда не показывал, как он его любит.

А Санни, пытаясь погасить в себе желание рыдать, рвущееся из горла, незаметно выскользнула от горя из палаты. Выйдя из больницы Святого Патрика, она краем зрения увидела неприметную надпись серыми буквами: «Сдай локоны, подари надежду». Сорвав её, малышка тот же час поспешила в парикмахерскую, находящуюся совсем рядом. Её переполняла волшебная сила – решимость.

\*\*\*

Спустя четыре месяца, нежась под щедрым калифорнийским солнцем, Санни, ловко уворачиваясь от прикосновений Трэвиса к ее голове, смеялась до колик в животе.

– Нет! Не трогай! – приговаривала она, отбиваясь до последнего.

Но тут на помощь другу подбежал Итан с Тик-Таком. Он приземлился на горячую траву, и осторожно, словно боясь причинить боль, тоже притронулся к остриженным и уже немного отросшим волосам девочки.

– Тебе идёт, – сказал он, переводя взгляд на кота, вновь проявившего интерес к соседской собаке.

– Ну вот, похоже, жизнь его ничему не учит, – раздался над ними звонкий и искренний голос.

Не оборачиваясь, ребята сразу поняли, что сзади них – Джош. *Но только ли он?*

Опустившись на колени, мальчик от всей души обнял подругу и всех ребят.

Завязался непримечательный разговор о том, чем лучше есть суп – вилкой или ложкой. На этот раз даже Трэвис вступал в полемику, приводя нужные аргументы в пользу последнего столового прибора.

Подул лёгкий ветерок, и Санни, поёжившись, посмотрела назад. Заметив странный силуэт, она пожала плечами и посмотрела на голову Джоша – волосы цвета апельсина теперь росли на ней. «Мы теперь как брат и сестра», – с чувством удовлетворения подумала малышка, вдыхая тёплый воздух полной грудью.

И только прислушавшись к шёпоту ветра, можно было различить чуть слышимые слова:

*– Хорошая работа, Санни. Хорошая работа.*

Так ОНА обозначала свое присутствие.

Как здорово, что Санни была очень добрым и внимательным человеком.