Döbbenten bámult a lányra, aki kedvesen mosolygott rá. Egyrészt, nem értette mire fel ez a nagy boldogság és kedvesség, másrészt, mi a fenéért mosolyognak össze Konannal? Kíváncsian és egyben értetlenül fordult a kékhajú lány felé.

- Mi van? - vigyorgott rá Konan.

- Mi a fene folyik itt? - bukott ki a kérdés belőle.

Kushina Konanra nézet, majd vigyorogva Minato felé fordult.

- Nincs semmi érdekes - indult meg a fiú felé, s amint oda ért elé mosolyogva szembe állt vele. Felemelte a kezét, megropogtatta az ujjait, majd kölbe szorította. - Ezt azért, mert a tudtom nélkül intézkedtél - s a mondat végeztével egy hatalmasat behúzott a szőkének, aki döbenetében, vissza ült a kanapéra.

Ám Kushina nem hagyta annyiban. Elkapta a fiú grabancát, és talpra állította.

- Ezt pedig azért, mert aggódtam érted!

Egy újabb lendülettel megadta a fiúnak az ütés párját is. Konan karjai közt kötött ki.

Minato döbbenten feküdt Konan karjai között. Fogalma sem volt miért kapta, s mivel érdemelete ki a pofonokat, de nem is a miértje érdekelte, hanem leginkább az, hogy honnan a fenéből lett Kushinának akkora ereje, hogy egy vámpírt megsebezzen, és fájdalmat okozzon neki?!

Érezte, hogy arca mindkét oldala lüktetett a fájdalomtól, s hogy orrából lassan szivárgott a vér. Konan láthatóan élvezte a dolgot, mert amint talpra állította a fiút, vissza lökte Kushina elé.

- Még nem végeztünk! - ropogtatta meg a kezeit Kushina dühtől lángoló szemekkel, elkapta a fiút a polójánál fogva, majd magához húzta és megcsókolta.

Minato tágra nyílt szemekkel, döbbenten, szinte sokkolva állt a vörös ciklon szorításában.

Kushina érezte, hogy Minatot teljesen váratlanul érte a dolog. Igazából ő sem tudta volna megmondani, hogy miért csókolta meg a fiút. Egyszerűen csak szerette volna kifejezni a háláját.

Azok alapján amit Konan mesélt neki, megpróbálta helyre hozni a károkat.

Az első ütést azért adta, mert nem szólt neki Konanék érkezéséről, és nem volt egy felemelő élmény arra kelni, hogy négy vad idegen férfi áll a szobájában és üvegezik az erkélye ajtaját.

A másodikat azért, mert miután kisétált a szobájából és Konannal összefutva kiderült, hogy kik is azok akik a házában szaladgáltak, Minato már réges-rég eszméletlenül feküdt a Kanapén.

Konan elmondása szerint, Minato rosszul lett, majd elájult. Teljese ismeretlen okokból.

*" - Előbb még a fiúknak segített a tatarozásban, utána meg puff.. . Összesett. "*

Míg a nappalit hozták rendbe, ő a fiú mellett maradt végig, de Minato egyszer sem mutatta jelét annak, hogy javult volna az állapota, vagy hogy rendbe jönne. Vagy legalább hogy mi baja is lehet.

A csók. A csókot csak azért adta, mert megkönnyebbült, hogy él. Érezni akarta, biztosra tudni, hogy nem csak képzelődik.

Aggódott... De... mégis, miért?!

Kipattantak a szemei, és elengedte a fiút. A csókjuk nem tartott tovább, mint egy átlagos, normális csók, talán tiz másodperc volt, talán tizenöt... De sokkal több volt annál amit magában rejtett. Nem szánta különlegesnek, nem akart többet, csak biztosra tudni a bizonytalant.

Elengedte Minato polóját. A szobában lévők mind-mind más felé néztek, egyedül Konan bámulta őket szolid mosollyal az arcán.

Kushina zavarodottan bámult fel az előtte álló fiúra. Minato ugyan olyan döbbent volt, mint ő.

Amikor meg csókolta a fiút, nem gondolt semmire, nem érzet semmit, és nem tulajdonított semmit a dolognak. Ám ez gyökeresen megváltozott. Több volt egy sima csóknál, ez földöntúli, misztikus, ismeretlen volt számára. Amint összeértek ajkai a szőke ajkaival érezte amit a fiú érzett, hogy fáj az ütés helye, hogy zavarodott, értetlen de mégis... Mégis melegséggel töltötte el a lány tette.

Minato nem tudta hova tenni a dolgot. Megcsókolta, csak úgy. A semmiből, a semmiért. Tudta jól, Kushina megrémült, a lány nem tudja mit is jelent egy csók az életpárok között, most akaratlanul is megnyílt a fiúnak. Akaratlanul is megosztotta vele a lelkét, átengedte... nem is... bele karolt a fiú lényébe, s áthúzta magához, a maga köré emelt falakon túlra.

Érezte, hogy a lány lénye bele remeg az új érzésekbe. Abba, hogy a fiú végre láthatta a meztelen lelkét, a teljes, valós lényét.

Minato sejtette, hogy Kushina nem pontosan így van tisztában a dolgokkal, de sejti, hogy ez más volt, mint az életében eddig elcsattant csókok. S gondolatát csak meg erősítette Kushina zavart tekintete.

Szegény lány értetlenül állt előtte, s zavartan bámult hol ide hol oda. A szobában lévő vámpírok sejtették miről van szó, de nem avatkoztak bele, ám a teljes igazságot egyedül csak Konan tudta.

- Bocs... ezt nem kellett volna - vigyorodott el elég bénácskán a ciklon.

Próbálta menteni a menthetetlent. Végül Konan volt az, aki megelégelte a dolgot és a segítségükre sietett.

- Na, nekünk mennünk kell. Itt végeztünk! - csapta össze a tenyereit.

A szobában lévő vámpírok mint egy varázsütésre, elindultak az ajtó felé. Konan a két fiatal felé fordult.

- Minato - nyújtotta ki felé a kezét. - Gyerünk, fizess ki! Te meg kis lány, menj pihend ki magad.

Mosolygott kedvesen a vörösre Konan.

- Igen, jobb ha fel megyek.

Rámosolygott a nőre, majd Minato segítségeével elbicegett a a lépcső korlátjáig.

- Köszönöm a segítséget Konan, remélem még látjuk egymást.

- Ó, afelől ne legyen kétséged kicsikém. - somolygott Konan, s karjait összefonta mellkasán.

Kushina egy pillanatig habozott, majd megfordult s felbicegett a lépcsőn.

- Kushina! - szólt utána Minato.

- Igen?

- A lábad. Megint fáj?

Tudta, nagyon jól tudta, hogy fáj a lány lába ismét. Hisz a csókjukkal bele látott egy pillanatra az emlékeibe is, hogy amíg ő eszméletlenül feküdt, egy kétbalkezes munkás megbotlott a lábában. Kushina nem adta tanu jelét, hogy különösebben megérintette volna a dolog, de Minato tudta, igenis nagy fájdalmai voltak.

- Á, semmiség. Majd bekapok egy fájdalom csillapítot és jobb lesz - mosolygott.

Minato szó nélkül bámult rá, sajnálta a lányt, de csodálta mennyire kitud tartani a maga kis elgondolása mellett.

Közelebb ment hozzá és megfogta a lány karját.

- Pihend ki magad. Jó? Nekem most haza kell ugranom.

Az, hogy megérintette, csak egy indok volt, hogy nyugtató hullámokat tudjon küldeni a lány testébe. Érezte, hogy Kushina szép lassan, de átengedte a védő falon túlra s tompult a fájdalma.

- Menj, pihenj le.

Kushina csak bolintott, majd elindult fel a szobájába.

Minato aggódó tekintettel követte végig a lányt. Megvárta, míg becsukodik mögötte az ajtó, majd Konan felé fordult, aki diadalittasan várt rá.

- Meg ne szólalj - séltált el mellette az ajtó felé indulva.

Konan a nyomába szegődött.

- Én? Megse szólaltam! - vigyorgott teli pofával.

Minato komor tekintettel pillantott a nőre.

- Nem is kell.

- Na, ne morgolodj. Örülnöd kéne. Köszönöm - kerülte ki a fiút és kisétált a kitárt ajtón, - Minek a feszkó?

- Féltem Kushinát - csukta be maguk után az ajtót, s a ház előtt várakozó vámpírok felé fordult. - Kösz a segítséget, srácok.

- Nincs mit - intett neki egy bézbolsapkás, fekete trikos vámpír.

Minato vigyorogva bámult a srácra.

- Hát te?! Nem is láttalak bent!

Mutatott a háta mögé.

- Mert kint vártam. Tudtam, hogy előbb utóbb kidugod az ocsmács képed.

- Kösz, körülbelül ötven-éve nem találkoztunk és igy fogadsz, Nagato?

- Hogy máshogy? Mit vártál? A nyakadba ugrok csók özönök közepette? Jut eszembe, csók. Lemaradtam a nagy jelenetedról, mi? - vigyorodott el mézes-mázosan.

A többi vámpír kuncogva nézet össze. Tudták, hogy Nagato és Minato születésüktől fogva barátok voltak. A vörös és a szőke. Csak így emlegették őket.

- Ezt inkább ne feszegessük.

- Mi a baj? Tudtommal, ha jól értesültem, a halandó az élet párod.

Minato mély levegőt vett és elindult a házuk felé.

- Konan, te s Nagato gyertek velem, Jiraiya már vár benneteket.

- Az öreg is itt van? - lökte el magát a padtól aminek eddig támaszkodott.

Minato felnézett a házukra, aminek az utcára néző ablakában Jiraiya kör alakja rajzolodott ki.

- Ja.

- Menjetek, Surano megmutatja nektek a következő állomást. Intézzétek el nélkülem - adta ki a parancsot a Konan a fiúknak, akik egy bolintás közepette megindultak egy kis busz felé.

Minato megindult a házuk felé, nyomában Konannal és Nagatóval. Nagyon rossz érzés fogta el, tudta, az, hogy Jiraiya már várja őket, nem jó jel. Valamit tud, amit ők, vagy csak ő nem.

Idegessége kezdett át ragadni a nőre is. Nagato, mivel nem igazán volt tisztában a dolgokkal, nem is igazán zavartatta magát. Sapkáját levéve fejéről a nadrágjára csatolta. Amint a ház elé értek az ajtó kitárult és Jiraiya állt velük szemben. Minato és Konan megálltak vele szemben. Ám Nagato, mint egy kis gyerek, a férfi nevét kiálltva rontott neki.

Jiraiya rémülten emelte fel kezeit, ám Nagatót ez sem tántorította el. Kát karjával átfogta a férfit és szorosan magához ölelte.

- De rég láttalak!

- Jól van! Eressz!