В дверь постучали.

-Мисс Вэйн! Машина ждет. У вас все в порядке?

-Да! Да, да! Еще 5 минут, спасибо!

Ее как будто встряхнули от сна, она взглянула на свое отражение в зеркале и поняла беспокойство своего ассистента! Да уж, еще пара таких сезонов, и можно пугать прохожих.

Прошло уже почти 10 лет, а известие о гастролях в Санта-Барбаре, как ножом, полоснуло по сердцу. Лайонел. Насколько ей известно, он с семьей живет где-то далеко, и его особняк все чаще пустует, а тот напористый мужчина по имени СиСи Кэпвелл? Уже вряд ли вспомнит о некой молоденькой актрисульке, за которой волочился пару вечеров. Бедняга, если бы он только догадывался, какие мысли посещали ее по его душу, он бы охладил свой пыл. Она ухмыльнулась и стала одевать плащ.

Езда по нью-йорским улицам после очередного спектакля всегда умиротворяла, и, к тому же, можно было попросить шофера подольше покататься по городу, когда совсем невмоготу было возвращаться в одинокую квартиру. Но только не в этот раз.

- Бен, пожалуйста, домой, и как можно быстрее! Предательский комок уже стоял у горла, а слезы знаменитой Софии Вэйн лучше никому не видеть.

«Боже, зачем? Я так старательно все забывала, а ты решаешь, что без этого спектакля Санта-Барбаре не жить?» И в очередной раз ее накрыла лавина обрывочных воспоминаний.

Он хотела назвать его Питером. Смешно, но как только узнала о беременности, была уверена, что будет мальчик. И еще, глупышка, ты была уверена, что обрадуется Лайонел… И как сказал потом доктор, тебе не зачем корить себя, при подобном стрессе и бесконечных истериках организм не смог справится, и произошел самопроизвольный выкидыш… «У Вас будут еще дети». Эти слова обещали многое, но ни одна из последующих попыток не принесла желаемого результата.

Шофер, как всегда, галантно открыл дверцу автомобиля, и прохладный ветерок растрепал ее кудри. Итак, полный отрезвляющий вздох, в конце концов, я одна из самых востребованных театральных актрис Нью-Йорка! Ну, Санта-Барбара, держись!

Мандраж - такое привычное чувство, что уже не обращаешь на него внимания. В этот раз не помогало ничего, весь профессионализм, которым она всегда гордилась, испарился, и вновь появилась девчонка, первый раз выходящая на сцену.

А что, если он приехал? Вдруг Августе захотелось светской жизни, и она притащила мужа в театр? Какие глупости, мое имя на всех афишах, этот городок пестрит ими! Он бы и шагу не сделал в сторону театра.

Мужчину, сидевшего в самом конце зала, трудно было не заметить. Но его внешний вид явно свидетельствовал о том, что мысли его далеки от спектакля. Ее игрой он успел насладиться, побывав на ее спектаклях десяток раз , научившись угадывать ее настроение по первому шагу на сцену. И вообще, его бы больше устроила ситуация, где бы она просто выходила на край сцены и сидела, а он бы любовался ее красотой без лишней суеты.

Свет рамп погас и зажегся в зале, секундная пауза и… гром аплодисментов взорвал тишину. Он медленно встал и покинул зал.

- Дорогая, поздравляю, все прошло замечательно! - сказал он, закружив ее. - Ты видела? Видела, что мы сделали с этими богачами? - тут со столика полетела ваза.

- О, Вильям, поставь меня скорее, иначе мы рискуем все здесь разнести!

- Знаешь, могли бы подобрать комнату попросторней, - фыркнув, он опустил ее на пол. - И от меня ничего не утаишь, я прекрасно видел, как перед выходом ты была зажата, ты неважно себя чувствуешь?

- Да. Ты, как всегда, очень внимателен, только не беспокойся, это всего лишь обыкновенная мигрень, а то я знаю, как ты любишь делать из мухи слона!

- Тогда я поцелую тебя, и все пройдет...

- Нет! - она едва успела отвернуть голову, - кажется, мы уже говорили об этом, и договорились остаться друзьями!

Это всегда ей мешало, почти каждый из партнеров по роли пытался пойти куда дальше совместной работы. Но только Вил заставил ее отойти от обета не заводить романов с актерами. Сама толком не понимала, почему именно он? Да нет, опять попытка обмануть себя, все предельно ясно - он напоминал ей Лайонела. Та же легкость, непринужденность, нежность в каждом прикосновении и нестерпимая забота.

- Так! Еще раз спасибо за проявленное беспокойство, а теперь давай к себе в гримерку! Мне нужно переодеваться, и тебе, кстати, - тоже. И не забудь отклеить усы, они тебя очень старят.

Едва закрывшаяся за Вильямом дверь вновь приоткрылась. София смогла лишь ахнуть от увиденного. Теперь здесь однозначно не пройти, полкомнаты занимала огромная корзина маргариток.

Она по возможности старалась избегать подобных мероприятий, но отказаться от вечера в ее честь было, по меньшей мере, невежливо, тем более, что приглашение было подписано инициалами, не оставляющими сомнений. Ужин в ресторане в том же отеле, где они остановились, был назначен на 22.00, так что переодеться она вполне успевала.

Пожалуй, это черное атласное платье в пол, подчеркивающее соблазнительные изгибы, подобает такому событию, еще раз посмотревшись в зеркало, София осталась довольна собой.

В коридоре ее ожидал сюрприз.

- Вильям, ты давно стоишь под дверью? - в глазах тут же заиграли озорные огоньки.

- Я только направлялся к тебе с приглашением прошвырнуться по берегу океана. Но, кажется, в этом платье волны будет трудно покорять.

- Стоп! А разве ты не собираешься на прием в нашу честь?

- Хм, его устраиваешь ты? Потому что кроме тебя, меня никто туда не приглашал.

- Нет, дорогой мой партнер, но я туда иду и тебе советую быстренько приодеться.

- Да, то есть, нет. Пойду я лучше спать, а ты погуляй и за меня тоже.

Гости уже собрались, и СиСи Кепвел немного нервничал – все-таки, он не был до конца уверен в том, что она придет, и уже начал ругать себя за то, что не сделал приглашения лично.

Аплодисменты заставили его резко развернуться и оказаться лицом к лицу с вошедшей.

Вспышка камеры, успевшая запечатлеть этот момент, вывела его из ступора.

- Мисс Вэйн! Мы уже и не надеялись, - он галантно подал ей руку. - Разрешите представиться...

Она не дала ему договорить.

- Мистер Кэпвелл, женская память коротка, но забыть знакомство с Вами, поверьте, невозможно, -сказала она, мягко вызволяя свою руку .

Ему стоило огромного труда держать себя в руках, сам того не ожидая, он робел перед этой женщиной.

- Вы мне льстите, - выдавил он со старательно непринужденной улыбкой. - Тогда позвольте представить присутствующих.

Ему и тут не стоило так утруждаться, добрая половина этих лиц постоянно мелькала на полосах газетных страниц.

Кинувшиеся наперебой поклонники разделили их, СиСи с жадностью всматривался в ее лицо, наслаждаясь его близостью.

Пришлось ждать полчаса, прежде чем толпа любопытствующих отпрянет.

- София! Вы позволите предложить вам выпить?

- Не откажусь от бокала мартини, - ей неожиданно стало радостно оказаться с ним снова наедине.

- Пускай я покажусь вам наглецом, но я не прочь уйти отсюда... с вами... на свежий воздух...

Теплый ветер дул с океана. Вдыхая свежий воздух, София почувствовала необыкновенную легкость во всем теле. А близость этого мужчины придавала чувство спокойствия. В какой-то момент она четко поняла, что будет близка с ним, и было абсолютно не важно, случится это сегодня или через неделю.

- Кажется, именно здесь мы и познакомились почти десять лет назад?

- Боюсь вас огорчить, СиСи, но это не со мной вы повстречались, той юной девушки уже давно нет.

- Все мы меняемся, время безжалостно бежит вперед. Только вы все так же прекрасны.

- Спасибо! - почему-то его вид снова заставил ее улыбнуться, - боюсь, подобным речам не обрадовалась бы ваша супруга.

- Сразу понятно, что вы живете не в Санта-Барбаре, сплетни не долетели до Нью-Йорка? Мы с моей супругой находимся на стадии развода, и она уже несколько месяцев живет в Европе.

- Извините, не хотела наступать на больную мозоль...

- Это и не было бы больным местом, если бы не дети, летом они жили к ней. Старший сын Мейсон возвращается на днях, и могу только представить, что Памела наговорила ему про меня. И давайте не будем о моих семейных неурядицах.

- Стало прохладно, пожалуй, я пойду в гостиницу.

- Боже, София, я такой болван - разве об этом говорят с прекрасной женщиной? Не хотел вас обидеть! Скажите, хотя бы, я могу увидеть вас снова, допустим, завтра?

И опять она еле сдержалась от смеха.

- Я совсем не против с вами пообедать.

София устало закрыла за собой дверь и с облегчением сняла туфли. Целый день на каблуках - это чересчур. Может, стоило позволить ему войти?

Она никак не могла разобраться в своих чувствах к нему. Безусловно, он привлекал ее, и в то же время легкость добычи заставила оттолкнуть.

Ее мысли прервал стук в дверь.

- Кто там?

- Цветы для мисс Вэйн от мистера Кэпвелла.

Букет орхидей принес дурманящий аромат.

«Кэпвелл пригласил меня на обед, возможно, удастся выпытать, он ли присылал маргаритки? Довольно странно после них дарить орхидеи, хотя, не стоит делать из этого целую историю. Даже если цветы от того, о ком я думаю, это больше не имеет смысла. Хватит прошлого, надо думать о будущем.У меня есть, как минимум, неделя в Санта-Барбаре, и еще ничего неизвестно о дальнейших гастролях, возможно, мне предоставят заслуженный отдых, и я смогу съездить, допустим, в Париж, Вену или Лондон, увижу, наконец, Биг Бен… - взгляд упал на часы, - Боже, уже полдень, как я могла столько проспать?»

- София, очень рад видеть вас снова, спасибо, что приняли мое приглашение.

- CиСи, вы не поверите, но я чуть не проспала!

- Ну что же, рад, что вы отдохнули, но я бы не перенес вашего отсутствия. Кстати, я попросил шеф-повара приготовить для вас фирменное блюдо, уверяю, ничего подобного вы не пробовали.

- Я в предвкушении, аппетит разыгрался не на шутку! – произнесла она, усаживаясь за стол. - Я забыла поблагодарить за цветы, это мои любимые....

- Мне показалось, что именно орхидеи больше всего подходят такой женщине, как вы. Если у прекрасной леди возникнет желание полюбоваться цветами после обеда - мой сад к ее услугам.

- Заманчивое предложение.

Обед действительно был волшебным, и то ли он, то ли вино, а, скорее, магнетизм Кэпвелла стал тому причиной, но София Вэйн уже целый час расхаживала под руку с СиСи по его саду. Удивительно, как легко она чувствовала себя в его обществе, и смешно было вспомнить, как тогда, десять лет назад от скованности лишь хохотала в ответ на все его реплики.

- СиСи, спасибо за экскурсию, здесь просто сказочно, не думала, что у вас есть такие редкие виды цветов.

- Все комплименты моему садовнику. А я хочу пригласить вас на ужин в моем доме.

- Это нечестно, вы решили меня раскормить, чтобы я не влезала в костюмы? - ее смех заставил, наконец, улыбнуться и его.

- Кому-кому, а вам калории не страшны. Итак, в восемь вечера я жду вас, прекрасная леди.

- Звучит как приказ, - вскинув бровь, сказала она и тут же улыбнулась, - хотя мне это даже нравится.

В номере ее ждала записка.

“Привет, неуловимая! Не смог тебя застать. Хотел попрощаться, еду на неделю в Лос-Анджелес поваляться на пляже. До скорой встречи. Вильям”

Может, последовать его примеру? Что меня держит? Но тут же вспомнила, как нежно СиСи поцеловал ей руку на прощание, и теплая волна снова прошлась по телу.

Пойду приму душ!

Сидя перед зеркалом почти час, София стирала макияж и наводила его снова. Одна и та же навязчивая мысль терзала ее: «Зачем тебе это нужно? Ты не наивная девочка, и прекрасно знаешь, для чего мужчина приглашает в свой дом.

Роман на неделю? Нет, Кэпвелл не тот мужчина, с которым стоит заводит интрижку. И ты прекрасно знаешь, почему».

Резко выдохнув, она подошла к телефону.

- Алло, - уверенный мужской голос заставил опять ее засомневаться.

- CиСи, это София...

- София, какой сюрприз, что случилось? Ты звонишь уточнить время? Я жду тебя хоть сейчас.

- Нет. Я хотела сказать, что не могу прийти. Извини.

- Что-то случилось? Ты заболела? - его вопрос заставил ее соврать.

- Да, мигрень. Я позвоню тебе на днях. Пока!

Не дав ему больше произнести ни слова, она быстро положила трубку.

«Что случилось? Теперь я могу ответить на ваш вопрос, мистер Кэпвелл. Случилось то, что я безумно боюсь в тебя влюбиться». Пораженная собственным открытием, София плюхнулась на диван.

Будь неладен этот город, здесь все идет наперекосяк, тут я становлюсь уязвимой. И мне это не нравится, решено - завтра уезжаю!

Довольная собственным решением, она с облегчение стирала остатки косметики с лица. «Сейчас одену халат и буду смотреть телевизор, как все смертные».

Переключая каналы с одного на другой, она резко остановилась, не веря своим глазам.В сводке новостей промелькнуло улыбающиеся загорелое лицо Лайонела.

Далее голос диктора поведал о редкой находке мистера Локриджа в Тайланде, которую он с гордостью везет в музей Санта-Барбары. Кровь прильнула к щекам, сердце заколотилось с удвоенной силой!

Сердце стучало так, что она не сразу поняла, что стучат в дверь. Еще не успев прийти в себя, она отперла дверь без вопроса «кто там».

- СиСи! Господи, что это?!

- Я оборвал в саду все цветы, которые тебе понравились ,- голос его сбивался от быстрой ходьбы.

- Я, я... не совсем одета... - ее смех раскатился по комнате.

Где-то с минуту Кэпвелл, как истукан, стоял посреди комнаты и смотрел на разворачивающуюся перед ним картину: смех, вначале тихий, набирал обороты, становясь все громче, и на самом его пике из глаз потекли слезы, переходящие в рыдание. СиСи не был тонким психологом, но прекрасно сознавал, что все это не на ровном месте, и явно не от того, что он увидел ее в халате. Этот эмоциональный срыв был ей просто необходим, она как будто исцелялась, ее боль вместе со слезами покидала душу.

Только когда София немного успокоилась, он подошел ближе.

Цветы россыпью упали к ее ногам. СиСи нежно притянул ее к себе и стал гладить по голове.

- Все будет хорошо, все будет хорошо, - утешал он ее, словно маленькую девочку.

- Как хорошо, что ты пришел, - успокоившись, произнесла она, уткнувшись в его грудь, и на какое-то мгновение ей показалось, что его сердце выскочит наружу.

- Я не мог не прийти. Ты можешь прогнать меня сейчас, но я не мог упустить единственный шанс в своей жизни. Мне пришлось ждать тебя очень долго, я готов прождать еще столько же, если ты не готова, - СиСи говорил медленно, отчеканивая каждое слово.

Голова кружилась, по телу шла мелкая дрожь. От ощущения жара его тела перехватывало дыхание. Именно в это мгновение Софии захотелось забыть все на свете, лишь бы только он не уходил.

- Я готова, - смотря ему в глаза, произнесла она шепотом.

Сама того не ожидая, он страстно прильнула к его губам. Шелковый халат беззвучно накрыл цветы.

Солнечные лучи настойчиво пробивались через плотно задернутые шторы.

София уже не спала, но лежала с закрытыми глазами, она прекрасно чувствовала его взгляд.

Наконец, не выдержав, спросила:

- Давно ты не спишь? – и потянулась, словно кошка.

- Совсем недавно проснулся, - он соврал. Всю ночь сон лишь урывками забирал у него драгоценные минуты, каждый раз, проснувшись, СиСи ругал себя за упущенную возможность полюбоваться ей.

Больше всего София боялась чувства неловкости, которое наступает утром после проведенной ночи. Ей очень не нравилось придумывать нелепые предлоги, лишь бы побыстрей выйти из ситуации и оказаться одной.

Но ничего подобного она не испытала, даже напротив - ее посетили чувства совершенно противоположные. Все ее естество говорило о правильности поступка - ни капли сожаления. Окрыленная такой расстановкой, она уткнулась ему в плечо. - Как ты относишься к завтраку?

- Все что пожелает мадам! - признаться, он очень рассчитывал на такое продолжение. - Закажем в номер?

- Нет, лучше спустимся в ресторан, иначе мы отсюда никогда не выберемся, а у меня в 12 встреча с моим агентом, - на этих словах СиСи уже покрывал ее лицо поцелуями.

- СиСи, уже десять часов, - смеясь, проговорила она, понимая, что сопротивление бесполезно. Страсть взыграла с новой силой.

- Это значит, у нас еще два часа, - и это уточнение уже было лишним.

- Это просто божественно, я даже не представляла, насколько была голодна.

- А я слишком счастлив, чтобы есть, поэтому великодушно отдаю свой десерт тебе. На самом деле ты так вкусно ешь, что я готов кормить тебя постоянно.

Хохотавший Кэпвелл в компании красивой актрисы вызывал всеобщий интерес.

- СиСи, на нас все смотрят.

- Пускай завидуют, что я завтракаю с самой красивой женщиной в мире, - от этих слов ее щеки зарделись румянцем. Таких эмоций она не испытывала бог знает сколько времени - почему с этим мужчиной она чувствует себя девчонкой? На этот вопрос пока не было ответа - да и не нужен он ей сейчас, слишком приятно было это состояние. И так хотелось подольше прибывать в этой беззаботности.

Не прерывая ее раздумий, Кэпвелл расплачивался с официантом.

- София, уже двенадцать. Не буду мешать твоему разговору с агентом, только уговори его оставить тебя здесь, - он галантно склонился над ее рукой. - Я позвоню тебе в обед.

В проходе мужчины пожали друг другу руки.

-Привет, дорогая! Извини за небольшое опоздание. Видел, как СиСи Кэпвелл целовал твою руку, неужели покровитель решил представиться?

- Не поняла, чей покровитель? - мелкая дрожь побежала по телу, не предвещая ничего хорошего.

- Милая, только не говори, что ты до сих пор не знаешь, что десять лет назад именно он хлопотал о твоей карьере. Благодаря его стараниям тебя взяли на твою первую звездную роль.

Плакать или смеяться? София с юных лет знала, что слава не приходит даром. Всегда приходится чем-то платить, но ей всегда казалось - она щедро рассчиталась с судьбой, положив на ее алтарь свою молодость, отсутствие семьи, одинокие ночи.

Расплата одиночеством - разве это низкая цена за успех? А теперь выходило, что все это зря, было вполне достаточно завести влиятельного любовника, который одним махом удовлетворит твои амбиции. Этим не гнушались многие актрисы, это было как дань моде или спортивный интерес. Только красавица София Вэйн считала себя выше этого. Как она гордилась своей независимостью!

Не выдержав, она рассмеялась - долгую же рассрочку дал ей СиСи Кэпвелл.

Такси подъехало к особняку. Идя по извилисто тропинке к дому, пыталась выстроить в голове план своего поведения. А если это ошибка, боже, как ей хотелось, что бы это было неправдой.

Кэпвелл, отпустивший на сегодняшний вечер всех слуг, сам открыл дверь.

- Привет! Ты не представляешь как я успел соскучиться, - СиСи волевым движением притянул ее к себе поближе и тут же поцеловал. Не успев среагировать, ее тело повело себя совершено иначе, чем было бы положено возмущенной женщине. Она послушно встала на цыпочки и обвила его шею руками. СиСи стоило немалого труда оторваться от нее и закрыть дверь.

София беглым взглядом окинула холл и не заметила никаких признаков романтической обстановки, только непонятный рюкзак при входе. Что ж, это даже упрощает дело.

- СиСи, нам нужно поговорить! - она пыталась взять себя в руки и придать голосу как можно больше недовольства, но вместо этого ей вновь хотелось в его объятия. - Ты помнишь, я сегодня встречалась с агентом, мы с ним давно работаем...

- Конечно, я помню… - София, не дав ему договорить, выпалила. - Вы с ним знакомы?

- Не продолжай, кажется, я все понял, - Кэпвелл подошел к столику и плеснул себе виски. – Я надеялся, что это не всплывет, но все же прогнозировал подобный исход еще в ресторане, - он ухмыльнулся. – София, я могу только догадываться, какие мысли приходят тебе в голову, но позволь мне прояснить ситуацию.

Молча кивнув, она опустилась на стул.

- Не хочу, чтобы считала меня ненормальным, но десять лет назад я почти влюбился в девушку, которую видел буквально два раза. Мой брак находился на грани, и я думал о разводе уже тогда... - было видно, как Кэпвелл погружается в воспоминания и тени забегали по его лицу, - мы постоянно ссорились, потом пять мирились, опять ссорилась... наш сын часто становился свидетелем этих сцен. Виноватым всегда оказывался я. И тогда я повстречал тебя, такую красивую, легкую, веселую, я подумал - вот бы меня полюбила такая девушка... но потом ты исчезла, а через некоторое время жена объявила о своей беременности.

София сидела не шелохнувшись, она чувствовала, как призраки прошлого подбираются к ней.

СиСи продолжал ходить взад и вперед, слова давались ему с трудом

- Почти через полгода у меня родилась дочь. Прелестней девочки не сыщешь на всем белом свете. Извини, я отвлекся.

Недельная командировка в Нью-Йорк затянулась, и мой партнер таскал меня по всяким вечеринкам. На одной из них меня представили модному в то время режиссеру. Он весь вечер хвастался своими любовными победами, вскользь было упомянуто твое имя. - На этих словах София подскочила, но СиСи не дал ей ничего сказать.

- Успокойся, - его рука легла на ее плечо. - Тот тип называл тебя недотрогой и был уверен, что с таким подходом ловить в кино и театре тебе нечего. Не буду передавать, в каких выражениях это все говорилось, но мне это очень не понравилось. Пришлось вывести его на улицу и поговорить с ним по-мужски. Месяц спустя позвонил мой компаньон и сообщил, что мою протеже взяли на главную роль. Прости, но отрицать я тогда ничего не стал. – СиСи, наконец-то, убрал руку с ее плеча. - Если тебе это так неприятно, не смею тебя задерживать.

София медленно встала и подошла к двери. CиСи повернулся к ней спиной, минутное молчание, казалось, длилось вечно.

- СиСи, что в рюкзаке? Я могу взглянуть? - Кэпвелл развернулся и все понял по глазам Софии.

- Там кроссовки, джинсы и свитер для тебя. Я установил на пляже телескоп, сегодня ночью обещали звездопад.

И он действительно был. И желание одно на двоих - тоже.

Уже три дня София не ходила ногами, СиСи носил ее на руках повсюду. Его даже не смутили ошарашенные посетители ресторана, когда он вносил ее на ужин. Ужин, который продлился три дня. Она не понимала, где сон, а где явь. Уже три дня они не различали ночь и день.

Она никогда не была обделена вниманием мужчин, но Кэпвелл превзошел всех.

В доме царила тишина и полумрак. Не найдя сил подняться наверх, они расположились в фойе дома. Им нужно было обсудить одну тему, о которой оба боялись даже думать.

- Какой сегодня день недели? - мягко потянувшись, спросила София.

- Это так важно сейчас? - СиСи гладил ее по голове и явно не решался что-то сказать, - вчера была среда, делай выводы сама.

- Знаешь, - произнес Кэпвелл после паузы, - обычно по пятницам я играю в гольф...

- Ты хочешь пригласить меня с собой или пытаешься намекнуть, что пятницу я проведу в одиночестве?

- Я всего лишь хотел сказать, что могу и пропустить это мероприятие. А с другой стороны, раз уж мой партнер - отец директора театра в Санта-Барбаре, я подумал, неплохо было бы вас познакомить, если ты не против...

София не успела ничего ответить. Она подскочила с его колен, почувствовав спиной прожигающий ее взгляд.

В тени колонны вычерчивались очертания мужской фигуры. Тень сделала шаг вперед и, улыбнувшись, произнесла:

- Здравствуй, отец! - молодой человек явно не испытывал смущения и получал удовольствие от произведенного эффекта.

- Господи, Мейсон! – СиСи, в отличие от сына, выглядел весьма растерянно, - ты же должен был приехать только завтра...

-Извини, что не предупредил, я не знал, что у тебя гости, - говорил он, буравя Софию взглядом.

- Я не представил вас, мой сын Мейсон, София Вэйн - актриса, здесь на гастролях.

- Очень приятно, я много о вас слышал. Поздравляю, отец! Тебе удалось организовать бенефис у нас дома.

- Как ты разговариваешь с отцом!

София слушала эту перепалку как бы из вакуума, но накал достиг и ее, и она решила вмешаться.

- CиСи, все в порядке. Вам не следует ругаться из-за меня, или, по крайней мере, при мне, -развернувшись, она быстрым шагом направилась к двери, но мысль о том, что она актриса, заставила ее обернуться. - Мейсон, мне тоже очень приятно с тобой познакомиться, твой отец много рассказывал о тебе, он очень гордится тобой. Вы поговорите, а я погуляю по саду, -улыбнувшись, она удалилась.

Прохлада вечера тут же привела ее в чувство. Да, неприятная ситуация, но его сын уже взрослый мальчик, и СиСи постарается ему все объяснить. А ей и вправду нужно о многом подумать, например, о тонком намеке СиСи остаться здесь и играть в местном театре.

Погруженная в свои мысли, она не сразу услышала приближающиеся шаги. Резкий хруст ветки в тишине - не самый приятный звук, София вздрогнула. Второй раз за день к ней подкрадывались.

Она стояла, повернувшись к нему спиной, оборачиваться не имело смысла. Его дыхание - такое частое и горячее - обжигало и не оставляло никаких сомнений.

- Как дела, Лайонел? - не шелохнувшись, произнесла София.

И опять тишина, пауза, длившаяся вечность, повисла в воздухе.

- Хорошо. Я нашел сокровище, - эхом отозвался его голос.

- Я знаю, видела по телевизору, - она говорила, осознавая нелепость ситуации. Столько раз она представляла себе их встречу с пылкими объятиями, криками и слезами. А сейчас… только пустота внутри. Ну же, София, ты так хотела посмотреть ему в глаза, давай же - у тебя есть шанс! Она развернулась.

Лицо, прежде такое любимое, находилось так близко, достаточно только было протянуть руку. Вглядываясь в каждую черточку, как бы проверяя, все ли осталось прежним, София поняла, что он стал еще красивей. Годы украсили волосы легкой сединой, а глаза одарили лучистыми морщинками.

- София, София, София... - словно заклинание шептал он, - что ты тут делаешь, откуда ты появилась? - Локридж смотрел на нее, как на привидение. - Я так долго искал тебя, но все мои письма возвращались обратно. Почему?

- Лайонел, не беспокойся, я приехала не к тебе и не пошатну твою семейную жизнь, - она не смогла удержаться от едкого замечания.

- Боже,о чем ты! При чем здесь моя жена?! – он повысил голос. - Я говорю о нас с тобой! Ты пропала тогда, разбив мне сердце. Пресекла на корню все попытки связаться с тобой, я не находил себе места - жена стала обо всем догадываться, - тут он сделал небольшую паузу, чтобы проследить за реакцией. - И мне стоило развестись еще тогда, а не ждать десять лет. Мы с Августой разводимся, - он смотрел ей прямо в глаза.

Сдерживаться больше не было сил, София начала хохотать. - Какой кошмар, Лайонел, вот это подарок судьбы! У вас здесь что, одна зараза летает между домами? Где вы подцепили этот вирус?

- София, - Локридж не понимал, что вызвало ее смех. Но как красива была она в своем порыве! Больше не сдерживаясь, он бросился к ней, заключая в обьятия. С неистовой страстью начал покрывать ее лицо поцелуями, губы настойчиво прокладывали тропинку к ее губам.

Не в силах противостоять такому напору, София пошла навстречу его ласкам, вспоминая прошлые наслаждения. Но в ее воображении встал СиСи. Как он сегодня целовал ее, как его руки расстегивали ее блузку, как его разгоряченное тело соприкасалось с ее телом.

-Нет! Лайонел, отпусти меня!- неприятное чувство стыда и предательства полностью отрезвили ее, - Прости! Я не могу совершить это безумие! Мне нужно уйти.

- Постой! - он опустился перед ней на колени,- я понимаю, это все слишком быстро, такая неожиданная встреча, давай поужинаем завтра вместе, - c надеждой произнес он.

- Лайонел, - София подошла ближе и стала гладить его по голове, - какой же ты все-таки мальчишка. Ты даже не поинтересовался, почему я в Санта-Барбаре, почему я в саду Кэпвелла. И хочу ли я вернуть прошлое.

- Вот так всегда,- вздохнул Лайонел. - Как только я готов начать новую жизнь, судьба дает мне пня. Ну и что ты делаешь в саду СиСи? - послушно спросил он.

- Жду, пока он поговорит с сыном и объяснит ему, что у нас с ним роман, - весело добавила она.

- Ты хочешь сказать, что любишь СиСи Кэпвелла? - голос его был полон удивления.

- Да, и ты узнаешь об этом первым, - такое заключение позабавило ее. - Люблю, очень люблю, Лайонел. Столько лет я прятала это чувство, остерегаясь боли, а теперь мне ничего не страшно, -говорила она, перебирая его волосы.

СиСи, давно искавший ее по саду, услышал только последние фразы, дослушивать не имело смысла. Резко развернувшись, Кэпвелл зашагал обратно в особняк.

Кэпвелл не знал, как нужно поступать в подобных ситуациях. Сперва он хотел избить Лайонела, потом задушить Софию. Или нет, гораздо будет лучше заставить их медленно страдать - Локриджей разорить, а ее лишить работы! И такие связи найдутся!

Ничто на свете так не злило СиСи, как попытка выставить его идиотом.

Как коварен был ее план, и как он был наивен! Она просто хотела с его помощью насолить Лайонелу. Да, теперь все эпизоды прошлого, все обрывки фраз складывались в одну картинку, словно паззл.

Памела никогда не имела подруг, но с Августой приходилось общаться по-соседски и, возвращаясь домой, она выдавала СиСи очередную нелепую сплетню.

Десять лет назад она злорадствовала над соседкой. Поговаривали, будто Лайонел завел интрижку с какой-то голливудской шлюшкой, и дело чуть было не дошло до развода, но ситуацию сгладила беременность жены .С поличным тот пойман не был, но Августа долго ходила не в себе.

И бал, на котором он впервые увидел Софию, она же не отрывала взгляд от Локриджа, а при появлении Августы выскочила из дверей, словно пуля.

И пляж, на котором они познакомились… он застал ее плачущей.

Все, все ясно как белый день. Узнала о предстоящем разводе своего бывшего любовника и решила попытать счастье заново? Но на кой черт ей сдался я? Пощекотать нервишки? Что ж, стоило теперь дождаться ее прихода и с позором вышвырнуть из дома! Подумать только, он же полюбил ее и уже думал о совместном будущем, о детях, которых она ему подарит.

Влетев в особняк, он плеснул себе изрядную порцию виски. Один большой глоток - и стакан полетел в стену.

- Отец, ты мог кого-то и убить, - Мейсон испуганно посмотрел на СиСи.

- Мейсон? Почему ты еще здесь? Ты должен уже быть в своей комнате, - у него это плохо получалось, но он попытался скрыть от сына свой гнев. Хотя мальчику было не привыкать видеть подобные сцены между родителями. Однажды Памела перебила целый сервиз, перепугав детей до смерти.

- Похоже, ты забываешь, сколько мне лет, папа, - он постарался улыбнуться, - вообще-то, я хотел рассказать тебе кое-что очень важное. Мама просила молчать, она хотела сама все тебе сказать. Но коли я увидел, как ты подыскиваешь ей замену - тянуть резину особо опасно. - Медленно встав и отойдя от стены на безопасное расстояние, он громко произнес, - мама беременна!

- Что? - голос его походил больше на рык раненого льва, - кто беременна, твоя мать? Как такое возможно?

- Не знаю, отец, тебе лучше знать, - уже из-за спины произнес сын.

- Какой срок? - Кэпвелл плавно оседал на стул, прокручивая в голове воспоминания прошедших месяцев. Где-то четыре-пять месяцев назад он уступил ей, она умоляла дать им последний шанс...

- Четыре месяца. Она говорит, что не хочет связывать тебя, если ты решил разводиться, она не будет удерживать тебя ребенком...

CиСи поднялся и пошел за новым стаканом, сегодня сам бог велел напиться.

- Мейсон, кто бы сейчас ни пришел, меня ни для кого нет! - он подошел к сыну и обнял его, - все будет хорошо.

Распрощаться с Лайонелом оказалось не так-то просто. Он долго пытался уговорить ее не торопиться, она долго объясняла бесполезность этих уговоров.

Сойдясь с Локриджем на компромиссе созваниваться и хотя бы изредка видеться, София направилась в особняк.

Чтобы дать время своим чувствам улечься, она замедлила шаг. СиСи быстро заметил бы, что она взволнована, и пришлось бы объясняться. Это сейчас совсем не входило в ее планы. В доме находился его сын, и нужно было сгладить эту ситуацию. Неплохо было бы получше узнать его, и, возможно, в будущем им удастся подружиться?

Но самая главная мысль стучала в висках - она любит Кэпвелла. И плевать, что он не сказал ей еще этих слов, пускай она первая сделает признание!

На ее лица заиграла улыбка, она представила, как скажет СиСи, что любит его. Как он сперва остолбенеет от ее смелости, а потом схватит ее в объятия и закружит, будет целовать ее и кричать о своей любви!

Дверь тяжело поддалась толчку, сделав шаг, София оказалась в полумраке, стояла гробовая тишина, и холодок пробежал по телу.

- Я знал, что вы вернетесь, - раздался голос из глубины.

- Мейсон? Ты меня немного испугал, у тебя удивительное умение появляться из ниоткуда. Чего не скажешь обо мне, я, как показывает опыт, очень предсказуема,- пытаясь придать беседе ироничный тон, София закрыла за собой дверь.

Юноша медленно прохаживался мимо нее, с интересом разглядывая. По всему было видно, что мальчику не безразлична ее персона и любопытство распирает его.

- Признаться, если бы не сложившиеся обстоятельства, я попросил бы у вас автограф, - он мысленно поблагодарил бога за темноту в холле, иначе она увидела бы, как зарделись его щеки.

- Вот как! - София улыбнулась, - ты мне льстишь. Не думала, что ты увлекаешься театром.

- Моя мама - большая поклонница Шекспира. Она даже в детстве вместо колыбельной читала мне сонеты. Я видел очень много шекспировских постановок

- А тут я поспешу тебя огорчить, Мейсон. Меня не приглашают на исторические роли, приходится довольствоваться ролями современниц. О, нет, я не жалуюсь, хотя Джульетту сыграла бы, только возраст подводит.

- Почему? - его голос становился более эмоциональным, - вы очень хорошо выглядите. - Поняв, что сказал лишнее, он поспешно отвел взгляд, - извините.

- За что? - София рассмеялась,- напротив, мне очень приятно. А ты, Мейсон, кем хочешь быть ты? Неужели, тоже думаешь об актерской доле?

- Нет! То есть, да, я думал, нельзя сказать, что так уж сильно я этого хотел, но папа ясно выразил свое мнение. Актера он в своей семье не потерпит, - с лица Софии сошла улыбка, и он добавил: - Я весь вечер говорю лишнее, извините.

- Ладно, Мейсон, мне не привыкать. Кстати о твоем отце, он у себя или наверху?

- Он, - Мейсон замешкался, - его нет. Он пришел после встречи с вами в саду очень злой и... ушел.

- Но мы не встречались в саду, - на лбу выступила испарина, она почти поняла, что случилось, -Мейсон, боюсь, произошло большое недоразумение, скажи, где его найти!

- Я не знаю. Правда, не знаю.

- Тогда я останусь здесь и буду ждать хоть всю ночь, - тяжело дыша, произнесла она.

- Прошу вас, не надо! - он решил сказать ей все. - София, поймите, я не имею ничего против вас. И даже смогу поверить в ваши чувства к отцу. Но и у моей матери есть не менее сильные чувства, а самое главное, она ждет ребенка. - Набравшись смелости, он посмотрел на нее. На лице не дрогнула ни одна мышца, только слезы блеснули в глубине огромных глаз.

Софию Вэйн многие считали везучей. Порой ей и самой так казалось. Многие завидовали ее красоте, карьере, таланту.

А она сегодня завидовала Памеле Кэпвелл. Она отвоевала своего мужа, не зная о сопернице. В ее жизни есть два человека, которые всегда будут на ее стороне, а в скором времени появится еще один…

Ее мальчику сейчас было бы десять лет.

Сон был урывочным, она противилась ему, хотелось многое обдумать. Но его путы снова и снова окутывали ее тело. Снился мальчик, он звал ее, бегая по лужайке: «Мама, ну поиграй же со мной, посмотри, какой мяч купил мне папа!»

А она не могла сдвинуться с места, очень хотелось, но тело как будто не слушалось. Просыпаться было еще больнее, никак не удавалось вспомнить его лица. И только ближе к утру удалось забыться глубоким сном.

Звонок телефона сотрясал тишину третий раз подряд.

- Алло, - не понимая, где сон, а где явь, ответила София.

- София, дорогая! Это Алек, твой агент, помнишь еще такого? - голос из трубки доносился до нее словно из тоннеля. - Куда ты пропала, я уже несколько дней тебя пытаюсь найти!

- Я...- София до сих пор не понимала, с кем разговаривает.

- Ладно, - недовольно произнес собеседник, - время на оправдания нет, через полчаса жду тебя в ресторане отеля.

- Хорошо, - только и успела ответить она.

Холодный душ подействовал отрезвляюще, жаль, на чашку кофе времени уже не оставалось. Решив, что терять уже нечего и наверняка ее решили уволить, София спустилась в ресторан.

Алек ждал ее уже сорок минут и нервно постукивал пальцами по столу, ему срочно нужно было ее согласие на роль, и времени на ответ оставалось немного.

София медленно вошла в зал и отсутствующим взглядом окинула столики. Вдруг чья то рука потянула ее руку вниз.

- София! - мужчина с беспокойством посмотрел на нее, - да что с тобой, что у тебя за вид! Я дал тебе несколько дней отдыха, чтобы пришла в себя, выспалась, а ты выглядишь так, словно тебя через мясорубку прокрутили!

- Алек, извини, неужели я действительно так плохо выгляжу? - она тут же открыла сумочку и достала солнечные очки, - это чтобы тебя не смущать.

- Меня давно ни чем не смутишь, просто я беспокоюсь, - он решил не терять времени и сразу перейти к делу.- София, вопрос не терпит отлагательства. Тебя приглашают на новую роль. Прошу заметить, звездную. Один новомодный нью-йоркский режиссер, не буду пока называть фамилию, хочет видеть тебя и Вильяма в шекспировской постановке «Ромео и Джульетта»...

Не дав ему договорить, София рассмеялась, вспомнив вчерашний разговор с Мейсоном.

- Алек ,ты помнишь сколько мне лет и сколько лет Вили?

- Дорогая, поверь, в его интерпретации это не имеет значения. Он видел ваш спектакль и просто загорелся идеей сделать эту постановку с вами, - внимательно посмотрев на нее, он добавил, -милая, времени на раздумья нет. ДА или НЕТ?

Еще вчера утром последовал бы отказ, но сегодня это выглядело спасением.

- Да, - выдохнув, произнесла она.

- Отлично, вылетаем в Нью-Йорк пятичасовым рейсом, - он резко встал и оставил ее одну справляться c шоком.

Прямиком направляясь к лифту и никого не замечая на своем пути, София наткнулась на чье-то плечо.

- Извините, - тихо сказала она и пошла дальше.

- Хотя мы с вами и виделись в полумраке, но я вас сразу узнал, - улыбаясь, произнес юноша.

Только подняв глаза, София поняла кто перед ней стоит.

- Мейсон, - почему-то она очень обрадовалась встрече, - здравствуй. Что ты тут делаешь? Пришел на завтрак?

- О нет, позавтракал я дома, нет ничего лучше Розиных блинчиков! Только вот отец решил не напрягать курьера, а отправить меня с утра пораньше передать документы его заказчику.

- Не думаю, что СиСи хотел тебя обидеть, просто таким способом он пытается привлечь тебя в семейный бизнес, - помолчав немного, она все же продолжила, - знаешь, я улетаю сегодня, и мне хотелось бы попрощаться с твоим отцом, - она посмотрела куда-то вдаль и с сомнением произнесла, - если это возможно.

- Нет, София, боюсь, это невозможно. Он только что вылетел в Англию.

- Ну что ж, выходит, не судьба, - эти слова дались ей с огромным трудом, но все же слезы удалось сдержать, - передай ему… а впрочем, ничего не нужно.

Улыбнувшись, она протянула Мейсону руку.

- СиСи крупно повезло, что у него такой сын, желаю тебе найти себя, - не удержавшись, она поцеловала мальчика в щеку.

Двери закрылись и лифт помчался по шахте вверх. Не в силах больше притворяться, София зарыдала.

Вильям поднес Софии стакан воды.

- София, меня пугает твое самочувствие, - осторожно начал он, - премьера на носу, а ты в такой плохой форме, возможно, стоит показаться врачу?

- Боюсь, диагноз здесь никого не обрадует, - и она снова разрыдалась. - Это не лечится, Вильям.

- Господи, что происходит? - Вильям заметно побледнел, - это так серьезно? Расскажи, ты же знаешь, что можешь доверять мне, я твой друг.

Ей действительно не с кем было поделиться, даже самой себе было страшно признаться, то казалось нереальным, как будто все происходит с кем-то другим.

- Мне не стоило бы говорить тебе об этом, но скоро все и так догадаются, - София встала и подошла к окну. Шел дождь, и это успокаивало, - я беременна.

Капли монотонно стучали по стеклу, и София в такт им поглаживала еще не наметившийся живот. Этот жест был неосознанным, но напоминал ей о том, что внутри нее бьется крохотное сердечко, и ей нельзя переживать.

- Ты молчишь? - она медленно подошла к дивану и присела, - я и не ждала от тебя поздравлений, но скажи хоть что-нибудь.

- И кто счастливый отец, и где он? - незаметно сглотнув, спросил Вильям.

- Отцам не всегда положено быть рядом, а кто он - не имеет никакого значения. То, что произошло, уже и так чудо, и я не вправе требовать у судьбы чего-то большего.

- Я рад за тебя, - не сводя с нее ошарашенных глаз, он в нерешительности спросил, - а как же твоя карьера? Как же наш спектакль?

- Не переживай за меня, а спектакль мы успеем отыграть. Конечно, потом придется вводить другую актрису, сам понимаешь, Джульетта с животом... - она улыбнулась и пошла переодеваться, оставив партнера в легком шоке.

Эпилог. Где-то в Бруклине.

Из комнаты неуклюже вышел малыш, похожий на ангела. Его белокурые кудряшки в лучах солнца казались золотыми.

- Ты проснулся, мой ангел! - София быстро отбросила газету и побежала навстречу малышу. Подняв свое сокровище на руки и расцеловав заспанные глазки, усадила его на стульчик.

- Сейчас мама приготовит тебе завтрак, очень вкусную и полезную кашку, - не желая выпускать малыша из поля зрения, она подвинула его поближе к столу. Шаловливые ручки тут же схватили газету и потянули в рот,- Тедди, отдай сейчас же! Это очень невкусно и опасно.! - вызволив газету из перепачканных в типографской краске рук, она скользнула взглядом по странице, и сердце на долю секунды замерло.

На весь разворот была статья с громким названием «Развод года».

Глаза жадно выхватывали слова из газетной полосы: «В ходе срочной операции сыну миллионера СиСи Кэпвелла понадобилось переливание крови. Желая спасти жизнь мальчику, жена Памела Кэпвелл призналась в отцовстве другого человека, который являлся ее любовником уже два года. После успешно проведенной операции мистер Кэпвелл официально подал на развод…».

В статье были и другие подробности, но София, прекратив чтение, резким движением разорвала и газету и кинула ее в мусорную корзину.

Малыш расплакался.

- Прости меня, солнышко, я забыла про тебя, - София смахнула и свою слезу.

Дверь распахнулась, и возбужденный мужчина появился в комнате с охапкой маргариток. София с малышом на руках вышла ему навстречу.

- Родная, я дома, - схватив жену c сыном в объятия, произнес Вильям, - как же я соскучился!

Наконец отпустив их, он протянул ей букет.

- Как всегда, мои любимые, - подмигнув мужу, ответила София.

- Прежде чем поставить их в вазу, посмотри внимательней!

К букету были привязаны ключи

- Вильям, что это значит? - сердце радостно заколотилось, - неужели это то, о чем я думаю?

- Я, наконец, договорился с арендатором, мы можем хоть завтра переехать в Нью-Йорк! - с гордостью произнес мужчина.

- Ты знаешь, что я самая счастливая на свете, - целуя мужа, сказала София.

- А что ты тогда скажешь, когда узнаешь, что я подыскал няню, и ты сможешь вернуться в театр? Тебя все заждались.

- Я люблю тебя! - и тихое счастье озарило ее душу.