**Нас-Ніхто-Не-Бачить**

**Частина 1**

**Розділ 1, у якому Женя дуже дивується.**

Він перешукав геть скрізь. Її ніде не було. Немов крізь землю провалилась. Хоча це неможливо. З квартири на вісімнадцятому поверсі машинка просто так на землю провалитися не може. Це ж скільки стель і підлог їй доведеться подолати! Отже, залишається одне — шукати далі.

Женя зітхнув і знову заліз під ліжко. Ні-чо-го.

- Я так і знав! - розчаровано вигукнув хлопчик.

Навкарачки він поповз до халабуди, яку вчора зробив із подушок і ковдри. В середині сидів і діловито вмивався рудий кіт.

- Мяузере, допоможи! - попрохав Женя.

- Вона червона, велика і двері відкриваються вгору. Щойно була тут — і раз — зникла.

Мяузер уважно подивився на Женю, а тоді перевів погляд жовтих очей позад хлопчика. Женя озирнувся і закляк. Біля нього лежала червона машинка. Та сама.

- Але як? - здивувався Женя.

Мяузер потягнувся, позіхнув і поважно вийшов із халабуди. Він сів біля хазяїна і став дивитись на щось, що знаходилось між хлопчиком і машинкою.

- Ей, не дивись на мене, а то він побачить! - пролунав незнайомий голос.

Кіт розвернувся і неквапливо пішов по своїх котячих справах — до миски з їжею.

А от Женя спочатку завмер, а потім почав озиратись на всі боки.

- Ти хто? - спитав він.

- Ніхто, - відповів голос, - Це тобі ввижається.

- Ага, не вірю, - сказав Женя.

- Повір, - сказав голос.

- Не хочу і не буду, - Женя вже починав сердитись, - ти десь тут є, виходь!

- Я і не ховаюсь, - відповів голос, - Я стою біля тебе!

І тут раптом червона машинка закрутилась на місці, а тоді поїхала до свого картонного гаража.

- Так ось хто її заховав! - вигукнув Женя.

- Я не ховав, я тільки грався. Трішки. - сказав голос, - Вона мені дуже подобається. А ще отой твій робот і поїзд і...

- Зачекай, - сказав Женя, - то ти що, всіма моїми іграшками граєшся?

- Ну, трішки... Ну, не зовсім трішки, але коли ти не бачиш.

- Так а хто ти такий? - запитав Женя.

- Ну звісно, що Нев! - сказав голос.

- Ага... - задумався Женя, - А ти тут живеш?

- От іще! - сказав Нев, - Я живу в себе вдома, а в тебе я граюсь. Е... Тобто, допомагаю. Точніше, вчуся допомагати.

- Ти мене геть заплутав, - сказав Женя, - чим ти допомагаєш?

- Розумієш..., - голос Нева став тихий і невпевнений, - Я не можу тобі більше нічого сказати. Мені не можна із тобою говорити. Я, мабуть, піду.

- Зачекай! - Женя виставив перед собою руки, ніби намагався схопити повітря, - А ти ще прийдеш?

- Ну аякже! Я ж тут працюю... Тобто, вчуся працювати.

- Чуєш, - гукнув Женя, - якщо хочеш, візьми до завтра. - і він підійшов до коробки, в якій стояла червона машинка.

- О, а можна! - Невів голос став радісним, - Я завтра неодмінно поверну!

Машинка піднялася у повітря... і розчинилась.

- Бувай! - крикнув Женя.

А тоді заповз до халабуди. Йому треба було все як слід обміркувати.