8. fejezet

A látogató

Hangosan dörömböltek a ház ajtaján. Kushina épp a konyhában tevékenykedett. Egy rövidnadrág és egy hosszú, laza póló volt rajta, háttal áll a mögötte lévő férfinak, s úgy aprította az ebédhez való összetevőket.

A kopogás félbeszakította tevékenységét, s kicsúszott a és a kezéből.

- Francba! - dobta el az éles tárgyat, majd rögtön szájába dugta a sérült ujjat.

Minato eddig a pillanatig azt próbáltan színlelni, hogy olvas, s egy könyvet bámult az orra előtt, bár lopva folyton oda-oda pillantott a vörös hajú lány felé.

Ám amikor Kushina megvágta magát, gerince megmerevedett, s teste megfeszült. Idegesen markolászta a könyv lapjait, miközben Kushina épp a fiókokban kutatott ragtapasz után.

- Minato, nem láttál valahol ragtapaszt? - fordult a fiú felé, sérült ujját - melyből már csak kicsit szivárgott a vörös nedű - maga előtt tartva, vigyázva, hogy ne cseppentsen sehova a véréből.

Minato állkapcsa megfeszült, miközben összeszorította fogait. Érezte, hogy szemfogai szinte viszketnek a vágytól, hogy megízlelhesse a lány vérét. Szemei vadságot tükröztek, s ez egy pillanatra ledöbbentette Kushinát.

- Ha nem, hát nem. Nem kell bevadulni. - fordult el tőle megsértődve Kushina, s a szekrényekbe folytatta a kutatást. - Pedig valahol itt kell lennie...

Mindeközben az ajtóban áll felváltva verte az ajtót és csöngetett.

- Minato, légyszíves nyisd már ki az ajtót! Megsüketülök. - intett a fiúnak.

A szőke férfi mozdulatlanul bámulta a lányguggoló alakját. Nem értette, mire fel ez a vérszomj?

Hisz nem rég enyhítette szomját, sőt, még túl is adagolta magát. Akkor még is... miért? Sejtette, hogy jobb lesz minél hamarabb eltűnnie, míg ura önmagának. A szemfogai már teljesen kinőttek, s szinte égették az állkapcsát. Vicsorogva próbálta meg vissza fogni magát. A könyv szinte már megsemmisült kezei alatt, darabokban hevert az asztalon, s a markaiban. Érezte, hogy a szárnyai kitörni készülnek, bizsergett, viszketett, éget, fájt a háta. Halványan érzékelte a lány jelenlétét,de már nem, mint társ, inkább, mint vadász.

Rémülettel vegyült düh csapott fel benne. Lehunyta a szemeit, hogy koncentrálni tudjon. Mind ez csak azért történhet meg, mert Kushina nem fogadta még el őt. Ha ugyan úgy elfogadná Kushina a történteket, mint ahogy ő, hogy ők összetartoznak, akkor a benne élő fenevad is elfogadná a lányt, és nem éhezne rá.

De mivel Kushina egyszerűen képtelen közelebb engedni magához Minatot, ezért automatikusan megtagadja a férfi létét.

Kinyitotta a szemeit, s felnézett a lányra. Még mindig a szekrényben kutakodott.

Érezte a lány bódít illatát, az ereiben lüktető vért, látta a bőre alatt futkos ereket. Vágyott rá, meg akarta kaparintani, meg akarta ízlelni, kóstolni, fel akarta tépni a lány torkát.

- Nem! - pattant fel, s háta fordított a lánynak.

Kushina meg sem hallotta a férfi szavát, teljesen elmerült a kutatásban.

Minato ökölbe szorított kezekkel próbálta uralni testét. A vágy most sokkal erősebb volt, mint bármikor egész életében. Mintha egy drog függőtől megvonták volna a drogot, és most újra elé tették volna.

Ehhez hasonló volt az érzés, amit érzett. De még is sokkal intenzívebb, erősebb, késztetőbb.

Egész lényében remegett az erőlködéstől. Nem bánthatja Kushinát, egy ujjal sem.

Hátra sandított a válla felett, Kushina a földön térdelt, a egy ronggyal próbálta meg elállítani a vérzést. Miközben az étkészletes fiókban kutakodott bele nyúlt egy újabb késbe, s a sebből immár szinte patakokban folyt a vér.

A másodperc egy törtrésze alatt a lány mögött termet. Két kezével neki támaszkodott a szekrénynek, s vágyakozva bámult le az alatta térdelő lányra. A szekrény üvegén keresztül vetett egy pillantást magára, szemei feketén csillogtak. Elégedett vigyorra húzódtak ajkai, s szemfogai csillogva bújtak elő.

Kushina mit sem sejtve mérgelődött, miközben magában motyorászott. Mindeközben az ajtóban áll még mindig kitartóan dörömbölt és csöngetett.

- Az isten szerelmére, Minato! Menj és nyísd már ki azt az isten verte ajtót! - kelt ki magából Kushina.

Ahogy felállt arra késztette Minatót, hogy meghátráljon, különben csúnyán összefejeltek volna. Pár méterrel arrább állt, kezét a szájára tapasztva.

- Mi a francot csinálok? - akadt ki a szőke.

- Én is ezt kérdem. - dühöngött Kushina a csap alá tartva a kezét. - Menj, nyiss már ajtót! Mint látod, én nem érek rá.

Minato bólintott, majd kitámolygott a konyhából. Idegesen csoszogott el a bejárati ajtóig.

Mi a fenét akart művelni? Csak egyetlen egy pillanatra lett dominánsabb a szörny, s már is rá vetette volna magát Kushinára?! Ha a lány nem áll fel... kitudja mi történt volna.

- Jövök már! - mordult az érkezőre s dühösen vágta ki az ajtót.

Fugaku állt előtte, teljes életnagyságban.

- Mit akarsz itt Fugaku?

Ám a férfi nem reagált. Üveges tekintettel bámult a konyha irányába. Fekete szemei a szokottnál is sötétebben csillogtak, szemfogai élesen nőttek ki ajkain túl milliméternyiről milliméternyire.

- Fugaku - szólította meg parancsoló hangon Minato, ám az továbbra sem reagált.

Fugaku egy könnyed mozdulattal arrébb lökte a Namikazét az útjából, s a konyha felé indult. Minato neki zuhant a kanapénak, majd keresztülesett rajta. Fugaku vérszomjas tekintettel sétált a gyanútlan lány felé. Ugyan úgy úrrá lett rajta a vérszomj, mint nemrég ő rajta is. Ám Fugakun hatalmasabb volt, hisz nem volt az életpárja, nem tudott uralkodni magán. Még az ajtón keresztül is tisztán érezhette Kushina bódító vérének a szagát, ha ilyen domináns volt fölötte a vadja.

- Na, azt már nem - ugorta át a kanapát Minato, s szemfogait elő villantva Fugakura vetette magát.

Megragadta a vállánál fogva, belé mélyesztette a karmait, majd kivágta a nappaliba, az Uchiha végig borult a kanapén, neki a tévének, ami ripityára tört a férfi súlyától. Mielőtt felállhatott volna az Uchiha, Minato már rajta is volt.

Kushina a zajra felpattant, abba hagyta a keresést és elindult a hang irányába. Minato megérezte a lány szándékát, leszorította a férfit, hogy ne láthassa Kushina.

- Minato? Mi a fenét művelsz? Ki van ott?

- Maradj a konyhába, ha kedves az életed! - rivallt rá rémisztően mély hangon Minato.

Kushina döbbenten bámult a nappaliba. Nem sokat látott a kanapé miatt, csak azt, hogy Minato valakit leszorít a földre. Legszívesebben oda ment volna, de a férfi hangja felcsendült elméjében s megállította.

Valamiért szót fogadott neki. Idegesen toporgott a konyhában, miközben a sebéből a vér végig folyt a kezén, s lassan csöpögni kezdett a földre.

 Semmit nem látott, csak hogy Minato egyszer fent, egyszer lent. Valakivel dulakodott.

Eközben Minato megpróbálta jobb belátásra téríteni Fugakut, aki minden erejét latba vetve küzdött, hogy kiszabaduljon a Namikaze szorításából.

- Higgadj le , Fugaku! - vágta oda a parkettához teljes erejéből Minato, s Fugaku feje szétnyílt az ütközéstől.

Kicsit sem érdekelte, hogy barátja megsérült, a legfontosabb most az volt számára, hogy Kushinának ne essen bántódása. De nehezére esett egyszerre háromfelé figyelnie; Kushinára, Fugakura és a benne dominanciáért küzdő fenevadra.

Fugaku sérülés se perc alatt begyógyult. Megharapta Minato karját, kitépet belőle egy darabot, majd miközben Minato felüvöltött a fájdalomtól, ő nyakánál fogva leszorította a szőkét a véres szőnyegre. Jobb karját felemelte, hogy végleg lesújthasson vele. Ám a csapást megelőzőleg Minato két lábát ellenfele nyaka köré fonta, s vicsorogva földhöz vágta. Felpattant, majd vetett egy pillantást sérült karjára, mely már szinte teljesen begyógyult.

Kushina nem messze a küszöbtől állt, látta, hogy Minato a karját szemléli.

- Minden rendben? - indult meg felé aggódva.

A Namikaze érezte a vér szagát. Tudta, hogy ha a lány így folytatja Fugaku elveszti a maradék józan eszét is.

- Takarítsd fel a véred, Kushina. Aztán maradj ott. Ki ne gyere ide!

Minato érezte, hogy ellenkezni akar a lány, felemelte a kezét és intett neki, hogy tűnjön el.

- Na, de...

- Menj innen Kushina! - dörrent rá, s már vetette is magát Fugakura aki eközben felállt és támadásra készen bámult Minatóra.

Neki vágta a szemközti falnak a vérszomjas Fugakut, majd ismételten leszorította a földre.

Nincs mit tenni - döntötte el.

Ráült Fugaku felső testére, majd homlokánál fogva lefogta a férfit, s csattog szájába gyömöszölte a karját. Fugaku fulladozni kezdett Minato vérétől, s mivel kiköpni nem tudta nyelni kezdett.

Eközben Kushina Minato szavát megfogadva feltakarította a vérét, majd egy rongyal ellátta a sebét. Most kicsit sem érdekelte, hogy nem egy aranyos, higiénikus ragtapasszal lett ellátva, vagy egy normális, egészséges kötéssel, ha nem egy ócska konyhai ronggyal.

Idegesen markolászta a kést a kezében, felkészülve arra, hogy segítsen Minatónak ha úgy adódna. S bár nem tudta kivel harcol, úgy érezte meg kell védenie.

Fugaku percről percre nyugodtabb lett. A szemei a megszokott fényben csillogtak, teste elernyedt s mikor találkozott tekintete Minatóéval megragadta a férfi karját és félre tolta.

Minato nem mert leszállni róla, az alapján, hogy milyen mohón itta a vérét barátja, tudta, már rég nem ivott. Kockázatos lett volna elengedni, még párpercig rajta kellett, hogy maradjon, bizonyítékul, hogy már minden rendben.

Fugaku megpróbált felülni, viszont csak felső teste tudott fel emelkedni a padlóról, ám ez éppen elegendő volt ahhoz, hogy félre fordulhasson s kiokádhassa Minato vérét.

Teste nem igazán tudta befogadni a nemesi vért. Túlságosan is hozzá szokott az emberi, állati vérhez.

Mikor már csak öklendezésre volt képes, Minato a konyha felé fordult. Már nem érezte a vérszagát, Kushina alapos munkát végzett. Fenyő és hipó illata lengte be a házat. A benne dúló vadállat is megnyugodott amint elült a vérszag.

Sóhajtva szállt le Fugakuról, majd leült a fal tövébe barátja mellé.

Párpercig némán ültek egymás mellett. Végül Fugaku törte meg a csendet.

- Fáj a fejem, mintha betörték volna.

- Tudom, én voltam. - fordult felé Minato.

- Mit tettem? - nézett végig a vérben úszó nappalin elszörnyedve az Uchiha.

- Hála nekem, semmit. És hála neked, én sem.

- Mi a franc történt itt? Ugye az nem...?

- Nem Kushina vére - nyugtatta meg a férfit. - A miénk - tápászkodott fel, a falba kapaszkodva, majd mikor talpon állt meg simogatta a karját ott, ahol nem rég még Fugaku fogai voltak.

- Mi a franc történt itt? - ismételte meg magát Fugaku, s ő is felállt, ám kissé zsongott a feje, így meg kellett kapaszkodni a falban.

- Röviden? Kushina megvágta magát, én bediliztem pár percig, aztán megjöttél te, erre te diliztél be, aztán mivel gondolom jó ideje nem ittál kissé elborult az agyad. Így kénytelen voltam jobb belátásra téríteni téged, és végül adtam a véremből, hogy lecsillapodj.

Fugaku őrjöngő gyomrára tette a kezét.

- Szóval ezért - fintorgott, hisz még érezte a vér rozsda ízét a fogain.

Minato a konyha felé fordult. Tisztán érezte most már a lányt. Félelmet és aggodalmat sugárzott ki magából. Tudta, az, hogy most a lány ilyen állapotba került, csak is az ő hibája.

- Megnézem Kushinát, te addig szuperálj valamit a nappalival, ha meglátja, kicsinál minket. - indult el Minato hátra hagyva a tanácstalan Fugakut.

Kushina teljes egészében remegett. Hallotta a nappaliból beszűrődő hangokat, s tudta nagy csata zajlik oda kint. Talán egy betörővel viaskodott épp Minato. A kést szorongatva mászott be az étkező asztal alá.

Párpercig néma csönd volt, majd meghallotta Minato hangját és... Fugakuét? Nem igazán akart hinni a fülének. Túlságosan is félt, és aggódott Minato épségéért. Mit is tehetne ő ebben a helyzetben?

Kimászott az asztal alól. Ha véget vetni nem is tud a csatának, de valamit még is csak tehet!

Az ajtó felé araszolt, ám ekkor léptek zaja ütötték meg a fülét. Az ajtó melletti falnak lapulva szorította keblére a kést. Nem igazán hitt benne, hogy Minato az, így felkészült lelkileg, hogy most leszúrja az idegent.

Minato érezte a lány jelenlétét az ajtó közelében, s érezte a benne dúló zavart. Tudta, hogy perpillanat kiszámíthatatlan a lány, így óvatosan kitárta az ajtót, s jól tette, hogy óvatos volt, Kushina abban a pillanatban már le is csapott a késsel.

Egy gyors mozdulattal meg állította a lány karját, mielőtt az elválasztotta volna fejét a nyakától.

- Nyugalom Kushina! Én vagyok az!

Kushina hitetlenül pislogott. A férfi ruhája vértől átázva tapadt testéhez, s még is élt. Elejtette a kést, kiszabadította a kezét s lendületes pofont kevert le a férfinak, amint megpillantotta mögötte Fugaku idétlen arcát.

Kezdett benne összeállni a kép. Bár nem igazán értette, honnan ez a sok vér. Félre tolta útjából a döbbent szőke férfit, majd kibicegett a csatatérre, mely egykor az ő hőn szeretett nappalija volt. Fugaku magyarázkodva állt elé, ám mielőtt megszólalhatott volna Kushina ökölbe szorított kézzel gyomorszájon vágta, s ennek eredménye ként Fugakuból ismét ki kívánkozott Minato vére.

- MI-A-JÓ-BÖDÜS-FRANCOT-MŰVELTETEK-A-NAPPALIMMAL? - üvöltve tagolta a szavakat magából kikelve Kushina.

Minato elborzadva fogta fel, hogy szinte köddé vált az iménti félelme a lánynak s aggodalma iránta. Pedig el sem tudta mondani milyen jól esett számára, hogy aggódott érte Kushina.