7. fejezet

Az első nap

Másnap reggel Minato enyhén erős zsibbadásra ébredt.

- Mi a frász? - pislogott nagyokat, hogy eltüntesse szeméből az álom maradékát.

Amint kitisztult a látása annyira, hogy felmérhesse a környezetét, első pillantása a karján nyugvó lányra esett.

Szemei döbbentek tágultak ki. Mit keres Kushina a szobájában!? És mit keres az ágyában?

Kisebb fáziskéséssel, de leesett neki, hogy pillanatnyilag ő vendégeskedik a lánynál, és nem fordítva.

Kushina nyugodtan szuszogott Minato karját használva párnájának. Egyik kezét a fiú mellkasán pihentette, s fekete köntöse az éjszaka folyamán szétzilálódott.

Minato fülig vörösödve húzta a takarót a lány formás fenekére, majd fel a csípőjére egészen a melléig.

Hogy a francba alakultak így a dolgok? Kushina szinte meztelenül tapadt a mellkasára, a tudta nélkül.

Bele se mert gondolni, mit tenne vele, ha rá jönne. Megpróbálta kicsúsztatni a kezét a lány feje alól, de az olyan ragaszkodóan kapaszkodott belé, mint ha az élete függött volna tőle. Szabad kezével gondterhelten túrt bele kócos üstökébe. Mihez kezdjen most? Felébreszteni nem akarta, ahhoz túl békésen aludt. Nem lett volna szíve megszakítani a lány békességét.

Nagy levegőt vett, majd megpróbálkozott még egyszer kicsúsztatni a lány feje alól.

Persze a mozdulat sorra Kushina is felriadt. Álomittasan nyitogatta szemeit.

- Basszus – rémült meg Minato.

Jelen pillanatban szívesebben vívott volna életre menő harcolt egy felsőbb rendű vámpírral, mint sem Kushina elé álljon a történtek után. Ha rá jönne, biztos, hogy megbélyegezné olyan tettekkel, amiket még el sem követett.

Miért kényszeríti mindig arra, hogy fizikai kontaktussal álomba taszítsa? Miért nem engedi közel magához mentálisan!?

- Makacs nőszemély – sziszegte idegesen, majd végig simított az arcán, s egy lágy csókot lehelt a lány arcára. – Aludj.

Kushina engedelmesen hunyta le szemeit, s mély álomba merült. Minato kihasználva az alkalmat kiszabadította a karját, majd kicsusszant az ágyból.

Megkönnyebbülve huppant le a szőnyegre. Ha minden reggel így ébredhetne...

Nem! Ezt most azonnal ki kell verni-e a fejéből. Most, hogy tisztában volt vele, mennyire nagy veszélyt jelent a lányra, nem kockáztathat. Sokkal óvatosabbak kell lennie.

Tarkóját vakarva fordult Kushina felé, aki eközben összegömbölyödött az ágyon, akár csak egy kiscica.

Hogy-hogy a francba fogja végig csinálni ezt a kínterápiát, fogalma sem volt. Távolságot tartani, hűvösnek lenni vele szemben egyszerűen... lehetetlen volt.

Akaratlanul is reagált a lány mozdulataira, szavaira, viselkedésére. Távol maradni tőle pedig kész öngyilkosságnak érezte. Mit tegyen? Ő, a herceg jelölt, aki eddig büszkén és gondtalanul élt, a földön kuporogva les egy lányt, miközben alszik, és azon aggódik, hogyan kerülje el, hogy ne okozzon se magának, se neki fájdalmat.

Ha ezt tudná bárki is, rögtön megváltozna a véleményük róla. Bár jobban bele gondolva, magasról tett rá. Gondoljanak, amit akarnak, neki nem számított semmi csak a most és Kushina.

Az ágyra pillantott, majd elnevette magát. Kushina a takarót teljesen maga köré csavarta, egyedül az orra helyet látszott ki.

Mondjon bárki bármit is, ez a lány tudat alatt teljesen elrabolta a szívét. A szívét, melyet eddig olyan bőszen, s oly nagy erőfeszítésekkel próbálta elzárva tartani. Erre megjelenik ez a lány és egy pillanat alatt felborítja az életét.

Ide jött, csak azért, hogy egy időre ledobhassa vállairól a herceg jelöléssel járó terheket, erre még hatalmasabb csávába kerül. Valaki, oda fönt az égiek között, nem igazán szívleli. Döntötte el.

Elszakította a tekintetét Kushináról, majd feltápászkodott. Ma minden kép el kell kerülnie, hogy bármi is történjen köztük.

Az éhsége miatt nem aggódott. Legutóbbi portyázása során bőségesen belakmározott. Minimum kell egy hét, mire újra rátör a vérszomj.

Az ajtóból visszafordult, hogy egy utolsó pillantást vethessen Kushinára.

- Legközelebb, Chéri, legközelebb – szorította ökölbe az ajtófélfán nyugvó kezét, majd kilépett a szobából.

Kushina enyhe fejfájással ébredt. Az erkély előtti függönyön át beszűrődő fény éppen elég volt ahhoz, hogy rávilágítson szemérmetlen helyzetére.

Köntöse teljesen szétbomlott az éjszaka folyamán. Döbbenetét rögtön felváltotta a szégyen halvány érzete, és rögtön összekapta magán a köntöst, majd erős, szoros csomót kötött rá.

Bele se mert gondolni mit tett volna, ha Minato így látja. Minato! Tegnap óta nem látta a fiút. Vajon visszajött, ahogy ígérte, vagy otthon maradt?

Fejét kezeibe támasztotta, olyan furcsa álma volt, hogy legszívesebben elsüllyedt volna szégyenében.

Először valami borzalmasat álmodott, de arra nem emlékezett, hiába próbálkozott.

Aztán Minato hangját hallotta a fejében, arra kérte, aludjon. Ezután gyönyörű álmot látott.

Egy erdőben volt, az apja, az anyja, a bátyja és mindenki, aki kedves volt számára, ott volt vele. Minden tökéletes és boldog volt. Teljesen idilli volt, szinte már túl jó.

Majd hirtelen Minato meg jelent, együtt feküdtek az ágyban, s ő úgy bújt hozzá, mintha hozzá tartozna. Minato pedig olyan gyengédséggel és lágysággal nézet le rá, mint Fugaku Mikotora, majd hirtelen Minato rá parancsolt, hogy aludjon.

Mi a fenéért álmodott ilyen zagyvaságokat?! Megrázta a fejét, bízva abban, hogy kiverheti elméjéből a zavarba ejtő képeket.

Hogy is ne! Majd pont ő rá fog így nézni. Nem, nincs az az isten. Nagyon nyújtózkodott, majd lehajolt bokájához, hogy leellenőrizze, történt e változás. Grimaszolva tapasztalta, hogy semmi előre haladást nem történt a gyógyulása felé.

Lehajolt a mankójáért, majd feltápászkodott és elindult a konyhába. Perpillanat egy dologra vágyott, de arra mindennél jobban, egy tálzörgős zabpehelyre.

Remélte, hogy Minato otthon töltötte az estéjét, s ennek a gondolatnak a tudatában dúdolni kezdett.

Amint beért a konyhába éneklésre váltott át, miközben a zabpehely doboza után kutatott.

Észre sem vette, hogy Minato őt figyelte az étkező asztalnál ülve. Kék szemeit szinte rátapasztotta a lányra. Kushina hangja teljesen elbűvölte. Sok gyönyörű hangú nővel találkozott már, de ehhez foghatóval még soha. Mintha ezernyi tündér járt volna táncot körülötte.

- Hol lehet? Azt hittem van még egy dobozzal. – mérgelődött a vörös.

Minato jót szórakozott magában a lányon, miközben egy újabb kanál zabpelyhet kapott be. Szándékosan nem szólt, kíváncsi volt, mikor veszi őt észre.

Kushina szótlanul állt a pulttal szemezve, valamin mélyen gondolkodhatott. Minato eközben betolta az egész tál reggelit, majd az előtte lévő dobozért nyúlt, és ráérősen megtöltötte tejjel a tálat. Ám amikor a zabpelyhes dobozt vette a kezébe egy éles zöld szempár villant rá.

Minato.

- Kushina – vont vállat. – Most hogy tisztáztuk egymás nevét, jó reggelt.

- Mit keres nálad a zörgős zabpelyhem? – indult el felé Kushina vészjóslóan.

- Ö... reggelizem talán? Tudod, a normális fejlődéssel együtt jár a normális étkezés is. Ebbe beletartozik a reggeli, az ebéd és a vacsora. – ecsetelte, miközben megtöltötte a tálját. – Ezek egy normális ember szükségletei.

- Cseszek a szükségleteidre! – csapott az asztalra felbőszülve Kushina, azzal kikapta a következő mozdulattal a fiú kezéből a dobozt. – Ne merj még egyszer hozzá nyúlni. – sziszegte, majd hátat fordított neki.

- Hisztis.

Kushina vipera módjára fordult a Namikaze felé. De annak már csak hűlt helye volt. Nagyokat pislogva bámulta az üres széket.

- Hát ez?

Döbbent bicegett ki a nappaliba, miközben a bútorokra támaszkodott. Minato a kanapén terpeszkedett és a csatornákat váltogatva, látszólag semmi sem érdekelte.

- Mi a francot csinálsz?

Hátra sem fordult, hogy a szemébe nézzen, úgy válaszolt a lánynak.

- Tévézek.

- Nem erre értettem.

Érdektelenül fordult a vörös felé.

- Mi a gondod?

- Ha csak azért vagy itt, hogy idegesíts, abból nem kérek, meg úgy... az egészből!

- Milyen egészből? – térdelt fel a kanapén, hogy szembe kerülhessen a lánnyal, majd rákönyökölt a támlára és kíváncsian figyelte a reakcióját.

- Mindegy! Ne egyél az utamba!

- Most is te jöttél hozzám, nem én hozzád. – vont vállat Minato és visszafordult a tévé felé.

Kushina tehetetlenül, füstölögve bicegett vissza a konyhába. Mi a fene ütött Minatóba? Hisz, eddig teljesen úgy viselkedett, hogy ő azt gondolta, érdekli. A kórházban még meg is csókolta! (…) Mi történhetett? Zavarodottan vette ki a szekrényből a müzlis tálát, majd elbambulva neki állt elkészíteni a reggelijét.

Tényleg ennyi minden változhatott egy éjszaka alatt? És ő még abban reménykedett, hogy talán.. Na jó! Ezt most be kell fejezni-e! Miket is gondolt?

Mélázásából Minato hangja zökkentette ki, miközben a falon lévő telefont tartotta a kezében.

- Igen? – támaszkodott a falnak. – Itt Minato Namikaze. De, igen. Ez az Uzumaki lakás. Ki? Pein? Hogy én...?

Kushina rémülten köpte ki az asztalra a zörgős zabpelyhet. Pein?! Pein nem beszélhet Minatóval! Ha meg tudja mi történt, rögtön haza repül.

Felpattant, majd amilyen gyorsan csak tudott Minato mellett termett. Egy mozdulattal arrébb taszította a fiút, majd a levegőben himbálózó telefont a füléhez emelte.

- Haló? – zihálta a falnak támaszkodva.

- Kushina? Mi folyik otthon? Ki az a Minato?

- Á! Pein! Szia! Mi a helyzet? Jól érzitek magatok? Hogy megy a munka?

- Ne vetíts húgi. Válaszolj! Mi folyik ott?

- Semmi. Miért?

- Kushina! Ki az a Minato?

- Minato? Hogy ki ő? (…) Senki! Csak egy szomszéd.

- A szőke srác méltatlankodva nézett Kushinára, majd legyintett egyet és elhagyta a földszintet. Jobbnak látta felmenni az emeltre. Kushina ilyen állapotban túlságosan is csábító volt. Reggel is alig bírta türtőztetni magát. Tudta, hogy megbántotta a lányt, és a telefonnál épp ezt viszonozta. Nem róhatta fel neki, de még is rosszul érintette. De mit tehetne? Ő döntött így. Ő választotta ezt az utat. Csak magát okolhatja.

Amint felért megakadt a pillantása az emeleti telefonon, kíváncsi volt, vajon ha fel veszi a kagylót hallani fogja-e a testvér párt? Nagy kísértést érzett arra, hogy kipróbálja. De tudta, hogy bunkóság lenne. És őt nem erre nevelték.

- Szomszéd?

- Igen, az. Szomszéd.

- Érdekes, én nem emlékszem rá.

- Az után költözött ide, hogy elmentetek.

- És mit keresett a házunkban?

- Te jó ég! Ne legyél paranoiás, Pein! Csak át jött köszönni és felvette a telefont (…) poénból. Mit kell ezen túl ragozni?

- Jó van! Jól van (…) csak nem akarom, hogy bármi bajod essen.

Kushina nagyot sóhajtva csúszott le a fal tövébe. Ezzel már kissé elkésett Pein.

- Nem lesz semmi bajom. Még csak pár nap telt el, mi történhet ennyi idő alatt?

- Ezt most komolyan kérded?

- Hogy mennek a dolgok oda át?

- Jól. Anya ma elment, hogy találkozzon a társuló cég fejeseivel.

- Na és te?

- Megyek gitárt venni.

Szuper. A bandával haladsz?

- Találtam dobost. Ennyi.

- Szuper.

- Le kell tennem, meg jött Nagato.

Ki?

- A dobos, na, szia húgi! Vigyázz magadra! Ja, míg el nem felejtem! Minato (…) ugye? Vigyázz a húgomra és tedd le a telefont. Pá!

Kushina döbbenten tartotta kezében a telefont. Miről beszélt Pein? Csak nem kihallgatta a beszélgetésüket az emeleti telefonon keresztül!?

- Jó fej a bátyád – csendült fel a vonal túlsó végén Minato vidám hangja.

- Képes voltál kihallgatni a beszélgetésünket?

- Csak kíváncsi voltam, mi szépeket mondasz rólam. (…) Szóval csak köszönni jöttem át. – jegyezte meg mellékesen.

- Idegesítő vagy! – csapta le a telefont Kushina, s abban a pillanatban vidám nevetés csendült fel az emeleten.

Mit kézel magáról ez a srác?! Bele furakodik az életébe, és most még a telefonbeszélgetését is lehallgatja? Ez már túl sok volt neki, dühtől forrva bebicegett a konyhába, hóna alá kapta mankót, majd felcsörtetett az emeltre.

Mit képzel ez, hol él? Nem, ezt nem fogja vele játszani! Ő nem csak egy játékszer akit kedve kénye szerint használhat! Elkényeztetett, idióta, nagyképű, egoista barom!

Fortyogott magában Kushina miközben elindult a szobája felé, ám még az út negyedét sem tette meg, bátyja szobájából gitár hangja szólalt meg.

Döbbenten pislogott a bátyja szobája felé. Ő ismerte ezt a számot! Régen (…), nagyon régen már hallotta valahol, de nem tudta meg mondani hol és mikor.

Lassan indul meg a hang irányába, nesztelenül. Félt, hogy ha megzavarja egy kis zajjal is a zene abba marad. Túlságosan is csábította ahhoz, hogy abba maradjon hirtelen. Tudta, hogy Minato merészkedett be a bátyja szobájába, de egyszerűen nem vitte rá a lélek, hogy véget vessen a zenének. Úgy érezte, muszáj hallgatnia. Az ajtófélfáig araszolt, majd neki dőlt a falnak, lecsúszott a fal tövébe és úgy élvezte a kellemes dallamot, mely leginkább egy altatóra hasonlított.

Minato teljesen bele élte magát a zenébe. Tudta, hogy Kushina fel fog jönni előbb utóbb az emeltre, hogy leordibálja a fejét, így jobbnak látta elbújni, vagy legalábbis meghúznia valahol magát, míg el nem ül a vihar.

Ekkor bukkant rá Pein szobájára, mint arra utólag rá jött, mikor a falra felpillantott, amire festékkel fel volt pingálva a neve elég absztrakt módon.

A szoba elég sötétnek tűnt, ahhoz képest, hogy óriási ablakok voltak benne, talán a függöny hatása volt az egész. Az ablak alatt gitárok sorakoztak.

Emlékezett még rá gyerek korából, hogy kell gitározni, Jiraiya megtanította hobbi gyanánt. Mással úgy sem tudta el foglalni magát, mikor az anyjától elválasztották.

Elválaszozták. Oda lépett az egyik gitárhoz és végig simított rajta. Mint ha csak egy farkas kölyök lett volna, akit kölyök korában elszakítottak az anyjától, hogy önálló életbe kezdhessen.

Megmarkolta a gitárt, majd lehuppant Pein gondosan elrendezett ágyára.

- Hogy is volt?

Benyúlt a pólója alá, majd elő vette a kabala pengetőjét, majd bizonytalanul pengetni kezdte. Kellett pár perc mire belerázodott, de lassacskán egyre jobban ráérzett a ritmusra. Remélte, hogy Kushina nem hallja meg, bár hiú remény volt, tudta jól.

Eszébe jutott az régi altató, melyet még anno az anyja dúdolt neki lefekvés előtt. Halkan dúdolni kezdett, majd a dúdoláshoz igazította a dallamokat is. Teljesen magával ragadta a zene varázsa. Olyan rég tartott már kezében gitárt, hogy az ujjai szinte bele bizseregtek az ismerős érzésbe, mikor a húrok megpendültek a keze alatt.

Ha nem lenne vámpír, vagy herceg jelölt, csak egy egyszerű ember, biztos, hogy a zenéléssel kereste volna a kenyerét, még ha csak egy utcasarkon egy szál gitárral. Már is jobban megérte volna, mint ez.

Hirtelen olyan mélyről jövő nyugalom árasztotta el, hogy a keze egy pillanatra meg állt a húrokon.

Ez nem az ő nyugalma volt, ez egy sokkal mélyebb, sötétebb helyről feltörő vágy volt nyugalomba beburkolva. Olyan nyugalomba, amit az ő zenéje teremtett. Kushina az ajtó előtt ült, belőle áradt az a másvilági nyugalom, melyet megérzett.

Megérzett! Döbbent rá. Kushina, ha csak egy pillanatra is, de megnyílt. Ám amint a zene abba maradt, újra eltűnt a fiú elől.

Szánakozva tette vissza a helyére a hangszert, miközben Kushina az ajtónál elég hangosan feltápászkodott.

Mikor befordult az ajtón Minato az ablak felé fordulva a nyakába akasztott valamit.

- Mit játszottál? - dőlt az ajtófélfának teljesen megfeledkezve legutóbbi haragjáról.

Minato egy pillanatra felé fordult, majd zsebre vágta a kezeit és kibámult az ablakon.

- Egy gyerekkori altatót.

- Szép.

- Tudom.

Teljesen elmerült a látványban Minato, s ezt Kushina is észrevette. Valami megváltozott, de nem tudta volna meg mondani mi. Úgy érezte, valami történt, valami, ami fontos. De egyszerűen képtelen volt rá jönni mi lehet az. Olyan tökéletesnek hatott Minato, miközben ott állt az ablak előtt, s a korai napsugarak az arcán ragyogtak. Nem eviláginak tűnt.

A mankót megszorította, majd hátat fordított a fiúnak. Beszélni akart vele, az altatóról akarta kérdezni, látni akarta a mosolyát. De valami pici elemi erőcske még is visszatartotta, úgy érezte, jobb, ha most magára hagyja a fiút.

- Ne menj - szólalt meg Minato alig hallgatóan.

- Tessék? - fordult vissza Kushina.

- Maradj itt, velem - fordult felé Minato, s tekintete olyan lágyan vetült Kushinára, hogy a lány lábai megremegtek tőle.

Hogy felébredjen a kábulatból, megrázta a fejét és elfordult.

- Boldogulok egyedül is, nem kell vigyáznod rám. Menj haza, Minato.

- Miért?

- Mert nincs szükségem rád.

Csak miután kimondta a szavakat döbbent rá, hogy nem ezt akarta mondani. Minato felé fordult, hogy bocsánatot kérhessen, vagy korrigálhassa szavait, de Minato tiszta megértésse bámult rá. Fene a büszkeségébe! Már megint e-miatt mindent elront.

Egyszerűen nem tudott megmukkanni sem, nem hogy még beszélni.

Minato vett egy mély lélegzetet, majd elindult Kushina felé. Mikor már ott állt előtte kezét a lányremegő kezére tette, mely a mankót markolászta.

- Ha van, ha nincs, maradok. Mikoto megkért, és én nem szegem meg az ígéretem. Ha akarod, elkerüllek, míg fel nem épülsz, vagy míg a bátyádék haza nem érnek. De nem foglak magadra hagyni.

Döbbenten bámult fel a tengerkék szemekbe. Hogy lehet valaki ennyire jó, és tökéletes?

Minato lágyan mosolygott Kushinára. Az a hitetlenség, ami az arcán ült mindent elárult neki, nem beszélve arról, hogy a lányból áradó bizalom és szeretet szinte megfojtotta. Tudta mire gondol.

- Nem vagyok olyan jó, mint ahogy azt te hiszed. - kerülte ki a lányt, majd magára hagyta.