Даша понимала, что слезы ничего не решают и отчаиваться нельзя. Она держалась весь день. Но жалость к себе и обида на весь мир жгли её изнутри, подобно вулкану, готовящемуся к извержению, и к вечеру это извержение произошло, изливаясь наружу горькими и горячими слезами. Она плакала и плакала — почти всю ночь напролёт. Плакала от своей беспомощности изменить происходящее и угрюмого бессилия внутри себя. Ей казалось, что судьба-злодейка издевается над ней на каждом этапе её жизни. В такие моменты не хотелось ничего. Может, уйти в монастырь или уехать странствовать по Южной Америке?
С приходом рассвета она задремала на час, сама этого не заметив. Проснувшись и глянув на свое отражение в зеркале, Даша поняла, что давно так не выглядела. Она была похожа на китайского пчеловода, забывшего надеть защитную сетку на лицо, когда отправлялся ворошить улей. Но сейчас ей было абсолютно всё равно, как она выглядит, что сейчас на небе — солнце или луна, зима или лето за окном, война или мир на планете. У Даши началась другая жизнь — жизнь, в которой больше не было Виктора.
 …Прошло две недели, и Даша старательно гнала от себя все мысли, все образы, связанные с мужчиной, так нещадно разбередившим ей душу. Даше очень хотелось, чтобы её сейчас кто-нибудь подвесил вверх ногами, как тогда у бассейна это сделал Виктор, и хорошенечко потряс. Сейчас это было ей необходимо. Может быть, это сработает и поможет выбросить все мысли о нем из головы? Она буквально истязала себя тренировками на трассе и на лошади, пыталась чаще встречаться с друзьями, загружала себя работой, гоняла по ночам на мотоцикле в полном одиночестве, но ничего не помогало.

 Подруги всячески её поддерживали. А Егор так и не пришёл, хотя порывался. Может, наконец-то понял? Ещё не так давно она мечтала, чтобы он исчез из её жизни и оставил в покое. Но сейчас… Не то чтобы он был ей сейчас нужен, но, возможно, это как-то отвлекло бы от грустных мыслей о Викторе. Сейчас Даша цеплялась за любую возможность погасить в себе ту пустоту и отчаяние, которые никак не желали отступать. И в этой психотерапии, в этом самообмане были все средства хороши. Даже Егор со своими навязчивыми разговорами и желанием вернуть её.
Казалось, у неё не было свободной минуты, но мысли о Викторе упорно не хотели покидать её мозг, ежеминутно загоняя Дашу в предательский угол воспоминаний. Это было похоже на наваждение. Раньше Даша могла непрошеные мысли забрасывать в дальние уголки своей памяти, распределять по местам и заставлять их там сидеть тихо и не высовываться. Но, видимо, файл под именем «Виктор» был поражен вирусом и отказывался убираться на задворки ее сознания.
Неужели она знает название этого вируса, неужели это и правда?.. Нет, нет и нет! Даша потрясла головой. Просто это курорт, просто это гормоны, ведь у нее давно не было рядом человека, который бы о ней заботился, вот и все. Она просто доверилась Виктору и растаяла, что называется, под лучами тёплого солнышка и в располагающей обстановке. Даша успокаивала себя тем, что такой мужчина просто не мог не покорить сердце любой женщины… И она не исключение — у нее он тоже вызвал восхищение, ей было хорошо и спокойно рядом с ним, было ощущение какой-то надёжности. И сейчас она всего лишь скучает по своим ощущениям, которые вызывал в ней этот человек, —  только и всего. «Только и всего!» — внушала себе Даша.

Редактировала Татьяна ГОРН