***Выражаю искреннею благодарность за поддержку моему другу Наталье Мордвичёвой, маме и всем моим близким, людям ради которых пишу.***

# От автора

…когда я начал писать эту повесть, то сомневался, стоит ли так откровенно писать о себе. Ведь это исповедь, здесь нет ни капли вымысла. Тревога моя была столь сильна, что я решил свои воспоминания подать в виде рассказа о вымышленном человеке Глебе Борисове… Но затем, чувства остыли, страх осел, и я понял, что готов заявить, что всё, что написано в этой повести правда от первого слова до последнего. И Глеб Борисов это я сам в юности. И всё, что приключилось с героем, было на самом деле со мной. Повесть я не стал переписывать, в ней есть некое очарование для меня в том, что я смотрю на свою историю со стороны, точно эта история другого человека. Мне его жалко, я ему сострадаю, и я люблю его за человечность. Дорогой мой читатель, не суди и ты его строго, а значит и меня, я здесь тебе исповедуюсь…

***…моему любимому другу, Наташе Мордвичёвой***

# 1.

Сопливая журналисточка Светка, как её шутя сегодня назвал папа, очень волновалась, когда шла на своё первое задание от редакции. Студентка филфака проходила практику для курсовой в местной газете «Городские вести». Светлана не ожидала, что главный редактор даст сразу такое интересное и ответственное задание, видимо, всё дело в том, что её папа дружил с Львом Валентиновичем. А возможно, и то, что она была отличницей и все три курса, которые уже были позади, её рассказы публиковались в студенческих сборниках и оценивались даже профессионалами как очень талантливые. Лев Валентинович поручил Светлане взять интервью у Глеба Борисова, и сказал, что в её распоряжении целая полоса. Борисов был городской звездой, уникальным человеком. Он был местный художник, картины которого часто выставлялись в области и однажды в Москве. Уникален он был еще тем, что этот человек был инвалидом детства. Борисов страдал детским церебральным параличом, правда был во всем самостоятельным, обходился без посторонний помощи, один путешествовал по области. Светлана как-то видела его на персональной выставке, он очень сильно хромал, причем «заваливался» на левый бок при ходьбе, было впечатление: вот-вот и упадет, но он не падал. И левую руку всегда держал согнутой у груди, растопырив пальцы. Девушка с ним не разговаривала, но говорили, что у него трудная и медленная речь.

Света не знала о Борисове больше ничего. Знала, что ему двадцать девять лет. Что живет с мамой в трехкомнатной квартире, одна из комнат его мастерская. О личной жизни ничего. Есть ли девушка, встречается ли… Он ведь местная звёздочка, как говорят все о нём. У такой знаменитости должны быть поклонницы…. Ну или поклонники, улыбнулась Света своей фантазии, вспомнив свой рассказ о мужчине, который тайно был влюблен в сына своей знакомой… Главред сказал, чтобы статья раскрывала все глубины его творчества как сюрреалиста, но Свете хотелось написать о жизни художника, что у него на сердце и кто вдохновляет его на труд за мольбертом. Многие картины несли эротические сюжеты: красивые женщины, феерия любви…

...дверь открыла мама Вера Петровна, уже пожилая, но красивая женщина, сказала, что Борис работает в мастерской и она сейчас позовет его.

- Нет-нет, я хочу пройти в мастерскую, застать художника за работой это счастье для журналиста, - сказала Света.

- Здравствуйте, Глеб, меня зовут Светлана Вагина, я корреспондент «Городские Вести».

- Здравствуйте, Светлана вагина, - поприветствовал Глеб.

- Ой, нет, Глеб Сергеевич, вы ударение не там поставили, - заулыбалась девушка, не смутившись, уже привыкшая, что со школы коверкают её фамилию. - Я не вагина, я Вагина, ударение на первый слог.

- Вы не вагина? -пытался шутить художник, и Света подумала, тот еще фрукт, как и все мужики, считающие себя юмористами.

- Я вагина, так скажем, не для всех. Для всех же я Вагина, - решила Света тоже быть острой на язык.

- Не для всех? - Глеб положил кисть на столик, до этого он обтирал её о тряпку, намотанную на ручку старого кресла, так он решал проблему с тем, что у него действовала только одна рука. - А для меня?

- А вы хотите, чтобы я для вас была вагиной? - не сдавала позиции студентка в войне красноречия.

- А вы позволите об этом мечтать?

- Вы веселый, оказывается, человек, Глеб.

- Какой есть, - улыбнулся художник. - Вы меня извините, что я по-домашнему одет…

Он был в растянутой майке-борцовке и шортах непонятного цвета из-за пятен красок.

- Ничего страшного. Художник за работой, открыт душой и телесно.

- Ну, телесно не совсем открыт. На мне майка, шорты, а под шортами… вы не поверите, что…

- Что же там может быть? - захихикала Света.

- А вы угадайте…

- Наверное, трусы…

- Вы очень проницательны…

Вот так за шутками и началось интервью с милым и веселым художником. Говорили потом о картинах, о сюжетах, о учителях Глеба… Свете всё время хотелось перевести тему на его личную жизнь, но почему-то он всё время ускользал и весьма умело. Как будто личное было табу.

-...вы знаете, Света, когда я был в Москве вот с этой работой, - сказал Глеб, когда показывал картину с очаровательной обнаженной женщиной у окна, и как-то в порыве рассказа неосознанно стал мять гульфик, чтобы почесать «хозяйство», - меня так тепло принимали, до слёз… Картина называется «Изгибы», потому что все линии тела, видите, так изящно изогнуты...

Свете, воспитанной в строго интеллигентных традициях, «чесать хозяйство» при даме показалось в высшей степени мужланством, но… не говорить же этому милому и уважаемому человеку замечания.

- Вот, смотрите, - он показал рукой, которой только что… на участок картины, - здесь я зашифровал послание зрителю, это как ребус…

- А если это ребус расшифруют? - Света похвалила себя за профессионализм, она согнала смущение, чтобы продолжить интервью.

- Они узнают о моём личном…

- Кстати, Глеб, вы никогда не рассказываете о личном почему? Это личное настолько для вас

небезопасно?

- Быть может, - загадочно произнес художник и снова потеребил сквозь шорты гениталии.

Света задохнулась от такой вульгарности, это уже хамство какое-то. Ладно, первый раз случайно человек забылся — почесал яйца или член, не знаю что… Но это он повторил!

- А что вы скрываете, Глеб? - пересилив волну злости, но всё же решила «раскрутить» художника студентка. - Это что-то, что общество осудит? Гомосексуализм?

- Почему гомосексуализм? - изменился в лице Глеб, напуганный таким словом.

- Ну, я не знаю. Вы очень таинственно всё говорите. Для нашего провинциального городка это было бы шоком, как и онанизм…

При слове «онанизм» Глеб даже вздрогнул, и Света поняла своим журналистским чутьём, что что-то зацепила…

- Нет-нет, здесь зашифрованы лишь духовные терзания о поисках смысла жизни, - и Глеб снова забылся и увлекся гульфиком.

Света теперь спокойно смотрела, как он тискает себя там, не замечая прямого взгляда девушки на это бесстыдство.

- Скажите, Глеб, а зачем вы это делаете? - коснулась она пальцем ладони мужчины, которая до сих пор массировала гениталии.

- Что? - непонимающе переспросил он.

- Ну… вы вздрогнули при слове онанизм, а сейчас ваша рука…

Глеб отдернул ладонь и посмотрел на девушку так, как смотрят дети, которых обидели. Он, конечно, был инвалид, и будь Света старше и опытней как женщина и как журналист, она бы не стала касаться этого. Но она было юной и наглой. И могла идти на риск, не задумываясь о последствиях, не заботясь, обидит ли человека.

- Вы сейчас при мне, девушке… занимались онанизмом?

- Нет! - даже воскликнул художник - Как вы такое могли подумать?!

- А что? - Свету взяло за живое, и она решила «отомстить» за хамство и оскорбление её женское достоинство. - Ни девушки нет, ни… парня, почему бы не подрачить перед корреспондентом?

- Светлана, мне неприятен разговор. Вам нужно уйти, - запротестовал художник.

- Я уйду, а вы вероятно будете глядеть в окно и этим заниматься?

- Почему вы обижаете меня? Ведь я ничего вам не сделал? - Глеб стал нервничать и все тело стало ходить ходуном.

- Вы при мне, при девушке теребили своё хозяйство. Отвечайте, зачем?

- Я сегодня просто трусы надел маленькие, - зачем-то стал оправдываться перед нахальной девчонкой «звезда» города. - Мне они жмут…

- Ой-ой, так всё просто, - не изменяла своему методу Света, провокацией узнавать факты. - Скажешь, и не стоит сейчас?

- Конечно же, нет, - бедный художник и не замечал перехода на «ты». - Просто маленькие трусы, жмут…

- А если я проверю?

- Что? - недоумевая взглянул Глеб.

- Стоит или нет…

- Не надо, - вдруг сдался он. - Я признаюсь, только не пишите об этом…

- О чем? - сделала невинное лицо Света.

- Об этом, - Глеб неожиданно достал из шортов фаллос и стал быстро-быстро водить по нему рукой. Света не могла поверить, что это она видит. А художник пожирал её глазами и… скоро залил юбку…

# 2.

...мне было тогда лет восемь. Я рос как «обычный» ребенок-инвалид в бесконечном потоке унижения как сверстников, так и взрослых людей, которые обзавелись семьями, детьми, но почему-то забыли обзавестись совестью, состраданием и мозгами. Моим «большим» миром была песочница во дворе, куда утром часов одиннадцать… Да, для меня одиннадцать часов всегда было ранним утром; я всегда спал и сейчас сплю подолгу, двенадцать-тринадцать часов. За что даже родные меня называли соней и лентяем. Конечно, обижался, но объяснить никому не умел причину. Да, сейчас и думаю, а стоило ли вообще объяснять. Такова у меня болезнь, пока я бодрствую, мускулы мои все слегка напряжены. У них нет фазы расслабления, как у обычного человека… Ну вот, Светлана, обычный человек, когда сидит, у него мышцы ног расслаблены. Он встал, мышцы напряглись. Пошел, мышцы напряжены. Снова сел, расслабились. У меня же мышцы всегда напряжены. Хотя это напряжение и слабое, но за день оно сжирает энергию. Зато у меня не бывает бессонницы, забавно, да?.. Так вот, часиков в одиннадцать меня мама выводила, и я возился в этой песочнице до трех-четырёх. Всегда один, сочиняя себе друзей из близ растущих кустов тутовника. Три куста. Один толстяк, я его называл Портос. Второй высокий, Арамис. Третий — так был похож на Атоса, такой вечно грустный кустик с мудрым житейским видом; на этом кусте листва была вечно жухлая и желтоватая, наверное, у него были гнилые корни…

Вот так я и играл один. Проходили мальчишки, кто-то кричал «додик», кто-то швырял камни. Один раз даже обоссали. Подбежал шкет, когда я сидел на деревянном бортики песочнице, со спины. Чувствуя струя заходила. А мне и не повернуться. Шла соседка-татарка из того же подъезда, что и мы тогда жили, только мы жили на первом этаже, она — на третьем. Мальчишки увидели и дёру. А она на меня, мол, расплодили уродов, и правильно, что обссывают. Мне было обидно, я сидел и часа два плакал.

- Да уж, в детстве много жестокости, - выдохнула Светлана, - я в школе натерпелась тоже из-за своей фамилии, одноклассники до сих пор зовут Светка-Пизда… - Глеб улыбнулся:

- Звучит как звезда… А я в школе не учился, все одиннадцать лет ко мне на дом ходили учителя…

...однажды, когда я возился с жучком… В детстве мы этих жучков называли солдатиками. Потом в энциклопедии я узнал, что они называются могильщиками. Красивые очень жучки с таким страшным названием. Они питаются падалью, находят трупы насекомых, и чтобы они не высыхали, закапывают в землю, чтобы потом съесть. Как будто хоронят. Их всегда было много во дворе. Я из песка делал город и населял ими. И вот однажды, когда я одного солдатика заталкивал в песочный домик, рядом со мной сел какой-то парнишка лет двенадцати. Я рефлективно приготовился к очередной порции унижения, либо побьет, либо будет обзывать.

- Чем маемся? - весело спросил паренёк.

- Строю военный штаб для солдатиков.

- У тебя же один только, - шмыгнул носом он. Это был высокий для своего возраста мальчик, темный от загара, худощавый, но с развитой мускулатурой. Все-все мышцы были видны, хоть изучай анатомию. В шортах и майке-борцовке.

- Он здесь один только ползал, - робко ответил я ему.

- А давай целый гарнизон сделаем. Щаз я натащу солдатиков…

...и побежал ловить этих насекомых. Мы стали вместе строить военные укрепления: траншеи, окопы, доты… Потом он решил, раз солдатики красные, они будут русскими. Тогда надо немцев. И опять убежал. И — где только не знаю, насобирал жуков-бомбардиров, которые в детстве мы называли вонючками. Вы не представляете, Света, как только он их высыпал из майки, все разом начали свою газовую атаку. Это было ужасно! Я бежать не могу. Глаза режет от этой вони. Он меня за грудь, и давай вытаскивать с поля боя. Оттащил до вкопанной под деревьями скамейки. Там я отдышался. И мы долго-долго смеялись. Так и подружились. Парнишку звали Володя. Он еще часто песенку стал петь «Глеб Жеглов и Володя Шарапов, ловят банду и главаря», говорил это про нас. Хороший парнишка был, жаль через год он погиб, его сбила машина…

Как-то играли мы в нашей песочнице. Володя и говорит, айда на горку. У нас во дворе была большая песчаная насыпь, за ней начинался частный сектор: одноэтажные дома с огородами. Так что это гора как бы разделяла город на городских и деревенских. А на ней стояла тэпушка (то есть трансформаторная подстанция) и несколько гаражей. Это было любимое место всех мальчишек, лечь на крышу гаража, оттуда всё как на ладони.

- Володь, я так далеко никогда не ходил, - поглядел я на горку, которая была-то метров в трёхсот от нас, - да я и не влезу.

- Я тебя туда затараню. Да и не далеко совсем…

- Зырь, тама уже кто-то есть.

- Да, малышня, дадим пиздюлей и прогоним.

- А если мне потом дадут?

- Не ссы, я за тебя сам любому пизды дам…

Я сейчас рассказываю, и чувствую, как слёзы наворачиваются. Я шкет был тогда, не понимал, но чувствовал, как от Володе столько добра и теплоты ко мне исходит. Этот мальчик привязался ко мне, и защищал. Заботился, как никто до него… да и после…

И вот мы влезли сначала на горку, потом на крышу гаража. Как он меня толкал, можно было долго рассказывать. Я сейчас просто не представляю, сколько сил нужно было двенадцатилетнему мальчугану, чтобы «затаранить» меня, у которого координация тела нулевая… Но он справился. Лежим мы на нагретом солнцем железе, мне маленько страшно, всё-таки высоко. Нас с земли не видать, зато мы всё видим. Вот какие-то девушки забрели за горку.

- Зырь, бабы поссать пришли, - зашептал Володька, - бесплатный стриптиз….

Конечно же, мы оба возбудились, увидев и попы и вагины, и услышав жгучую мелодию мощных струй девичьей мочи. Было, по истине, красиво — забор, кусты и три девушки, сначала подымающие подол, спускающие трусики, а потом присаживающиеся на корточки.

- А ты когда-нибудь дрочил? - шепотом спросил меня Володя.

- Нет, а что это?

- Сейчас покажу…

Мы на крыше лежали на животах, любуясь женскими попами. Володя лег на бок лицом ко мне, и я повернулся на бок к нему лицом. Он был в спортивных брючках. Отогнул резинку, и я увидел, как выпрыгнул член прямой как палка. Володя взял его в кулачок и стал водить вверх-вниз. Зрелище с женским стриптизом так, видимо, его возбудило, что скоро на метал пролилась сперма.

- Теперь ты.

- Ага, щаз, - мне понравилось смотреть и я был воодушевлен сделать тоже.

С моими руками нелегко было достать член из шортов, который тоже стоял как рычаг переключения передач в автомобили. Мало кто поверит, но эрекция у меня была лет с шести, мож с пяти. Я думаю, это связанно как-то с заболеванием, весь организм напряжен, и какие-то мускулы потихоньку стимулируют промежность… Володя, увидев, что я долго вожусь, помог мне и достал мой член.

- Нет, ты не так делаешь, - сказал он, наблюдая за первыми неумелыми попытками подрочить. - Дай покажу… (он нежно взял мой член, и несколько движений, которые мне не забыть, преподал)… Теперь сам… ага, так, молодчик…

Я сделал лужицу даже побольше, чем его. Потом мы легли на спину и смотрели на облака. И странное чувство я уловил, точно я во сне, всё моё тело растеклось. Впервые я полностью расслабился не во сне. В свои восемь лет я нашел способ как уговорить моё больное тело не испытывать напряжение. Пусть на какие-то полчаса, но — расслабиться! И всего-то надо: поонанировать и кончить…

# 3.

Это было для меня настолько глобальное открытие… Я честно, до сих пор не знаю, не нашел лучшего способа расслабить организм. А изучал я потом, когда повзрослел многое, от примитивного аутотренинга, который мне совсем не подошел (невозможно заставить себя расслабиться, когда сам не напрягался, вот такой парадокс), до дыхательных систем вроде праноямы или холотропного дыхания. Тут же всё просто, природа подарила метод, который прост и эффективнее любого искусственного… Этим открытием я, конечно, захотел поделиться с самыми близкими людьми, мамой и папой. Отец тогда был еще жив. И вы, представляете, Света?

Я пришел домой, как раз собирались ужинать. Отец пришел с работы, он работал на стройке сварщиком. Весь обед я жужжал о том, что узнал, как расслабляться полностью.

- Ну поедим, покажешь, - улыбнулся папа.

От того, что нужно будет показать, как я это делаю, весь ужин у меня была эрекция. И когда мы пошли в зал для эксперимента, мама заметила:

- Глеб, сходи пописать, у тебя стручок торчит. Не замечаешь сам, что ли?

- Мам, так и должно быть, - важно ответил я.

- Ого! - засмеялся папа. - Так и должно быть, мать, оказывается…

Ох, если бы он знал заранее, что будет делать сын… И вот, папа и мама как зрители сели в кресла, я весь важный подошел к дивану. Не предупреждая, стянул шорты и трусы. Сел и…. стал онанировать. Минуты три папа и мама были в шоке. Раскрыв рты, не шевелились… Но потом, когда они пришли в себя, было такое! Светлана, вы не представляете, как меня ругали. Отец выпорол, мать в панике кричала — это не мой сын, убирайся. Потом я до поздней ночи сидел в ванной в качестве наказания без света.

- Я вас понимаю, - засмеялась Света, - меня в четырнадцать лет папа застал, когда я мастурбировала. Дура, забыла закрыть комнату. Сижу такая, смотрю мульт про Маугли, он меня тогда заводил. Ноги — одна на спинке койке, другая на кресле и …. бренди-брынди балалайка…. Правда, папа меня тогда не ругал, прочитал лекцию, что онанизмом занимаются только одинокие люди, вроде моряков. А ты, еще девочка, тебе надо мальчика искать, но только когда тебе будет девятнадцать… бла-бла-бла...

- Да уж… - выдохнул Глеб и закурил, сделав несколько затяжек, загасил сигарету и продолжил:

Хорошо, что я про Володю не рассказал, а то мне запретили выходить из дома на целый месяц. И… знаете, Света, одну странность потом заметил, буквально на следующий день. Когда один стал онанировать, такого колоссального эффекта не было, как с другом. Да я кончил, почувствовал небольшое расслабление, но состояние парения, невесомости не было, и быстро опять пришла зажатость. А чудо, скажу я вам, портит человека: испытав на себе хоть раз чудесное явление, он будет жаждать его. Я прочувствовал, что значит быть расслабленным, я прочувствовал, что всё время живу в состоянии усталости, что мне нужен, очень нужен отдых. Да, мне нужно было, чтобы кто-то смотрел, как я это делаю...

В то время не было мобильных телефонов, и мне никак было связаться с моим другом. И я жалел, что я такой лопух, не говорил Володе ни фамилию, ни в какой квартире живу… Хотя, так разобраться, пусть даже и стоквартирный дом, а дэцэпэшник-то один, спроси и найдешь. Я тогда об этом не думал, всё себя винил за то, что ко мне друг не приходит. Меня наказали в августе, и «тюремный» срок перешел на сентябрь. Начался учебный год, я перешел в третий класс. Ко мне тогда ходила одна учительница. Это в старших классах ходили четыре учителя по разным предметам, каждый раз в неделю. Учительница была молоденькая, как вы сейчас. Кстати, её тоже звали Света. Светлана Дмитриевна. Но она просила называть её Света и обращаться на «ты». Быть может, у нее такой педагогический метод был, расположить ученика сразу к себе, а может быть, просто неопытность и боязнь казаться взрослой, не знай…

Я уже полторы недели не общался с Володей, и мне хотелось расслабиться. Урок Света старалась вести в форме игры. Мы садились не обычно, с одной стороны стола, бок о бок. Это, надо признать, хорошо снижает тревогу у ученика, жаль другие педагоги так не делают. Как-то она меня спрашивает, после того, как мы прошли какие-то там правила по русскому:

- Глеб, а что тебе бы хотелось?

- Расслабиться, - говорю

- Ты прям как мой дед, всегда говорит, хочу расслабиться, а потом сбегает от бабки и приходит пьяненький, - захихикала моя учительница.

Меня это немного оскорбило, я же ей о серьезном говорил, о моем заболевании.

- Ну ладно, не дуйся, - сказала она, видимо, я выглядел обиженным. - А ты знаешь, как расслабиться?

- Да. Хочешь покажу? - начинал я от разговора возбуждаться.

- Конечно…

Я отогнул резинку штанов, и мой член выпрыгнул. Взял в кулак, как учил меня Володька, и начал водить. Моя учительница окаменела. И я сейчас, вспоминая, благодарен должен быть, либо её природной тактичности, либо шоку. Она не проронила не слова, пока я онанировал. Только тяжело дышала и громко заглатывала слюну…. Сперма выстрелила на её черную юбку…

Я настолько тогда расслабился, что и не заметил, как она ушла. Встал и прилег на диван, и не чувствовал себя, своего тела, словно космонавт на орбите. Потом мама сказала, что Светлана Дмитриевна не будет ко мне ходить. Причин мама не знает. Мне дают другую учительницу, пенсионерку Аллу Петровну.

# 4.

Кто-то говорит, что детство это самая счастливая пора. Видимо, говорят те, кто вырос и забыл, каково быть ребенком. Ты всего хочешь, ты ждешь и надеешься, и не понимаешь, почему тебе это не покупают, или почему это не наступает. Ты не понимаешь отговорок, таких, как нет денег. Черт побери, а почему бы вам, родители мои любимые, не заработать. Читал, однажды Будда говорил, счастье это когда не имеешь желаний…. Конечно, я утрирую это учение, которое я от скуки раньше изучал, но не проникся, как впрочем ни одной из философий, но можно и так сказать, счастлив тот, у кого нет желаний. Да и стоики говорили, надежда это проклятие человека. А в детстве всегда всего хочется, и хочется много! Я хотел, чтобы со мной был рядом мой единственный друг.

- Не делайте это, Глеб, пожалуйста, - попросила Светлана, сидя напротив рассказчика, который хотел снова достать член из шортов. - Это меня и смущает и возбуждает. Поверьте, я тоже заядлая онанистка, и могу не сдержаться, мне будет стыдно. Договорились?

- Хорошо, Света. Можно спросить, а у вас есть жених?

- Пока нет. Я девственница, и не тороплюсь с замужеством… А перед новой учительницей вы играли?…

- Нет. Я хоть и не велик возрастом был, но очень смышленый. Я сопоставил всё, что говорили родители с исчезновением училки, и понял, что это настолько личное занятие, что только самый близкий человек может это видеть. Родители не были тогда для меня близкими людьми, хотя теперь я понимаю, они поставили меня на ноги и дали образование. Но в детстве всё, что связанно с сексом, воспринимается как близость и счастье. Человеку с советским воспитанием было это не понять. Я сделался скромным и застенчивым, что, наверное, потом на многие и многие годы не давало мне познакомиться ни с девушкой, ни с парнем для дружбы. Первый взрослый секс у меня был в двадцать пять, с одной женщиной-художницей. Мы встречались пару раз.

- А тогда, с Володей у вас не было секса? Или вы больше не встретились?

- Ну почему же не встретились. Мой тюремный срок кончился и я с чистой совестью вышел на волю. Во дворе я встретил Володьку, но он был не один.

Помните, я рассказывал про татарку с третьего этажа? Так вот у нее была дочь, ей было тогда одиннадцать, Румия. Все её звали Румка или Рюмка. Полноватенькая такая девчонка, с уже торчащими грудями. Володька сидел с ней на скамейки под деревьями, и они весело болтали. Не знаю, почему, но почувствовал, что меня предали. И я гордо решил идти в свою песочницу, может, Володька увидит и ему станет стыдно за своё предательство…. Забавно сейчас вспоминать те мысли, но тогда это было более чем серьезно.

Ребята меня заметили, правда, не сразу. Стали махать, звать, чтобы я к ним шел. Но я — гордый. Сидел и даже не поворачивал голову в их сторону. Тогда они сами подошли. Володька меня знакомил с моей же соседкой, маму которой я боялся и терпеть не мог. Да и саму Румку я опасался и очень стеснялся, как и всех девочек. Зажался и только угукал — да или нет. А она казалась простой и задорной, много хихикала и сама шутила. Мы весь день болтались по двору, я плелся позади как бесплатное приложение и всё злился…

- Прикинь, - говорил мне Володька оборачиваясь, - у них есть видик… (тогда видеомагнитофон считался самой дорогой вещью, и кто имел его, а имели единицы, был элитой, кому очень завидовали). Рюм, и что ты смотрела? Я у приятеля смотрел фильм про Шварцнегера и Джеки Чана…

- Ой, много что смотрела…. Один раз такое! - она это произнесла загадочным образом.

- Какое такое? - я поглядел на друга, тот стал возбуждаться.

- Рассказать? Только никому, окей? Родаки не знают, что я подглядывала…

- Без базара, - пообещал Володька. - Глебушка наш человек…

- Короче, сидит мужик в халате…. - начала рассказывать Рюмка, когда мы вернулись к скамейке, чему я был несказанно рад, ноги тогда мои не были такими сильными и я уставал. - ...заходит тёлка красивая в одних трусах…

- С голыми сиськами? - уточнил Володька.

- Ага. Встает на колени. Мужик открывает халат. А там пиписка большая вверх торчит…

Я тоже живо представил эту картинку, и…. Интересно сейчас поглядеть со стороны. Сидит девочка на столике напротив скамейки, на которой два мальчугана, а штанишки колом. Помню, Рюмка еще и села как пацан, ноги раздвинула. Юбка короткая, трусы видать. Ох и волнительно же…

- Ну че дальше? - нетерпеливо спрашивал Володька.

- Эта баба наклонилась и взяла член в рот.

- В рот? - не выдержал я и в первый раз вмешался в их разговор. - А зачем?

- Ты что, не знаешь? - удивилась Рюмка, я помотал головой. - Это называется минет. Это когда сосут. Все женщины сосут члены, - знающи подытожила она.

- И ты тоже?

- Ты чё, Глебушка, с головой не дружишь, я же еще маленькая.

- А ты хотела бы? - вот так я потихонечку и разговорился с Рюмкой.

- Не-а, фу, это противно…

- А у тебя на писи волосы расту? - ни с того, ни с сего ляпнул Володька.

- Да, растут, - ответила девочка.

- Покажи…

- Чего захотел, иди в жопу, не покажу…

Мы сдружились, много смеялись, было очень весело. В этот день меня еле загнали домой. И я не жалел даже, что не было возможности побыть наедине с Володей и позаниматься онанизмом.

# 5.

Так весело текли… даже бежали дни. Я дрочил в одиночестве, потому что стеснялся Рюмку, хоть она и была отвязная девчонка и всё рассказывала про секс. То подглядела за фильмом, то за родителями. Однажды пригласила она нас к себе домой смотреть порнуху. Родителей не было дома. Кассеты с порно мы, конечно, не нашли. Смотрели трёхчасовую кассету с Джеки Чаном. Я тогда впервые увидел такие фильмы, и не жалел, что порно не было.

Вот сижу смотрю «Операцию А», полностью провалился в происходящее на экране. Отвлекся, гляжу, а Рюмка увлеченно смотрит ни в телевизор, а в сторону, где на кресле сидит Володька. Я поразился его смелости, даже задохнулся от восторга. Он сидел со спущенными штанами и онанировал. Девочка глубоко дышала, но не шевелясь. Сама она была одета, просто сидела и во все глаза пялилась, как мой друг дрочит. Через некоторое время член Володьки стал выкидывать белые капли.

- А ты? - повернулась ко мне Рюмка.

- Что? - с тревогой поглядел я на неё, боясь, что она заметит мою эрекцию. Я всё еще стеснялся её.

- Будешь дрочить? - простодушно спросила девочка.

- Я… я… я не знаю, - меня захлестывало волнение.

- А ты чё, не хочешь?

- Хочет, он стесняется, - весело ответил за меня

- А можно? - признаюсь, я понимал тогда, глупее вопроса и не придумаешь.

- Нужно! - сказала девочка.

- Давай друган, не ссы, ей нравиться.

Я встал, долго не решаясь спустить штаны. Ко мне подбежал Володька и стянул. Света, вы не поверите, какая огромная гамма чувств, и стыд в ней самое больше… Но я испытывал невероятное наслаждение, когда Румия чуть дыша и приоткрыл ротик смотрела на мой качающийся кулачек, из которого головка то показывалась, то скрывалась… Потом я полдня испытывал невесомое расслабление во всем теле, точно парил слегка касаясь земли, как ангел…

# 6.

Так мы стали каждый день играть, мы с Володькой онанировали, а Румия смотрела…

- А она сама мастурбировала? - спросила Света, когда Глеб снова закурил.

- Нет, никогда. И не разу не показывала нам интимные места. Хотя и Володька от намеков, перешел к открытым просьбам. Она просто смотрела. Собственно, мне это и нужно было. Володька, конечно, жаждал секса, для него онанизм не был таким значимым как для меня. И вообще, я думаю, для него это был просто способ соблазнить, хоть… и не действенный, - Глеб засмеялся и затушил сигарету.

- Значит, у вас не было секса?

- С Рюмкой? Был, но он был намного позже, когда не стало Володи. А тогда… тогда случилась одна странность, которая нарушила нашу идиллию, и чуть не погубила меня…

...мы были у Рюмке дома. Родители её часто уезжали. Так что нашим играм никто не мешал.

- Чё-то скучно просто так дрочить, - сказал Володька, - Рюмка, мож письку покажешь?

- Отвянь, не покажу, - снова ломалась Рюмка.

- Ну тогда, как в том фильме. Помнишь, рассказывала. Минет сделай.

- Не первая не хочу. Стрёмно, - заявила девочка. - Давайте, вы первые.

- А как? - не понимая, переглянулись мы.

- Ну ты пососи у Глебушки, или он пусть у тебя.

- Точняк, - сказал Володька, - а ты потом, без бэ пососёшь.

- Ага

- Друган, пососи, - сняв штаны, глянул он на меня.

- А почему я?

- А какая разницы? Рюмка нам двоим потом пососет…

- Честно? - тревожно посмотрел я на девочку.

- По чесноку, - заверила она….

- Вы делали тогда минет? - возбужденно спросила Света. - Да? Расскажите, пожалуйста, подробно свои чувства. Каково мужчине делать минет…

- Ну я был не мужчина, а мальчик. И представление не имел ни о гомосексуализме, ни о том, что минет делают только геи друг друга. Чувства непонятные. Я взял в рот, не зная, что дальше делать. Вроде, думаю, нужно сосать, а как. Держу губами и всё. Володька вот догадался водить задом, представая на руках.

- Ничёсе, - слышал я пораженный голос Рюмки, - ты его в рот трахаешь…ё...

Я не знал, то ли обижаться на этот возглас, то ли порадоваться, что девочки это нравиться. Потом я еще больше непонятное от нее услышал:

- Спусти ему в рот, он оказывается соска…

Скоро мой рот наполнился солоноватой жижей. Я не знал, что делать и проглотил.

- Фу! - сморщилась Рюмка, когда я поднялся. - Хуесос! Вафлеглот!

# 7.

- А что было потом?

- Потом была больница…

- Больница? - удивленно посмотрела Света на Глеба, который грустно улыбнулся.

- Я когда пришел домой, вскрыл вены. Потерял сознание. Я тогда не знал, что так себя нельзя убить. Кровь просто свернулась. Я много её потерял, но не смертельно. Родители пришли с работы, отвезли в больницу. Я тогда решил, что у меня никогда не будет друзей, ни девушек, ни парней. А потом…

...потом погиб Володька. Я узнал это, когда выписали из больнице. С Румией мы не общались долго, наверное, года полтора…

- У вас всё это время не было возможности расслабиться?

- Да, но жил же я до этого…

- А сказали, что с Румией у вас был секс….

- Ну, сексом это, конечно, с натяжкой можно было назвать…

Мне уже было одиннадцать, ей четырнадцать. По моему, она с двенадцати стала гулять с мальчиками, так что за два года поменяла много партнеров.

Я как-то сидел на скамейки. Она подошла и села. Изменилась естественно, стала женщиной. Фигура, грудь...Я удивился, зачем подошла. Разговорились. Как поживаешь, как дела? В общем, обычный светский трёп.

- А у тебя есть девочка?

- Нет, - говорю.

- А мальчик?

Я разозлился, всё вспомнив, встал и собирался уйти. Но напоследок высказать:

- Слушай, я не педик. Я не знал тогда, что мужчинам не сосут. А вы… вы уроды…. - повернулся и пошел.

- Подожди, - подбежала она и ухватила за плечи. - Я не то имела ввиду. Я хотела сказать, друг есть? А за тогда прости, я глупенькая была…

- Глеб, а у вас действительно больше никогда не было друга среди парней?

- Нет, - ответил Глеб. - Я потом думал, почему. И понял, я всегда боялся. Боялся, что меня придадут как Володька… Хотя знаете, Света, я много раз думал, если бы я не совершил то глупое самоубийство, и сам пошел к Володьке мириться. Без Рюмки. То всё было хорошо у нас…

- Вы себя вините в смерти друга? (Глеб кивнул). Зря, он вас изнасиловал, заставил сосать. И я думаю, что и дальше бы заставлял…

- Я думал про это. Я был бы согласен, но чтобы он не умирал.

- Вы готовы сосать, чтобы с вами дружили… Ну, это же унизительно…

- Ну, я и не дружу ни с кем. Не сосу никому, хотя в двадцать один год было…

- Так-так, - снова возбудились журналистка. - Что у вас было? Расскажите…

# 8.

Мне, как я сказал, было двадцать один год, я учился заочно на юриста. У меня, кстати диплом юриста, хотя я нигде и не работал по профессии. Нигде не берут с ДЦП. Я был тогда на сессии, жил у одной бабули. Вел очень себя скромно, хотя конечно же, учиться и быть всегда напряженным это адская жизнь.

Света, то что сейчас расскажу высветит очень отвратительную часть моей жизни, но…. Наверное, пора кому-то рассказать… Проходя домой к бабули… К двадцати годам я ноги натренировал, потому что с пятнадцати ходил на бодибилдинг. Огромные размеры не накачал, как видите, но стал выносливым, и могу много ходить. Так вот, проходя как-то я увидел в соседнем дворе детскую площадку, там играли дети и часто без мам. В общем, мне пришла в голову мысль, что дети могут мне помогать своими глазками….

Неделю я мучился моральными муками. Потом решил, необязательно же показывать член. Можно через брюки, ну как перед вами…

- Как дела, пацаны? - спросил я как можно бодрее, подойдя к трем мальчикам лет десяти-двенадцати.

- А ты чего такой весь кривой? - засмеялись пацанята, к чему я давно привык.

- Я такой родился, - улыбнулся я.

- Значит, ты через жопу рождался, - сказал один из них, и всё трое захохотали

Они смеялись, шутили надо мной, называя уродом и другими словами, от которых любому станет противно. Я терпел…

- Бля, зырте, - вдруг воскликнул один. - Он дрочит!

Я ничего не говорил, мне необходимо было кончить и убраться.

- Фу! Ублюдок! Суходрот! - издевались они, но я не слушал, я уже кончал себе в трусы, чувствуя, как мокро там очень…

Потом, когда я уходил, мне летели в спину камни, палки. Пару раз боль обожгла между лопатками. Но зато, придя домой я ощутил…. космос.

Я решил, что не буду часто ходить туда, и стараться выбирать… новых собеседников, скажем так.

Однажды присел на скамеечку рядом с молодой женщиной с коляской, в которой посапывал младенец. Мы разговорились, она мне сказала, что я приятный молодой человек. Рассказывала, как тяжело ей сейчас с ребенком, малыш неспокойный, и она только два часа в сутки спит.

- Да, невероятно вам трудно, - посочувствовал я, решив, что уже могу мастурбировать. - А вам кто-нибудь помогает?

- Почти никто. Муж много работает, нужно зарабатывать деньги… - я слушал и думал, как обратить её внимание на то, что я делаю. - Вот я с Игорёчком всё одна и одна…

- Игорь? Красивое имя… - я чуть тяжело стал дышать.

Она посмотрела на мою руку, которой я теребил гульфик, но не отреагировала, только спокойно сказала:

- Да, красивое. В честь моего отца, дедушки Игорёчка…

- А ваше как имя?

- Ирина, - ответила женщина. - Сегодня комаров столько. Странно, осень, а комары. Вот и вы всё чешетесь…

- Я не чешусь…

- А что вы делаете? - непонимающе посмотрела на мои движения.

- А вы угадайте, - мой голос вибрировал, сердце ударялось о стенки груди.

- Не знаю. Мне не до загадок после бессонной ночи…

- Я немного взволнован, - играл я с ней, - и даже…

- Не понимаю, что даже, - в голосе Ирины появились строгие нотки.

- … и даже возбужден…

- Возбуждены? - округлились глаза её.

- Да…. Признаться, что я сейчас делаю?

- Как хотите… - раздраженно сказала она.

- Я…. я онанирую, - сказал я и ускорил движения, чувствую, что скоро прольюсь.

- Что?! - отпрянула от меня женщина.

- … и сейчас кончу….

- Урод! Фрик! Даун! - закричала она, собираясь, чтобы укатить коляску. - Думает если убогий, всё можно. Вот погоди, сейчас мужиков позову. Игрушку-то оторвут.

Я уже не слушал, я наслаждался покоем во всем теле, мускулы отпускали вечное напряжение….

...как-то я шел с очередной такой медитации, очень расслабленный, довольный жизнью, зная, что тело отдохнет в этот вечер полностью. Остановилась газель. Вышел из нее мужчина.

- Парень, ты студент? - обратился он ко мне.

- Да, а что? - ни о чем не подозревая, переспросил я.

- Помощь нужна. Контрольную сделаешь, очень хорошо заплачу.

- Без проблем, - сказал я.

- Садись в газель, сейчас съездим, возьмем задание…

Я без всякой задней мысли влез с помощью этого мужчины в автомобиль. Там сидело еще пятеро… как говориться, это были лица кавказкой национальности. Дверь закрылась. Тот, кто меня окликнул, был русским. Он мне сказал:

- Слушай сюда, сука. Дрочер грёбанный, это ты ходишь на детскую площадку дрочить? (Я замотал головой, потеряв дар речи). Ты, сука, ты. Тебя сейчас убивать будут. (Я заплакал) Ты хочешь, чтобы тебя убили?

- Не-е-е, - сквозь хрип плача прокричал я.

- Тогда у тебя есть выбор, ты больше сюда ни нагой и вообще валишь из нашего города….

- Я согласен, согласен, согласен, - запричитал я.

- Не перебивай, сука. Тебе думаешь так это на халяву сойдет. Нужно отработать.

- Как? Я отработаю.

- Как-как. Очком и горлом….

...в общем, они привезли меня в какой-то частный дом. Банька уже готова была. Меня под руки привели в предбанник. Сказали раздеться и ждать. Ну, дальше, вы понимаете, Света, что было…

- Нет, пожалуйста, расскажите подробно. Во всех деталях, - попросила Света.

- Но… это так ужасно. Зачем вам?

- Расскажите…. А за это… я сейчас разрешаю вам… при мне… Хорошо?

Светлана сама очень возбудилась, когда Глеб приспустил шорты и трусы. Очень хотелось самой запустить в трусики ручку, как она это делает одна у себя в комнате. Или же, что еще больше хотелось, насадиться на большой член Глеба. Он сам симпатичный и сексуальный, и черт бы с ней, с целкой, рвись… Но она уже не взбалмошная Светка-Пизда, а журналист Светлана Вагина и должна закалять профессионализм.

# 9.

- Возьмите салфетку, - подала Светлана Глебу, чтобы она вытерся. Девушка подышала, чтобы откатило возбуждение. У нее еще никогда в жизни не было столько эротизма, как в этот день. - А теперь расскажите про баню. Что там было? Подробно…

- Тогда, - вздохнул Глеб, - мне нужно опять покурить. Для меня эти воспоминания самые тяжелые…. (Кстати сказать, Глеб забавно зажигал сигарету. Левая рука ведь не действовала, она была всегда согнута в локте, а кисть с растопыренными пальцами он клал себе на грудь. И чтобы чиркнуть спичной, он зажимал коробок коленями).

- Вы странно курите, Глеб, - заметила журналистка, когда после затяжки, он загасил сигарету. - Почти целую сигарету гасите.

- Мне при моём заболевании нельзя курить и пить спиртное, - всё также мило улыбался он.

- А зачем вы курите?

- За тем, зачем и живу. Мне жить тоже запрещали, когда я родился…

- Как это? - не поняла Светлана.

- У матери были тяжелые роды. Она переносила меня. Воды отошли, а она никак не могла родить. Только на третий день родила, да и то при помощи акушерских щипцов. Говорили, что я родился с миро-кровоизлиянием в мозг, поэтому это заболевание. Я же первые часы как бы был мёртв, и врач говорил отцу, что есть возможность не реанимировать, потому что всё равно ребенок после это останется не здоров. Отец не согласился…

- Ну и слава Богу, - сказала Света.

- Я не верю в богов.

- Кстати, вы упомянули спиртное. Конечно, это маразм, но не приходили мысли, что это релаксант?

- Ну отчего же, приходили. Несколько раз напивался. Но замечал одну странность. Когда я хмелею, понимаю, сознание становиться придурковатым, а тело наоборот импульсивно сжимается, в основном сердце. Сердце же такая же мышца как и всё в нашем теле, не считая костей и жира. Мне от спиртного становиться хуже, и появляется страх смерти. А я… вы очень удивитесь, Света… я боюсь умереть и не хочу.

- А секс? Почему вы никогда не рассматривали секс как релаксант, а избрали эксгибиоционизм?

- Я об этом и хотел рассказать случай про Румию, когда мы встретились через два года после смерти Володьки… Я всегда понимал, и теперь думаю, секс бы мне дал большее, чем онанизм. Я много раз порывался познакомиться. Но всегда находил причину удрать... Да я всё знаю, любой человек может найти партнера, даже такой урод как я… Но не в этом дело, ни в комплексах, ни в навыках пикапа. Дело в Румие, я это понял только через много лет….

...тогда, как я понимаю сейчас, она решила своеобразно передо мной «извиниться» за унизительный отсос Володьке. Пригласила к себе домой. Я еще подумал, на кой.

- Рюм, - говорю, - зачем мне идти к тебе домой? Володьки больше нет, ты всегда с ним развлекалась, со мной тебе будет скучно…

- Глебушка, я хочу отдать долг.

- Какой нафиг долг? - не понимал я.

- Помнишь, я обещала, если…. - она остановилась, наверное, подбирала слова, чтобы не обидеть меня. - ...если ты поиграешь с Володькой, я поиграю с тобой.

Я понял о чем она. Хочешь мне пососать, чтобы…. как бы это сказать (Глеб улыбался)?… вернуть карму. У меня встал сразу, я захотел секса, захотел, чтобы впервые у меня это было. Мы пришли к ней. Родителей не было. Сердце моё колотилось так, что даже ушные перепонки закрывались от давления крови. Мы молча прошли в спальню.

- Я не сосу, - сказала она мне. - Мне это противно. Давай ты трахнешь меня. Раздевайся.

Я разделся. Разделась и она. Легка на кровать и раздвинула ноги, и широко расставила руки. Была похожа на морскую звезду. Я смотрел себе в низ, еще ни разу так мощно не стоял… Я недавно вспоминал, и понял, что случилось. Мне бы в первый раз заняться сексом с опытной женщиной. Хоть у Рюмки и было куча мужиков, но она оставалась пацанкой, не знающей в искусстве секса ни черта. Я лег на неё. Ей бы взять да помочь, вставить мой член в свою вагину. Я думаю, так бы поступила опытная. Я никак не мог «пристроиться». Мне очень всё было не удобно. Да и мышцы начали сводить судорога. В итоге от всех попыток член просто упал.

- Ну ты даешь? - негодуя сказала она, думаю, она сама хотела секса, а тут облом. - Ты, дрочер, не можешь с женщинами…

Она много тогда еще со злости наговорила мне, и я ушел, как побитая дворняга… Потом… потом много лет спустя я осознал, вернее, прочитал и примерил к себе — у меня страх неудачи…

- Она просто глупенькая, так жестоко поступить с Вами.

- Ну, вы, Света, тоже в начале интервью со мной поступили жестоко, - усмехнулся Глеб.

- Я… я вас ведь не знала, какой вы, - почувствовала стыд Светлана.

- А вы думаете, Румия знала, какой я на самом деле? Думаю, никто на земле не знает, какой на самом деле тот, кто сидит напротив…

- Ну, Глеб… вы же понимаете, вам было сколько тогда? Одиннадцать…

- Двенадцать.

- Двенадцать лет. Вы были почти ребенок, и та неудача оттого, что эта девочка ни имела опыта и… - горячилась журналистка.

- Понимаю, - спокойно перебил её Глеб. - Но понимание — штука логическая. А страхи — иррациональны по своей природе. Я много читал, и Фрейда, и Юнга, и Пёрлза, и всего Ролло Мея с его учителем Тиллихом, но… это тупиково, психология вообще тупиковая штукенция….

- О вот! Кстати, а психологи…

- Никогда не обращался, - сразу парировал он. - Как-то читал у Роберта Уилсона… он называл психологию лженаукой. Я с ним согласен…. И, Света, я вас попрошу, не используйте, пожалуйста скрытые советы...

- Хорошо, Глеб… Но вы мне всё же расскажите про баню?

- Я заметил, вас, Света, почему-то это возбуждает.

- Хотите, я вам тоже признаюсь? (Глеб кивнул). Тема с геями меня заводит, не знаю почему. В девстве я представляла себя мальчиком, которого унижает взрослый мужчина. Помню, как у папы украла отвертку и ручкой пробовала дрочить себе попу…

- Получилось?

- Не-а, больно было…

- А обычный секс вас интересует?

- Да, конечно, - сказала Светлана. - К примеру, вы меня очень возбуждаете, и мне…. И я честно, если держусь.

- Так вы не держитесь. Может, у нас получиться, - снова улыбнулся Глеб.

- Честно? Мне страшно. Я девственница и…. Глеб, давайте не торопить событие. (Глеб только пожал плечами).

# 10.

Привели меня в предбанник. Большой, знаете, такой предбанник, даже два дивана кожаных. Да и баня сама не малая, двухэтажная, верхний этаж комната. Русский мне говорит:

- Сейчас попаримся вместе. Когда распаришься, подолбим дырку. А пока глоткой поработай…

- А остальные, вы сказали, кавказцы? - спросила Света, закинув ногу на ногу и поддавшись вперед.

- Они раздевались, и по одному заходили в парилку. В этой бане и парилка царская такая, размером на роту.

- У них, наверное, уже стояли?

- У кого как, Света. Я видел, что они обрезанные. Русский тоже начал раздеваться. Я то сжался. Сижу на диване и боюсь шевелится. Знаете, как в детстве чувство, думаешь, если не шевелиться, то тебя не заметят и не накажут. Русак ко мне подходит уже голый…

- Член у него большой?…

- Не малый, Света. Я знаете, тогда носил длинные волосы, вот так, до плеч. Сейчас коротко стригусь. Он подошел, меня всего бьёт. Вы знаете, что такое гиперкинез?

- Нет…

- Когда я сильно волнуюсь, все непроизвольные движения в два-три раза интенсивнее. Я начинаю дергать головой, ногами, начинаю махать руками. Это и началось со мной. Со стороны, наверное, я выглядел как человек, которого бьют током.

- Чё, сука, боишься? - проговорил русак и взял левой рукой за волосы, мой скальп аж захрустел, и от боли я вскрикнул.

Правой рукой он взял за ствол свой член и приблизил к лицу…

- А вы? - Света пропустила между своих скрещенных ног руку и локоточком уперлась в лобок. Она подумала, Глеб не заметил этого…

- Я?… Я вот думаю, в жизни ничего не происходит просто так, хоть и не верю в карму. Хорошо, что когда-то я сосал у Володьки. Если бы не детство, я бы не смог взять член. А так, я обхватил головку губами…

- Опишите ощущения, Глеб? - у Светланы чуть сбилось дыхание, она водила локотком по лобку.

- Просто что-то держишь мягкое и теплое, и в нос ударяет запах такой, как бывает из-под мышки. Он недолго водил им во рту, быстро спустил… Света, я смотрю, вас это очень возбуждает?

- Да, Глеб, давайте прервемся. Скажите, где у вас ванная, мне бы умыться…

- Пойдёмте, я покажу.

# 11.

- Ну, вы как? - приветливо спросил Глеб, когда Светлана вернулась из ванны. На ней был легкий сарафан, немного выше колен подол, и художнику очень нравились её ножки. Сейчас волосы были влажными, она держала белое полотенце, которое автоматически прихватила с собой.

- Вы очень интересный собеседник. И ваши истории настолько жаркие…

- Странно. Всегда полагал, что моя жизнь никого не способна заинтересовать.

- А разве вы кому-нибудь рассказывали о ней?

- Вы правы… Вам я рассказываю впервые.

- Если бы вы рассказывали, думаю, многим были бы симпатичны…

Глеб засмеялся:

- Вряд ли… Как может быть симпатичным человек, который ходит в парк и онанирует на глазах у прохожих.

- Вы после того случая не прекратили? (Глеб отрицательно помотал головой) А в той бани… я думала, это надолго вас бросила в депрессию?

- Так и было. Я брал академический отпуск на два года. Совсем замкнулся и даже не выходил на улицу. Тогда я впервые и взял в руки кисти… вернее, в одну, конечно, - горьковато усмехнулся он.

- Ну…. ну, расскажите, что было дальше в бани? - Светлане было до жжения стыдно, что сейчас она перед мужчиной сидела без трусиков; она их сняла в ванной и положила в сумочку. Теперь, когда спрашивала, девушка вновь положила ногу на ногу, и втиснула ладонь между бедрами — женщины так часто сидят.

После того, как я наглотался спермы, русак меня завел в парную. О, нет, Света, в парной не было между нами секса. Это только в фильмах показывают. Попробуйте заниматься этим, когда температура под сотню. Медленно дышать и то, бронхи обжигает… У моих насильников там и не было эрекции, они грелись, готовили меня, чтобы распаренным овладеть по очереди в предбаннике.

- Вам было страшно? - Света нарочно «тормозила» рассказ, растягивала удовольствие. При этом кончик большого пальца зажатой ладони доставал до впадинки ниже лобка. Она не решалась двигать пальцем, но всё-же изредка шевелила…

- Ни то слово… Я думал, что моё сердце в итоге не выдержит такой бешеной скачки. Было состояние, которое бывает при высшей фазе паники — отупение. Наверное, эти мужики думали, что у меня ни только ДЦП, но и дебильность. Кстати сказать, мне диагноз дебильность ставили вплоть до шестнадцать лет. Раньше считали, что ДЦП должно сопровождаться умственной отсталостью. Да и лицевой тест, физиогномический, всегда подтвердит у такого человека дебильность.

- Почему?

- Спастика лицевых мышц. Напряженный мышцы уродуют мимику… Но я отвлекся. Когда попарились. Мужики вышли, и меня вывели. Попили они пива. Между делом, нужно сказать, они мало разговаривали с русаком, чирикали на своем между собой. Я не знаю, но мне кажется, они его рабочие были…

- А что потом? Только не торопитесь… - Света теперь водила медленно пальцем…

Диваны в предбаннике были очень дорогие, знаете с такими большими круглыми подлокотниками, как маленькое ложе. Русак меня и подвел к нему. Положил меня на этот подлокотник животом. Головой я на диване, ноги на полу, а попа выше всего. Я сейчас вот думаю, удачная однако поза, при такой позе ягодицы широко разойдутся.

- А дальше? - неровным дыханием Светлана выдавала себя, что набрела на клитор…

Русак достал какую-то бутылку. Как оказалось, это масло для массажа. Полил на мне копчик, оно стекло между ягодицами до самых яиц… Одному я только благодарен, он сам, этот русак, не был первым, сказал, чтобы Мухтар меня ебал. Мухтар был самый из них худенький и невысокий, с маленьким членом.

- И он вас?… - Света подумала, что большим пальцем неприятно ласкать клитор, ноготь корябаться, привычнее подушечкой среднего пальца, как она обычно делает одна. Но при такой посадке, нога на ногу, не добраться… Она чуть осмелела и поставила ногу на пол, соединив колени. И подалась вперед, чтобы поставить левый локоть на них и подпереть кулачном челюсть. Так собеседнику будет не видно, что происходит под сарафаном…

Будете, наверное смеяться, но повернув голову, я увидел зеркало на стене, а в нем полностью картину происходящего. Вот голый паренёк перегнутый через дутый кожаный подлокотник. Вот сзади этот азиат похлопывает по пояснице и смотрит вниз. Вот он берет свой член рукой и представляет к анусу…. Знаете, что я почувствовал?

- Что? - ошалело смотрела Света, забывшись, разведя колени и вовсю делая, как она выражалась, бренди-брынди балалайка…

- Простите за сравнение. Это как долго не ходить испражняться, а потом когда…. какаешь, то больно… - Глеб заметил, что девушка увлеклась, поэтому решил нарушить её просьбу, отогнул шорты и стал онанировать. - Я смотрел в зеркало. Он меня держал за поясницу и бился о мою задницу…

- Тебя понравилось, как тебя ебут? - вырвалось неожиданно у девушки…

# 12.

- Глеб, вы меня простите, - виновато смотрела Светлана, когда снова вернулась из ванны. - Это какое-то помрачение. Со мной такого никогда не было. Мне… блин, стыдно аж…

- За что? - спокойно сказал Глеб. - Вы прекрасно расслабились. Я почти ничего не видел…

- Как же не видели…. Ой, какой ужас. И это была я? Мамочки родные. Я откинулась на спинку, задрала подол и… бренди-брынди балалайка.

- Эксгибиоционизм заразен, - засмеялся Глеб.

- Ага, скоро так в маршрутках буду бренчать… Это знаете, как называется? Собрались два онаниста поговорить за жизнь.

- Точно сказано.

- Я странный человек…

- Да бросьте… - замахал рукой Глеб.

- Да нет, дайте расскажу. Я странный человек. И так во всём. Я единственная из класса в школе, кто до сих пор девственница, но… Но я постоянно экспериментирую. Помните, с папиной отверткой? (Глеб кивнул). Так вот эта мысль не покидала меня долго. Мне хотелось попробовать травести. Травести это театральный термин, когда актер переодевается и играет героя противоположного пола. Я думала, вот здорово бы с каким-нибудь мужчиной договориться, чтобы встреться и переодеться мальчиком, и чтобы был у нас секс. Но такой, как между мужчин. Ну, вы понимаете, Глеб, только в попку. Девственность я терять не хочу. Но какой мужчина пойдет на такое, чтобы не порвать в порыве страсти плеву. Это рискованно. Я еще в десятом классе заморочилась об этом. Размышляла всё. И пришла к выводу, что это должен быть мужчина, который привык трахать партнера в попу. То есть гей. Искать я никогда не решалась. Да и опасно… узнают, плакала моя карьера. А я очень талантливый журналист, между прочем.

Я на филфак поступила без проблем. Учиться мне было очень легко… Примерно, через полгода в столовой я увидела парня. Вы можете, Глеб, представить самого красивого мужчину? (Глеб пожал плечами). Если можете, то это и был Лёша Персакис. Наполовину русский, наполовину грек. Как в греческой мифологии, были атланты — дети людей от богов. Он был атлант. Кудрявый блондин, голубые глаза, широкая спина, но тонкая, просто-таки осиная талия, и крохотная попка… На третий день думания о нём, я поняла, меня влечет к нему и очень страстно. В школе я не влюблялась, да и думаю, в школе не по настоящему всё, просто гормоны, принимаемые за любовь. Может, это папино внушение, что любовь это зрелое чувство. Кстати, вполне возможно… Сейчас же думая о Лёше, я решила, вот оно и пришло. Прям, как в старой песенке. Какая учеба дальше? Все мысли занимал греческий полубог. Я следила за ним, обтирала все углы, превратившись в ищейку. Подойти к нему, заговорить, написать не могла — это законы романтического жанра, и я вляпалась в любовную фабулу.

Даже подписалась на его страничку Вконтакте, а добавиться в друзья боюсь. В общем, шпионю по полной месяц, второй… Замечаю, что в основном парни пишут ему на «стене» в соцсетях. Сердцем чувствую, что неладно что-то тут. Долго терпеть в итоге надоело, надо подкатывать, решила я. Он на втором курсе филфака учился. Значит, размышляю, нужно с какой-нибудь девчонкой с их курса завязывать дружбу, а через нее на него выходить. У них там одна такая красивенькая цыпочка была. А что говорит логика? Красивенькая, значит дура. Я, впрочем, не подпадаю под это. Я красивая и умная. И этой цыпке сто процентов есть проблемы с контрольными, курсовиками, зачетами… План, короче говоря, идеален: поработать немного негром за информацию.

Познакомиться с Ларисой, так звали цыпу, не составило труда. Она искала, кто бы ей курсовик написал. Я тупо и нагло, как принято говорить у молодежи, написала ей Вконтакте, что слышала «тебе нужно написать курсовую, а я не дорого беру, давай встретимся».

- Когда сделаешь? - спросила меня Лариса. Мы сидели в пустой аудитории.

- Максимум неделя. Тебе когда сдавать?

- Двадцать пятого.

- Ну еще две недели. Ларис, у вас на курсе никто не подрабатывает написанием работ?

- Да, нет, одни дебилы. Хорошо, что ты мне написала. У меня сейчас с бабками туго, с третьего курса дорого берут, а ты по-божески.

- Зато у вас красивых мальчиков много, не то, что на нашем курсе…

- Красивых? - засмеялась Лариса. - Ой, я тебя умоляю, и кто это красивый у нас?

- Ну… например, Лёша Персакис.

- Алекс? О, да, Алекс красивый, но этот красавчик не по нашу девичью тоску, милая моя.

- Что значит не по нашу? - не поняла я её.

- Он голубенький. Правда, актив.

- Не может быть? - чувствовала я разочарование.

- Он правда, постоянных партнеров не имеет, но так встречается с пассами иногда…

- Ларис, а ты можешь меня с ним познакомить?

- На кой это тебе?

- Знаешь, - сходу сочинила я историю, недаром писатель, - у меня есть знакомый мальчик, мы со школы дружим. У него никогда не было никого, но он гей, причем пасс. Он застенчив и не может ни с кем познакомиться. Мне его жалко…

- Ой, нашла, кого жалеть, заднеприводных… Ладно, поговорю с Алексом, дам твой телефон.

# 13.

- По-моему, вы просто чокнутая девушка, - сказал мне Алекс, когда я поделилась своей мечтой. Мы сидели в кафешке. Он пришел поговорить о мифическом мальчике-пассе. - Как вы себе это представляете, чтобы я переспал с вами, думая, что вы не девушка, а мальчик. У меня не такая богатая фантазия.

Нужно сказать, Алекс совсем был не похож на киношных геев, говорил не манерно, не инфантильно, а как обычный парень.

- Я могу нарядиться, как мальчик…

- Этим вы не удивите меня. Сейчас в мире тенденция унисекс, и многие девочки одеваются как мальчики. И вы же разденетесь. Я просто не смогу возбудиться, вот и всё.

- Алекс, а вы возбудились бы, если бы с нами был мальчик?

- Ну… - задумался грек, - думаю, да…

- Ну вот, смотрите, - с жаром не отступала я. - Вы… пардон, имеет в попу его, и тут я подставляю попу… Как вам?

Персакис рассмеялся:

- Вы точно чокнутая! Но… я люблю разные безумства, можно было бы попробовать, но… Но вы не знаете, пассов. Это в основном застенчивые ребята, я просто такого не знаю, чтобы согласился при женщине…

- А если я такого найду? - не сдавалась я.

- Вам очень нужно, чтобы именно я…. тоже пардон, трахнул вас в попу? Почему не натурал какой-нибудь?

- Я же вам говорила, я давно представляю себя мальчиком-пассом. Зная, что мужчина натурал, я просто не смогу….

-… осуществить мечту, - договорил он за меня и усмехнулся. - Ладно, бог с вами, моя чокнутая фройлян, если найдете такого мальчика, так и быть…

Пообещать это было так просто. Но вот найти такого человека… Я просто-таки не представляла, как и где искать. Ну не объявление же давать по сайтам знакомств! Неделю я ломала голову. Потом мне в голову забрела совсем безумная мысль. А безумие в шаге от гениальности. Это вполне может сработать, говорила я себе, а может и не сработать. Я вспомнила, у нас в классе учился мальчик, Вова Чуркин. Все думали, он полный даун, как только не чморили все одиннадцать лет. Полный, в очках, при чем твердый троечник. С ним никто и никогда и не дружил. Я тоже никогда не общалась с ним, хотя знала, он был в меня влюблён, потому что пару раз подкидывал записки с признанием. Я это всё тогда игнорировала. Ну любит, пусть любит кулачком… После школы, почти все из класса поступили, кто на вышку как я, кто в технари, а кто просто пошел вкалывать. Один Вова остался дома. Жил с родителями, ни с кем не общался. Чем увлекался, никто не знает. Так вот, я придумала план. Он явно еще девственник и, вероятно, влюблен в меня до сих пор. Прошло-то со школы чуть меньше года. Я хотела с ним поговорить, и поехала… Не ухмыляйтесь, Глеб, я сама понимала это граничит с глупостью.

Вова настолько удивился увидеть меня, что долго мычал. Показывал жестами: «му» типа вот сюда, моя комната; «му» - Света садись; «му» - как живешь… Правда, разговорился, когда изложила свою задумку:

- Свет, а как это? Я же не голубой?

- А у тебя кто-нибудь был? (Вова мотнул головой). Ну вот, откуда ты знаешь, какой ты? И ты меня же любишь? Я читала записки…

- Угу, лю… это, да, - Вова даже «люблю» стыдился сказать.

- Ну, вот. Ради меня, ради любви один разок, Вов, всего лишь…

- И… он… это… будет меня в попу…. А зачем?

- Понимаешь, Вова, я буду рядом. Мне очень-очень нужно посмотреть, как он тебя потрахает в попу… Ну, соглашайся, миленький, пожалуйста…

- Ну, Света, я же не голубой…

- Вова, ты им не будешь, один раз потерпишь… А я тебе, - я хотела сказать «сделаю минет», но передумала, я ни разу никому не сосала, и мне противно было бы брать у Вовы. - А я тебя потом поцелую. По-взрослому. И, Вова, я там… с вами… буду голенькая….

- Голенькая? - сразу ожил сразу Вова.

- Да, ты меня голенькую увидишь.

- А… а в попу, это больно?

- Я знаю, есть какие-то мази, с ними не больно. Я куплю, не бойся, милый…

- Свет… - вдруг потупился он. - А ты… можешь… ну… показать….

- Вова, ни сейчас, ты меня всю увидишь, когда мы втроем будем.

# 14.

- Ах, вот как становятся геями! - тепло засмеялся художник.

- Ну, Глеб, есть же поговорка: один раз не пидарас. Вы ведь не стали геем после того случая…

- Потому что, это было против моего желания.

- А вы думаете, что Вова хотел?…

- Полагаю, да. Он слишком быстро согласился, и поломался только для понта.

- Ну не знаю. По моему, его не зря в школе дразнили дауном. И… знаете, мне невероятно льстит мысль, что он всё-таки согласился из-за бонуса…

- Увидеть вас голенькой? Ну да, я соглашусь. Это подвиг ради дамы. Он — рыцарь…

- Не смейтесь, Глеб, - сама хихикала девушка.

- Так значит, вы осуществили свою мечту?

- А… - протянула журналистка, - давайте я вам дорасскажу потом, после того, как вы расскажите, что было… Глеб, разрешите мне немного грубо говорить?

- Да, пожалуйста… Если вас это… возбуждает, - снова улыбнулся он своей детской улыбкой.

- ...после того, как вас трахал Мухтар?

...после. После русак… кстати, не знаю, как его и звали. Эти «черные», как я понимаю, просто работали на него. Я думаю, это были кавказцы, но я не разбираюсь ни в национальности, ни в этносах. Звали их забавно: Мухтар, Иблис, Сарсенбай…. Четвертого не знаю, как звали. Вот после Мухтара решил этот русак… Подошел и сразу надавил. Чувствую, боль невыносимая. Аж прогнулся. Говорю, нет кричу «Блядь, сука, мне больно… очень больно...»…

Светлана перепугалась. Глеб побледнел, лицо сильно перекосилось и весь он задрожал. Нет, не задрожал, его просто начали бить конвульсии. Голос стал тихим до хрипа, а он всё причитал «мне больно было, больно, больно...»

- Стоп! - опомнилась девушка. - Остановитесь, Глеб! Не продолжайте. Прошу вас, не продолжайте…

Глеб же согнулся и уткнулся в колени. Он рыдал в голос, и захлёбываясь, всё сдавленно, приглушенно, говорил и говорил «больно...». А здоровой рукой, сжатой в кулак, махал в воздухе, точно пытаясь ударить кого-то… Света растерялась, её саму тоже затрясло, глаза стали туманить слёзы. Паникуя, девушка ни сразу и сообразила, как быть. Но силой воли заставила себя сбросить ступор; встала рядом на коленки и обняла.

- Не надо. Не плачьте. Я дура, дура. Успокойтесь, - гладила она мужчину по выгнутой спине и сама плакала...

Так они и плакали, долго-долго. Мужчина уткнувшись в колени себе, а девушка, положив голову ему на спину…

-… не могу, рука дрожит, - уже спокойнее произнес Глеб, когда выпрямился и попробовал взять коробок спичек со столика.

- Сейчас, - встала Света. Она закурила и передала сигарету ему. Затем закурила сама. Они молча курили, не глядя друг на друга. За весь день Глеб выкурил до фильтра.

- Я в жизни много плачу, - посмотрел он в глаза Светланы. - Совсем как женщина, - и грустно улыбнулся.

- Нет, вы мужчина. Настоящий. Не поддельный… - у Светланы еще лились слёзы.

- Мне дальше тяжело рассказывать, - признался Глеб.

- И не надо рассказывать…. Пойдемте-ка умоемся…. А… слушайте, можно кофейку?

- Да, я маму попрошу. Может, что-нибудь перекусим?

- Это идея…

# 15.

...наконец-то я решилась потратить первый мой гонорар от сборничка рассказов. До этого я берегла эти деньги, жила на стипендию и подрабатывала — писала контрольные и рефераты. Видимо, чувствовала, что деньги мне пригодятся. Я решила снять номер в хорошей гостинице. Купить Вове билет, потому что у него своих денег быть не могло. Специальную смазку для анального секса, которую обещала. И кое-какое эротическое бельё для Вовы. Правда, когда Алекс узнал, что Вова целочка, он и без всякий аксессуаров, заинтересовался. Быть первым всегда возбуждает, хоть у девочки, хоть у мальчика. С родителями Вовы пришлось повоевать, они не хотели отпускать своё чадо «так далеко», ведь целых двести километров на автобусе...

Приехали мы часа на два раньше условленной с Алексом встречи. Сходили в гостиницу, оформились. И я решила, показать город моему новому другу и старому однокласснику. Ну не в гостинице же торчать. Ходили-бродили, пришлось мне ему и попить покупать, и мороженное, и в туалет сводить… Чувствовала я себя некой мамашей.

Сидим мы с ним в парке на скамеечки. Вокруг как всегда полно парочек, которые целуются.

- Свет, - говорит мне, - давай тоже целоваться.

- Вова, ты чё, обалдел?

- Ну мы же влюбленные…

- Вова, я девушка скромная. Я очень стесняюсь на улице целоваться. Подожди мы с тобой в гостинице будем это делать.

- Пошли сейчас в гостиницу, - он был точно как ребенок.

- Давай подождем Алекса. Он через полтора часа подойдет. Мы немного раньше пойдем в номер через минут тридцать. Нужно принять душ перед сексом. Я тебе мазь купила, там в инструкции написано, перед сексом смазать попу минут за пять.

- А он долго меня трахать будет?

- Вов, откуда я знаю, как долго он это делает…

- Свет, я знаешь, когда ты ушла пробовал себе в попу зубную щетку засунуть…

- Зубную щетку? - чуть не выронила я сумочку от удивления. - Зачем?

- Хотел попробовать, больно это или нет.

- А зачем зубную-то щетку?

- Ну я в ванную купаться пошел. Дай, думаю, попробую чё-нибудь засунуть. Поглядел, поглядел, всё большое, ну крема там и шампуни. Только щетка тонкая.

- Ну и как? - не могла я отойти от шока от Вовы.

- Поводил ей в попе, даже приятно… у меня даже… - он приблизился и на ушко сказал, хотя до ближайшей парочки было метров тридцать. - ...писун встал.

- И чья это щетка? Твоя?

- Не-а, мамина…

- Вова, а ты потом её помыл хоть?

- Не помню. Вроде, нет, а что?

Глеб, вы не представляете, сколько мне усилий стоило не захохотать. Я даже накачала кашлять, сделав вид, что поперхнулась...

...мы пришли в номер. Я ему говорю:

- Вова, иди в душ и хорошенько помойся. Не забудь зубки тоже почистить. Только щетку используй по назначению. Потом наденешь вот этот халат.

- Свет, а разве мы вместе не искупаемся. Мы же влюбленные…

- Нет, Вова дорогой, я потом тоже приму душ. Я люблю одна мыться. Вот тебе крем, как примешь душ, смажь обильно дырочку…

Глеб, вы не представляете, как меня это саму заводило. Ни Вова конечно, он совсем для меня никакой, пузырь с жиром. А то, что ожидает этого Вову. Когда я принимала сама душ, он скребся в дверь, наверное, думал, я впущу его и, как в голливудских фильмах, у нас будет бурная сцена под струями воды…

Когда Алекс пришел, Вова зажался. Сел на краешек двуспального траходрома, и стал похож на дрожащего зайку в этом белом банном халате. В таком же была и я, но я решила, что пока посижу в кресле, пока мальчики знакомятся.

- Привет, малыш, - подошел к Вове грек, а тот и вовсе сжался, даже головы не поднял. Алекс присел на корточки и приподнял его подбородок и нежно проговорил: - Ты целочка? Никого не было совсем? (Вова только мотал головой). Даже не целовался? Не бойся, маленький, это не страшно… Сейчас я быстренько в душ и приду….

Алекс вышел, а Вова посмотрел на меня и жалобно проверещал:

- Свет, я пойду. Я не хочу…

- Сиди, сука, жди… - зло гаркнула я так, что он, бедняжка, опустил голову.

- Да, бедняжка, - согласился Глеб, - Света и вам не жалко было его?

Глеб, сейчас жалко, но тогда у меня такой азарт был. У меня вагина аж пульсировала от напряжение, чудилось, прикоснись к клитору и я зареву от оргазма. Я и сейчас вспоминая, возбуждаюсь все больше и больше…. Вова сидел как истукан, когда пришел Алекс в таком же халате, я их купила комплект для всех.

- Ну, что ты такой зажатый, малыш, - вновь присев на корточки, спросил Алекс…

Глеб, вы не представляете, как он потом красиво стал играть языком с губами Вовы. Тот аж глаза закрыл… Нет, я выйду, Глеб, умоюсь…

Так вот. Вова после поцелуя как под гипноз попал. Алекс встал, и Вова поднялся. Халатики с мальчиком упали. Я сижу еле терплю, уже вожу себе пальчиками здесь (Глеб увидел, как Света провела кистью руки по внутренней поверхности бедра; художник задержал дыхание от волнения). Алекс его ласкал, потом томно говорит:

- Малыш, ложись на бочок на кроватку. Да, не левый… да, так хорошо…

Потом ложиться позади и берет ногу Вовы под коленкой. Отводит вверх. Мне так всё хорошо видно — и пока еще вялый, небольшой писун с яичками Вовы, его промежность и дырку; видно и набрякший член грека. Я уже себя здесь ласкаю (Света добралась до лобка; Глебу не было видно, подол закрывал кисть, но по движениях ткани угадывалось, что она повторяет то, о чем рассказывает). Затем — началась феерия сексуального танца, барабанный ритм приливов и отливов, романтичных встреч паха и попы. Звуки, Глеб… О! Какие звуки — точно хлопки в ладоши, точно это аплодисменты стонам Вовы. Член моего одноклассника вздрагивал под эти безумные ритмы и увеличился, наливался кровью, вставал… И — как это было поразительно — Вова не касался своего члена руками, а член его не касался ничего, и всё же… выпустил струйку спермы, а затем еще одну, и еще. Он кончал лишь от того, что его трахали в попу. Кончал и вскрикивал тоненько, как нежный подросток….

# 16.

- А вы осуществили свою мечту в тот день? - спросил Глеб, после того, как они решили отдохнуть от историй и попить кофе.

- Не-а. Я так увлеклась происходящим, что… - Света сделала многозначительный жест, из которого было всё ясно. - Потом сидела растекаясь в кресле, смотрела фильм о первой любовной игре Вовы… Так что, Глеб, во мне никто не был до сих пор, ни спереди, ни сзади, - захихикала девушка. - У меня ни с кем не было секса, хотя, наверное, все думают, что я потаскушка из-за моего характера. Вот у вас, Глеб, вы говорили, был с какой-то женщиной-художницей…

- Был, только очень-очень странный, - загадочно усмехнулся Глеб.

- Это как?

- Я расскажу, но вы недорассказали про Вову. Что потом было?

- Грек оказался очень страстным мужчиной. Я смотрела, как он менял позы. Вова потом сосал… После этот мальчик так устал, что просто уснул. Ой, как мило было, когда Персакис оделся и на прощание поцеловал спящего в щечку. И ушел. Вова проснулся к вечеру. Я ходила, гуляла по городу, покушала в кафе, пришла, он уже одетый. Я думала, сейчас будут претензии, где, мол, поцелуи. Нет, молча всё. Мы приехали домой, я проводила. Вова не сказал не слова. Потом через месяц мне Вконтакте написал, Света, а как мне встретиться с Алексом? Я ответила, что у него есть страница, напиши сам… Дальше я ничего не знаю про Вову.

- Может быть, у него всё хорошо, - задумчиво сказал Глеб. - И он нашел свою любовь.

- Вряд ли, - скептически махнула Света, - больно нужен он Персакису, он порвал целку и всё. Такой красавчик найдет себе получше много раз…

- Тогда мне его немного жаль, но… но зато у него было то, чего у нас с вами, Света еще не было… Да, не удивляйтесь, хоть я и говорил у меня был секс с художницей, но… Я вот думаю всё, можно ли назвать это сексом…

...мы познакомились на моей выставки в области. Её звали Наталья. Я хотел называть её Наташей или даже Наташенькой, но она сказала, не любил, когда имена так изменяют. Так что я называл её Наталья. Мы быстро перешли на ты. Она мне много рассказала про технические приемы, разобрала все ошибки на моих работах. Мы общались всего два-три часа в тот день, но я поднабрался таких знаний, которые не получил за семь лет самостоятельного творчества. Я-то и начал рисовать после того случая в бани, когда взял академ отпуск. Чтобы как-то совладать с депрессией и взял в руки кисти. Мы обменялись телефонами и я уехал домой. Не созванивались, я робел, она не звонила…

Спустя месяца два позвонила, сказала, что я единственный человек, который сможет её понять. У нее сейчас в жизни происходит такое, что…. по телефону не рассказать. А как быть? - спросил я. Я приеду, сказала она и положила трубку. Наталья приехала тогда, ну, можно сказать, на ночь ко мне. Потому что к нам автобус пришел в восемь вечера, а обратный билет она купила на пять утра. Я её встретил. Мы не пошли домой, погуляли по городу до двенадцати. Я почти всё время молчал, слушал. Оказалось, она была влюблена в мужчину, который был женат и которого трое детей. Они встречались тайком, и буквально на днях она узнала, что беременна. Поговорить ей было не с кем, подруг нет, родителям не доверяет. Что делать не знает. Ей уже тридцать один, детей никогда не было. Была два раза замужем, но не получалось забеременеть. Я всё слушал, я понимал, она приехала не за советом, а просто высказаться и выплакаться.

Потом мы пошли домой. Мама спала. Мы попили чай с бутербродами, и пошли ко мне в спальню. После истории с мужчиной и беременностью я, естественно, ни о каком сексе даже не помышлял. Сели на кровать. Она по-татарски. Была Наталья одета в джинсы белые и красную футболку. Знаете, Света, она сама была маленькая, худенькая, грудь небольшая. Такая точеная куколка. Сказала, что я ей очень помог, что на душе сейчас покойно и что знает, что будет делать дальше. Я не спрашивал, что именно. Интуитивно понимал, расспросы только напортят ей. Мы говорили еще о картинах, пока Наталья не начала зевать.

- До пяти еще так долго, - сквозь зевоту произнесла она. - Давай немного поспим. Сейчас будильник заведу.

И легла на бок ко мне спиной, такая как есть, в этих белых джинсах и красной футболки.

- А ты чего? Ложись тоже поспи.

Я лег. Я не могу спать на спине, а лечь к ней задом… как-то неудобно. Лег на бок, лицом к спине, но старался не прижиматься. Она говорит мне:

- Дай мне руку, и обними. Прохладно немного. (Был июль, и было тепло). А может, меня морозит после нервов…

Я как-то немного осмелел, говорю:

- Можно снять верхнюю одежду и под одеяло залезть…

- Нет, - говорит, - так хорошо, скоро подъем.

Я лежу, немного дрожу. Она вся прикасается ко мне. Лопатки прикасаются к груди, поясница к животу, попа к паху. Я сам был в летних шортах и… почему не помню, под ними не было трусов, и в летней рубашки-безрукавки. Чувствую её всю, как дышит, и толчки от вздохов об меня, как ерзает немного… аромат духов и тонкий запах пота. Моя рука перекинута через нее, она держит мою ладонь в своей. Моё лицо щекочут её волосы…

...потом вдруг осознаю, что толкаюсь слегка пахом о попу. Сначала испугался. Но… вроде бы не реагирует. Вновь несколько толчков — Наталья только глубоко вздохнула. Я смелее, смелее стал толкать…. Потом… это как безумие… положил ладонь на её живот, и стал биться пахом о попу. Наталья только глубже дышала и выдыхала с чуть слышным стоном. В свободных шортах пенис вольготно скользил о ткань… Я бил, бил, бил о шорты, о белые джинсы, пока не застонал…

...когда я посмотрел… а мы не стали гасить ночник, то шорты были наскрозь мокрые, а на белоснежных джинсах темнело большое пятно… Я такого расслабления не чувствовал никогда, и сразу уснул, причем на спине… Когда проснулся, рядом лежала записка «Я уехала. Звони».

# 17.

- Ух, какая жаркая история и… реально жаркий секс. Глеб, не сомневайтесь, это настоящий секс! (Глеб улыбнулся своей замечательной невинной улыбкой). Я вам сейчас тоже кое-какую историю расскажу. Мне за тот случай очень стыдно, и я бы ни за что никому не рассказала, а вам вот могу. После неё вы вправе сказать, вот, мол, на меня налетела, а сама-то, сама… Ну, хватит оправдываться, рассказываю.

Меня послали в соседний город, чтобы для студенческого журнала написала статью о том, как проходят выборы в местный муниципальный совет депутатов и про подготовку к выборам мэра города. Очень скучный материал, который я собирала две недели. Жила в общежитии на краю. Добиралась на маршрутках или автобусах полчаса до мэрии каждый день, хорошо, что все расходы взял на себя мэр. Наверное, он рассчитывал на хорошую рекламу и пиар в моей статье. Эти две недели не было, ну, ничего интересного, я быстро работаю, и уже набросала черновой вариант за пять дней. Всё равно, дорабатывать надо было после того, как вернусь в универ. От скуки я стала писать очередной рассказ про секс, немного банальный, про измену мужчины с молоденькой студенткой. В сюжете правда всё время любовники умудрятся поиграть, когда рядом жена. Интрига была в том, что действительно ли она не замечала, или испытывала вуаеристичесткое удовольствие. Помню я описывала момент, когда муж, жена и любовница ехали в общественно транспорте, и он гладил попу студенточки. Я не дописала тогда рассказ, нужно было ложиться спать, чтобы пораньше встать и собираться домой, это был последний день моей командировки.

До автостанции нужно было долго трястись в маленьком автобусе (знаете, такое убожество нечто среднее между настоящем автобусом и маршруткой, мест на десять кажется; от общаги только такие ходили) минут сорок, а то и пятьдесят. Мне еще «повезло»… В больших таких кавычках «повезло»… была суббота, люди ехали за город на свои дачи, как будто окраины города им не хватало. Глеб, всё же что за непонятный зверь человек, сколько же в нём парадоксов… Автобусик рассчитан на десять, натолкалось в него… не совру, пятьдесят. Едем. Ранняя весна, так жарко как лето. Я думаю, подыми я сейчас две ножки, не упаду — меня удержат тела людей. Я оказалась лицом к мужчине, который ехал с женой на дачу. Женщина стояла позади него, и они громко разговаривали, и потому я про них сразу узнала. Они мило щебетали, что нужно посадить, где забор поправить, и всё такое, главное с таким любовным азартом, точно это нечто важное… Лично меня они раздражали, и в первую очередь нарядом. Я считаю ханжеством одеваться в город по-домашнему. Ну приедь ты на дачу и переодевайся во что угодно, хоть в костюм Адама и Евы. Женщина была в каком-то непонятном платьишке-туники, из которого выглядывал лиф. Правда, у нее хорошенькая фигурка была, и вообще пара была средних лет. Лет тридцать пять, наверное, и ей и ему. Он одет… просто-таки ужас! В футболку с надписью «Спартак» и… растянутых синих трикошках. У меня папа дома никогда так не одевается. Одежда, короче говоря, «ля гегемон».

И этот мужчина настолько притиснут ко мне. Я сама в джинсиках и топе, под который не стал надевать лиф. От жары у меня от лифчика раздражение. Муж с женой мирно перекрикиваются, причем он картинно выкручивает себе голову, чтобы через плечо сказать ей про редиску или еще что. А тем временем наши груди трутся о друг друга. От него пахнет мужским одеколоном и тонко потом. Чувствую в этом запахе вплетается аромат гормонов, который слегка меня будоражит. Думаю, какого черта, как дура стою возбуждаюсь. К тому же соски трутся о него, и чувствую, начинают набухать. Я так и так стараюсь отодвинуться, но… мне кажется, селедки в бочке и то просторнее. И вот зараза, отодвигаю грудь — начинает правая рука касаться… гульфика. А там, признаться, нечто внушительное, мягкое, раскачивающиеся… Ударятся о костяшки моей кисти. Вот как язык колокола. Блям. Пауза. Блям. Пауза.

Вот знаете, Глеб, если бы ни рассказ, который писала накануне… Они мирно там перекликаются о сараюшка, а по моей руке всё блям и блям. Меня и возбуждение и зло взяло, я стало быть терплю, а они воркуют. И вот в мою девятнадцатилетнюю головку влетает мысль, проверить супружескую верность. И — отмстить за мужланский видок. Разворачиваю ладонь к его хозяйству. Теперь оно блямкает о ладошку. И слегка… так совсем незаметно начинаю играть пальчиками. Он сначала и не замечает, треплется со своей благоверной… Я чуть смелее… Мужчина вдруг поворачивает голову, и мы встречаемся глазами. Глеб, попробуйте представить эти глаза. В ним столько разных эмоций! И испуг до паники, и удивление, и гнев… безумные такие, ошалелые глаза. Я смотрю в них и продолжаю играть… О! Как забавно тогда он заметался взглядом — то на меня поглядит, то на жену, то вновь на меня… Так и крутит головой. А я совсем совесть теряю, беру как воробушка, в ладошку член и яичками, и начинаю нежно тискать.

Он мне шепчет, девушка, вы чего, прекратите… Я отворачиваю голову, вроде как гляжу в окно сквозь телеса других пассажиров, но продолжаю держать в руке его богатство. Жена ему, о чем, мол, говоришь с девицей. А он — смешно — осипшим голосом отвечает, не заметил, какая остановка была… Чувствую член поддался, стал напрягаться и выгибаться. Не знаю, осознанно ли, но он меня за талию ухватил. Хоть и просит шепотом прекратить, но самому… так нравиться. А тем временем со скоростью шлифую его прибор его же трусами. Надеюсь, что под трикошками они были. Слышу супруге уже и невпопад отвечает, и дышит как астматик. Да и всё норовит мне за пояс джинсов протиснуть ладонь. Хорошо у меня ремень тугой.

Потом вдруг уткнулся мне в плечо и приглушенно застонал. А я ладошкой ощущаю, как он поплыл, да так стало мокро… Он бедняжка на поручни на одной руки повис. Жена спрашивает, ему плохо? А я улыбаюсь, думаю, нет, ему сейчас наоборот хорошо…

Она растолкала пассажиров, чтобы заглянуть супругу в лицо, нужна или ему помощь. Глядит, а я до сих пор держу его мокрое хозяйство… Я воспользовалась её шоком, мышкой к выходу, благо уже была очередная остановка. До вокзала решила я доехать на другом автобусе…

# 18.

- Ух, какая жаркая история! Света, вы невероятно смелая и… - Глеб задумался, стоит ли говорит, не обидит ли это слово девушку, которая всё больше и больше нравилась ему. - … и мстительная.

- О! Я такая! - засмеяла Светлана. - Вы такое точное слово нашли. Я терпеть не могу вульгарность и хамов. Вот и мщу…

- А я… Как бы я хотел оказаться в том автобусе на месте того мужчины, - захохотал Глеб.

Светлана вдруг изменилась в лице, встала, подошла к окну и отвернулась.

- Глеб, поймите, - сказала серьезным тоном девушка. - Вы мне симпатичны, даже очень… И я… знаю, вы хотели бы… этого. Да, я… могла бы к вам прикасаться так… но…

- Свете, что вы? Я же шучу…

- Нет, дайте договорить… Я думаю, у нас бы всё с вами получилось… - она всё еще смотрела в окно… и… и когда мы узнаем совсем друг друга лучше… у нас получится. Поверьте, милый Глеб, я могла бы вам и сейчас помочь… или как та девушка, или… рукой в общем. Но вы мне действительно не безразличны стали, после того, как вы мне о себе рассказали. А торопиться сейчас, мне кажется предать наши чувства… Ох, я так плохо формулирую…

- Света, я вас понял, - мягко и спокойно сказал Глеб, - вы замечательный человек. И я тоже думаю, мы сейчас всё испортим, если поспешим… Мне бы хотелось, чтобы мы дружили…

- А мы и так друзья, большие друзья уже, - она подошла и поцеловала его. - Ну, не плачьте, Глеб, всё же хорошо… Расскажите-ка о том, что вы делали после того, как вышли из депрессии. Вы сказали, что продолжили заниматься на улицах…

- Света, а можно просто спросить вас, раз мы друзья… (девушка кивнула). А… иногда можно вам показывать… - Светлана заметила, как Глеб поменялся с начала разговора, раньше был наглым, не постыдился онанировать, теперь же смущался и был очень деликатным…

- Ну конечно же… - улыбнулась она. - Вы сейчас хотите?..

# 19.

Когда мне стало не так страшно выходить из дома, я подумал, что мне хочется вот так встречать прохожих, которые бы посмотрели, как я онанирую. В своё городе это равносильно самоубийству. Здесь меня все знают. Значит, думал я, нужно ездить в близлежащие городки. Делать такие вылазки на денёк. Света, вы сейчас ко мне будете, наверное, меняя хорошо относиться. Нет, не говорите ничего, я знаю, это на самом деле гадко, но… Я решил, что мне лучше это делать перед детьми. Так мала вероятность, что меня изобьют, и дети открыты для нового и менее всех подвержены стереотиперам. Надо было разузнать, где школы в тех городках, куда бы я ездил.

Месяц я готовился, жутко волновался, боялся. Собирал информацию, и начал быстро продавать свои работы. Их уже у меня накопилось, я сейчас работаю на больших холстах, тогда это были в основном формата А4. У меня часто стали просить продать, и через маму, и так приходили. Я сначала жалел и жадничал. Сейчас мне на поездки нужны были деньги. Конечно, я бережливый, и всегда с пенсии откладывал про запас, но была вероятность, и задерживаться в местных гостиницах. Сейчас я вам рассказываю и меня так же потрясывает как тогда, точно я завтра впервые должен сделать вылазку.

Светлана, вот не поверите, первая же поездка и везение! Я поехал в соседний городок. Приехал рано утром, и не мешкая направился к школе. На территорию школы, естественно, не пройдешь. Тогда только-только вводили все эти антитеррористические законы, и это был первый год, когда запретили входит посторонним. Я ума не мог приложить, что делать дальше. Сел на скамейки, сижу, корю себя, зря, мол, приехал. Только деньги потратил… Тут два мальчика мимо идут лет четырнадцати. Увидели меня, подсели.

- Ты что такой весь кривой? - говорит один.

- Я инвалид, - говорю, - родился такой.

- У тебя, наверное, мать блядь. У блядей всегда такие дети.

- Я не знаю, - пожал я плечами, размышляя, что перечить сейчас никак не стоит.

- А ты разве не видел, как твоя мама ебётся?

- Видел, - сижу вру, замечаю, как они заинтересовались. - Однажды подсмотрел…

- Ну и как? - подхватил второй мальчик.

- Мама стояла раком, а её ебал мужик с её работы…

- И ты смотре? Фига се! Наверное, круто? Тебе понравилось?

- Да, классно. Мама стонала, говорила, загони глубже… - Гляжу, мальчишки раскраснелись от возбуждения.

- А у тебя стоял? - спрашивает первый.

- Как кол, - говорю. - Даже сейчас встаёт, как вспомню.

- Ты дрочил? - подбрасывает вопросы второй.

- Да, конечно….

- А сейчас подрочишь? - это всё тот же второй.

Я оглянулся вокруг:

- Здесь же увидят, - говорю.

- А ты чё, точно подрочишь? (Я кивнул) Тогда пошли, тут есть недалеко гаражи…

Мы шли не долго. Пришли в какой-то сектор с боксами. Наверное, это были боксы для школьных автобусов. Вокруг никого не было…

- Ого, большой! - сказал первый, когда я достал эрегированный член.

Мальчики молча смотрели округлёнными глазками, сопели, тяжко дыша. Сглатывали слюну, видимо, от волнения. Я пролил много спермы на бетон. Когда они пришли в себя, стали ржать.

- Ты пидор и дрочер! Суходрот ебанутый! - обзывались они. Еще много чего сказали в мой адрес обидного, но я им благодарен был, я ощущал легкость во всем теле, которую не чувствовал очень давно.

- Слушай, даун, приходи завтра сюда. Поржать над тобой кайфово.

Вот так я нашел на несколько дней себе зрителей. И мне повезло в этот день второй раз, когда я пошел снимать номер в гостинице, мне встретилась бабушка, которая сказала, что ищет постояльца и комната в неделю у нее стоит, как сутки в гостинице.

На другой день мы встретились опять же на той гостинице и пошли за гаражи.

- А как вас зовут, пацаны? - по пути спросил я.

- Я Петька, - сказал первый мальчик, - но для тебя, даун, я Пётр Николаевич, понятно? А это Фёдор Николаевич, - показал он рукой на второго мальчика.

- Вы братья?

- Да, мы братья. А ты урод. Будешь говорить, когда я разрешу, понятно?

Мы дошли. Я стал расстегивать штаны…

- Чё, урод, очень хочешь дрочить? (Я закивал, остановившись в нерешительности; как-то Пётр Николаевич сильно зло спросил) Ты сегодня еще не заслужил…

- А как мне заслужить? - оторопел я.

- Ты, даун, сейчас встанешь на колени и поцелуешь мне жопу…

- Петь, мож, не надо, - робко промямлил Фёдор Николаевич, когда я встал на колени, а его брат повернулся спиной. Я так понял, они были погодки, и Федя был младше…

- И вы поцеловали попу? Глеб, это же унизительно…

- Да, Света, я поцеловал, и мне разрешили спустить под хохот… Но я ни о чем не жалею, к бабули я пришел, точно приземлился на планету, где нет гравитации, просто летал…

Мальчик Петя был мастак фантазировать, и выдумывал всё изощреннее жестокости. Я чистил им ботинки, причем, стоя на четвереньках и языком. Как-то он при мне нассал в банку и заставил выпить…

Как-то мне говорит:

- Хочу, чтобы ты, даун, мне в жопе дырку вылезал, - снял штаны и встал раком. Стоит держится о дверь гаража.

Я опустился уже на колени. Но тут Федя как закричит:

- Блядь, сука! Я так не могу больше, - и толкнул брата. Сам Федя ревёт, я вижу, у него истерика. - Я всё маме расскажу. Петька, ты сука, ты поддонок…

И бежать. Петька вскочил, штаны натянул и за ним… Я поднялся, подумал и… уехал домой.

# 20.

- Я вам противен, Света? - спросил Глеб и потянулся к пачке сигарет. Светлана накрыла ладошкой его руку.

- Глеб, вы много сегодня курите, не нужно больше… Вы мне напротив не противны. Мне противны все те, кто поступал с вами жестоко…

- Я этого заслуживал, - задумчиво произнес он, убирая руку от пачки. - Их жестокость как плата за то, что я оскорблял их чувства.

- Чем? Чем вы оскорбляли чувства этих недоносков?

- Светлана, не сердитесь, - нежно улыбнулся Глеб. - Меня много раз били, выкидывали из автобусов. Много угроз я слышал. Но всё это справедливо. Встретить неожиданно человека, который перед вами онанирует… - Глеб задумался, глядя в окно, и долго молчал…

- Глеб, вы сказали, что никогда не видели секс между родителями?

- Нет, - спокойно ответил мужчина и повернулся.

- А я… Я… кажется, видела… - у девушки было такое лицо, как у ученного перед великим открытием.

- Почему «кажется»? - не понимал выражение лица её Глебушка

- Постойте-ка… хм… интересно… - интриговала Светлана художника. - Странно, но этот эпизод из детства я никогда не вспоминала. Он как будто стерся. И только сейчас почему-то всплыл. Слушайте, да так ярко! Поразительно…

Мои предки были какими-то придворными. Прапрадед Макаров наводил шороху во внешней политике Николая второго. Я точно всё не знаю, как-то до сих пор плевать было на родословную. Так что мои родители потомки белогвардейцев и интеллигенты в третьем или четвертом поколении. Мама всю жизнь работает в школе, сейчас директор. Папа уникум. Кандидат технических наук, работает главным инженером на нашем военном заводе. Так что, если будете внимательно, Глеб, рассматривать вертолеты, то форма роторного винта — это папино изобретение. Он знает четыре языка, кроме родного, один из которых, вы не поверите, китайский. Папа семь лет жил в Китае и выучил язык. Он там помогал налаживает производство ядерных торпедоносцев. Папа пишет стихи, у него вышли две детских книжек. В общем, именно в таких семьях и рождаются гении как я.

Дома у нас всегда строго по этикету. Мы к друг другу обращаемся на «вы». И естественно в таких условиях манеры такие, что …. просто-таки ни намёка на секс. Мама и папа всегда одеваются даже дома так, точно они пришли на официальный прием. Меня никогда не ругали, только долго говорили с видом дзенского учителя, даже когда застукивали за дрочкой. И я не понимаю, честно, как такие… яркие воспоминания могли пропасть.

Мне тогда лет десять было. Как-то папа мне сказал, чтобы я ровно два часа гуляла во дворе. Пунктуальность у папы была высечена резцом на древнем камне мозжечка. Он, наверное, и не подумал, что мне может стать скучно, и я уже через сорок минут вернусь. Захожу домой, вроде бы, тишина. Потом слышу странные возгласы из спальни родителей, которые ну никак не ожидала услыхать. Отборный мат.

- Засунь мне хуй глубже, Иваныч, по самые яйца, - всё в этом духе. Стою и думаю, кто такой Иваныч. Папа Валерий Петрович.

Дверь в спальню мамы и папы приоткрыта. Мне так и тянет подглядеть. Оттуда такие интригующие звуки: скрип пружин матраца, сопение, кряхтенье, стоны и мат. Слышу опять голос папы:

- Засунь, Иваныч, глубже. Порви мне жопу…

Заглядываю. Стоит папа на четвереньках на диване полностью голый. А позади него, положив ладони на поясницу… мама тоже абсолютно голая. Стоит и бьётся о папину попу низом живота. У папы стоящий член о живот блямкает от этих маминых ударов. Я ничего не пойму, что собственно они делают. Тут папа опять.

- Выеби меня, Иваныч, как суку…

Мне так смешно стало. Я за живот, хохочу, не могу. Родители вдруг обернулись. Мама вскочила и ко мне. Думаю, сейчас схлопочу. Еще гляжу а у мамы какая-то палка привязана к лобку….

- Страпон?

- Ага, но тогда откуда я знала, как это штука называется… И знаете… мама просто закрыла дверь на ключ. И — ничего. Никогда мы не говорили, наверное, поэтому и забылось…. О! Слушайте, Глеб, я поняла… Я кажется, поняла, почему мне всегда хотелось попробовать пассивную роль…

- Прям как по дедушке Фройду, - снова улыбнулся художник. - А как маму вашу зовут.

- Вера Петровна.

- А кто же такой этот загадочный Иваныч?

- Я только одного Иваныча знаю. Николай Иваныч Прохоренько. Он директор военного завода, на котором работает папа…

# 21.

- Кстати, который час? - посмотрела в окно Светлана. Уже стемнело. - Ба! Уже половина одиннадцатого. Вот мы засиделись!

- Да, Света, вам уже пора домой, - грустно сказал Глеб.

- Домой? Глеб… - задумалась девушка, затем шкодно улыбнулась. - А у вас не найдется раскладушке?

- Нет, а зачем? - не понял мужчина.

- Мне так хочется с вами говорить и говорить. Я бы здесь в вашей мастерской потом легла.

- Ого! Какая вы смелая, - засмеялся… конечно же от радости Глеб.

- А мне с вами бояться нечего. Вы… вы настоящий мужчина и джентльмен.

Глебу так никто не говорил, и это так безумно было приятно.

- Света, боюсь показаться вам нескромным совсем, но скажу… хоть очень и смущаюсь… - Света на эту тираду только лукаво подмигнула, - у меня в комнате два дивана. Я как-то сильно болел. Подхватил жуткое воспаление легких, и мама попросила соседей привезти и собрать диван еще один в моей комнате, чтобы дежурить у моей постели. Так он и остался…

- Так это замечательно! - воскликнула журналистка. - Сейчас я иду к Вере Петровне, говорю, что я остаюсь. Прошу постельное бельё… Кстати, у вас есть большая футболка или рубашка? (Глеб кивнул, он очень обрадовался, как ребенок). Тогда я иду в душ. Потом мы поужинаем, ага?

- Ага…

- Тогда я в душ…

- ...как же хорошо после душа! - сказала она, когда вошла в комнату Глеба, с мокрыми волосами и в длинной розовой футболке. Она огляделась. Комната была небольшой, на стенах висели его работы с обнаженными женщинами. И одна работа полностью повторяла картину «Изгибы», которую показывал Глеб и говорил, что зашифровал значение в верхнем углу. На этой копии в том угла стоял мужчина и держал свой член. - «Изгибы» потому что там в окне эксгибиционист? (Глеб кивнул). Кстати, Глеб, а почему вы сели на чистое в своих шортах. Идите тоже в душ. Идите, идите, никаких… Хотите я вам помогу, если вам самому трудно?

- Да, в общем-то не нужно, я сам и одеваюсь и моюсь… Я научился, я самостоятельный…

- Смотрите, а то мне совсем не сложно. Тем более, вы меня с самого начала не стеснялись… Ну берите чистую одежду….

-….вам как удобно сидя или стоя под душем? - спросила девушка уже в ванной комнате, когда Глеб стал раздеваться. Признаться, сейчас он сгорал от стыда, и думал, как же парадоксален человек: он не стыдился показываться прохожим член, а полностью раздеться перед девушкой...

- Я наверное, сяду, - сказал голый художник и сел на дно ванны, подтянув колени к груди.

Девушка заткнула слив, пустила мощную струю теплой воды и закрыла дверь на шпингалет.

- Так, - сказала она подбоченившись. - Я пока вас купаю сама мокрая буду…. Так, господин художник, а что вы так засмущались? - хихикнула она, когда Глеб отвернулся, не зная, куда и деть глаза, когда студенточка стянула футболку. - Вы раньше ведь много голых женщин видели? (Глеб всё еще не смотря, отрицательно мотнул головой). А как же ваши картины? Разве у вас не было моделей? Нет? Фантазия? Тогда — вы гениальный художник!

У Светы была идеальная фигурка. Стоячие груди, плоский животик, подтянутая попка… Девушка выдавила на губку жидкое мыло. И Глеб почувствовал, как деликатно и нежно она моем ему спину, точно мама в далеком детстве. И дышит от усердия глубоко. Он иногда осмеливается взглянуть, юные груди раскачиваются, Света наклонена. И у неё, у неё… нет, как он смел посмотреть туда… нет волос на лобке… Сердце сделало рывок и участилось…

- Так, давайте, теперь грудь потру… Ну, давайте, облокотитесь спиной на ванну…

Мужчина лег, держа ноги крепко стиснутыми. Вода еще немного набралась. Он так зажался, что внизу живота был похож на женщину, точно стыдился показать член. Движения девушки были невероятно заботливы, она скользила губкой по плечам и рукам, по груди и животу, присев на бортик ванны. А его коленка слегка касалась её попы, и от каждого прикосновения он вздрагивал, словно совершил что-то жуткое… А девушка смывала пену, набрав воду в ладошку, и порой скользила ей по чуть дрожащей коже...

- Глеб, у вас ноги напряжены, я чувствую, - Света сама немного возбуждено дышала. - Расслабить можете?

- А как?

- Разведите или выпрямите…

Глеб вновь отвернулся и попробовал развести колени…

- Ого, милый Глеб, да вы очень сильный мужчина. Сколько же в вас энергии? - восторженно произнесла Светлана, имея ввиду, что днем он множество раз кончал, и теперь член выпрыгнул, ударившись о живот, он был жестким и покрытым венами, как кора дерева жилками.

Света мыла ноги, когда мужчина их вытянул, но не решалась касаться самого желанного и влекомого, только смотрела как оно дразнить вздрагиванием. Сам же Глеб не порывался дотрагиваться женщины, робко положив здоровую руку вдоль тела, а больную как обычно держал на груди…

- Глеб, - совсем тяжело сказала она. - Вы… здесь сами помоете или… мне помочь?

- Сам…

Девушка… скорее от возбуждения отвернулась, чем от смущения, когда Глеб… онанировал.

# 22.

- ...а… а у вас нет компьютера? - удивилась Светлана, когда они вошли в комнату. Мама Глеба уже застелила чистое бельё. Когда она уговаривала его мыться, не обратила внимание на эту деталь. В углу на столике только стоял бумбокс и лежали стопкой устаревшие СD.

- А зачем он мне? - пожимал плечами Глеб. На нем была чистая футболка и трусы-боксеры. На Свете та розовая футболка.

- Ну как же? - горячилась она. - Двадцать первый век! Соцсети наконец!

- Зачем они мне?

- А вам никогда не приходила в голову идея найти человека для… Для того, чтобы расслабляться, через интернет? (Глеб мотнул головой). Это же так просто. Это поразительно, Глеб, что вы упустили такую возможность. Знаете, что? - с лицом Архимеда произнесла Света. - Мы зарегистрируем вас на сайтах знакомств и опишем ваши потребности. Я уверена, найдутся люди, которым с вами будет хорошо…

Она оглянулась… Когда она с жаром говорила, то ходила по комнате. Глеб же сидел на краешке своей постели… Когда она оглянулась, то увидела, что мужчина грустно смотрит в пол. Вот только-только так безумно радовался, когда она осталась у него на ночь. А тут миг, и такая перемена настроения. У неё кольнуло в груди, сразу толпа мыслей пронеслась, и одна назойливее всех остальных — неужели…. Неужели этот человек чувствует к ней что-то значимее, чем должен… И что значит «должен»? Что он должен чувствовать после дня знакомства? И почему ей, Свете, сейчас не по себе, оттого, что он загрустил?

- О! У вас почти все альбомы Depeche Mode? - спросила Света, подойдя к столику с дисками. Это были аналоговые диски, и их было много.

- У меня все альбомы, - он встал и подошел к столику.

- Я почему-то и думала, что именно такую музыку вы и слушаете…

Мужчина стоял позади девушки, на которой была лишь растянутая мужская футболка. Рука, хоть и здоровая, но всё же не совсем, чуть раскачивалась и задевала розовую ткань. Как ей сейчас… вот сейчас… это желание появилось только сейчас… хотелось поцеловать его губы.

- Включить мою любимую песню?

- Да, конечно, - сказала она, силой встряхнув туман навязчивой мысли и попыталась сосредоточиться на бумбоксе.

Заиграла композиция Wrong

- Я плохо знаю английский, - признался он. - Но немного понимаю. Когда я слушаю, мне кажется это песня о таких, как я…

- ...и как я, - прошептала девушка, и не контролируя больше себя, прикоснулась губами к губам Глеба.

Этот поцелуй — как миг и как вечность. Игра времени, которое имеет две стрелы: мгновение, ах, как хотелось, чтобы не так быстро оно шло; и годы, мучительные годы ожидания этого чуда. Всё было настолько невинно робко. Он стоял чуть касаясь ладонью талии, боясь прижать к себе… Она одним дыханием и тоненьким скольжением губ соединяла их тела. Эфемерная точка соприкосновения — настолько иллюзорна, что невероятно и сказать, касаются ли они друг к другу...

Композиция Wrong закончилась, заиграла другая мелодия, и это был как сигнал выхода из сновидения. Они вдруг проснулись. Девушка отступила и отвернулась. Мужчина потупился. Оба тяжело дышали, оба не могли решиться…

# 23.

...у меня первый раз автобусе тоже забавно получилось, - сказал Глеб, когда они поужинав бутербродами с чаем уселись на диваны друг напротив друга. Светлана поставила подушку у стены, соорудив из нее спинку, вытянула свои очаровательные ножки; край футболки очерчивал тугие бедра девушки… Глеб подложил подушку под бок, и сейчас полулежа собирался рассказать очередную историю.

Я ехал в областной город, далеко. Целых три часа пути. Сел у окна как обычно. Вот только рядом необычная женщина… монашка.

- Монашка? - приподняв брови повторила Светлана. - Это интригующе. Знаете, меня монашки тоже почему-то всегда возбуждали. Есть в них какая-то… (Света подбирала слова)… порочная невинность...

...вся в черном одеянии, в платке. Мы разговорились, вернее, она со мной заговорила. Спросила, хожу ли я в храм. Я ответил, что в это не верю и не чувствую.

- А это и не нужно чувствовать. Нужно только соблюдать ритуал и молиться.

- Зачем?

- Чтобы на душе было покойно.

- Я много читал про вашу религию, - говорю ей. - И по вашим меркам я грешный, так что мне в храме и делать нечего.

- Все мы грешные, - говорит монашка. - Человек ни в силах не грешить…

- И вы?

- И я, - спокойно отвечает она.

- Но вы же монашка, как вы можете грешить? - не отстаю я от нее, и сам удивляюсь тому, что начинаю возбуждаться.

- Любая мысль уже грешна, если это не молитва. Думать о суете уже грех. И не важно большой он или малый. Думать об убийстве для мирянина или думать о том, как я выгляжу, для монахини — одинаковый грех. Убить человека или подумать о том, что он плохой — одинаковый грех.

- И что тогда? Зачем это всё? Если так всё обречено? - поражался я её словам.

- Мы все ежеминутно грешим, и не грешить мы не можем. Но есть спасение — искренние раскаяние. Любой грех уходит через искреннее покаяние.

- Как всё просто? - усмехнулся я.

- Нет, это очень непросто и очень сложно. Быть искреннем это великий труд и подвиг.

- А если я хочу согрешить, то как?

- Огородись молитвой, а если не получилось, услади себя, но покайся…

- И если я покаюсь…

- ...будешь прощён, - договорила она за меня.

- И вы меня простите?

- И я, и всевышний…

- Значит, если я перед вами сейчас согрешу, вы на меня зла не будете держать?

- Держать зло как держать раскаленный уголь, только сам обожжешься. А как ты согрешить можешь сейчас?

Света, вы не представляете, какие необычные эмоции были у меня. Страшно жутко, эрекция уже такая что больно… Я еле заметно переместил руку на гульфик…

- А вы не станете меня ругать и звать на помощь? - говорю я монашки, а самого дрожь неимоверная шатает по сиденью.

- Нет, молодой человек, я принимаю жизнь как есть. Меня ничего не пугает, - говорит она.

- Я могу сейчас при вас расстегнуть брюки?

- Зачем? - непонимающе посмотрела монашка.

- Я сейчас возбужден, и мне больно, - говорю.

- Если тебе поможет, то ты можешь расстегнуть…

Она, конечно, вздрогнула, и даже оглянулась, но не закричала, не стала бранить, когда мой жесткий член выпрыгнул… Я взял пальцами его и стал скользить…

-Можно это… делать? - задыхаясь, пожирал я глазами её лицо, пытаясь угадать реакцию.

Она тяжело вздохнула, я слышал глубокий глоток слюны.

- Если тебе так нужно… - только и ответила.

...помню автобус мотнуло, и я брызнул ей на одежду… Не знаю, как называется их одежда…

- Мне скоро выходить, - сказала она. - Я за тебя буду молиться…

# 24.

- Ух ты! Какая жгучая история! - воскликнула Светлана. - Вы после нее не задумывались о храме?

- Нет. Я подумал, что такие люди, как эта монашка редкость даже среди них. И вряд ли я бы в храме нашел людей, которые также спокойно бы относились к моим занятиям. Мне кроме этой монашки, встречались и другие верующие. Однажды говорил даже со священником. И у меня не сложилось впечатление, что они будут безропотно глядеть, как я онанирую. А мне только это нужно, чтобы расслабить мускулы. Поэтому не вижу смысла...

- Скажите, Глеб, вы сказали, что боялись сильно… А что вы чувствуете каждый раз, перед тем как начать?

- Страх. Каждый новый раз это сильнейший страх. Но он… как бы это объяснить… очень нужен мне этот страх, он как-то помогает мне в решимости это сделать, и… Он усиливает то напряжение, которое всегда есть, но не значительное, доводит до сильнейшего… И тем помогает сосредоточить всю энергию, всю кровь в тех мускулах. И когда я разряжаюсь, они становятся полны жизни и легкости… Я чувствую страх, потом мне хочется дышать и дышать, но будто что-то мешает дышать. Пульсирует что-то внутри, заставляет разорвать это что-то, чтобы задышать…

Мужчина рассказывал, а девушка чувствовала то, что он говорил. Его увлек неведомый страх, сродни ужасу перед открытием, которое вот должно случиться. Мысль не давала покоя сделать, попробовать небывалое для себя, вкусить запретное. Светлана лишь пальчиками стала понемножку собирать в гармошку ткань своей футболки, и Глеб пока не замечал, как край её стал скользить по бедрам. Миллиметр за несколько вдохов, затрудненных вдохов, разбуженных тайным желанием.

- ...потом, когда показываешь, - продолжал Глеб, -… показываешь член — это словно говоришь, вот я, ты можешь сейчас делать со мной что хочешь. Я как на ладони. Ты можешь убить меня, уничтожить. Я пред тобою беззащитен. Я открылся тебе…

Мужчина остановился… Девушка приоткрыла свой красивый, гладко выбритый лобок. Её глаза… сумасшедше смотрели на мужчину. В них была мольба и та же беззащитность, о которой он говорил. Взгляд просил не говорить ни слова, и мужчина молчал. Ножка… ножка вдруг согнулась, и Светлана поставила ее рядом с коленом. Повела в сторону, и восхитительных лобок скрылся, повела в другую, и вновь стал виден… Это как игра в сжигающие великим эротизмом и вожделением чресла… Она положила ладошку на самое тайное место, скрыв ненадолго от него...

Было видно сколько мук сомнения бродило в душе юнице. Начать мистерию танца пальчиков на глазах пожирающего взором её тело, или…. Глеб видел, как вздрагивает её ладонь, как пальцы силятся заплясать… Глеб понял, девушка захотела попробовать совершить акт эксгибиоционизма, этого откровения высшей пробы, которое он приносил другим людям, как свою голову на плаху. Это как нести сердце свое, трепещущее, полное любви тем, кто раздавит подметкой сапога. Необходимо невероятная смелость и — невероятное отчаяние. Ножка…

… Светлана подняла еще одну ножку…. Сомкнула колени, и… скрылась от него… Секунда, две, три, четыре… Разомкнула, развела ножки… и только ладошка скрывает… Почему-то в туман сознания пробралось грубое, невозможно грубое слово. Глеб гнал это слово, но оно пробиралось и пробиралось…. и только ладошка скрывает её пизду… Начнет ли? Отважиться? Сколько же мужество надо этой девятнадцатилетней девочки, чтобы решиться взойти на позорный столб наслаждения!

- Света, - робко сказал он, надеясь поддержать, помочь…

- Молчите, Глеб, молю, молчите…. - прикрыв глаза прошептала она. Но вновь открыла их, чтобы видеть его, ловить реакцию этого ошалевшего от счастья мужчины…

...пальчики медленно заскользили… чуть внутрь, и сразу, как напуганные, наружу… точно там в заколдованной пещерки их ожидает неведомый кто-то… Глеб не шевелился, Глеб боялся вспугнуть вдохновение девушки, Глеб чувствовал, как по его щекам катятся слёзы…

# 25.

- Глеб, - утомлено произнесла слабым голосом Света, пять минут спустя после того, как сорвала с дивана покрывало и прикрылась. В глазах мужчины еще стоял прекрасный образ напряженного лица девушки, когда из её горло вырывалось то ли стон, то ли рык. Победный рык оргазма над целомудрием. - Глеб, скажите, вам тоже так… стыдно… потом.

- Не сразу. Сначала я не чувствую тело и что есть в нем, в том числе ощущения. Не чувствую стыда, так как это такое же чувство как другие, то есть мысль с напряжением того, или иного мускула. Мы чувствуем чувства, потому что где-то напряжены мышцы. Здоровые люди это никогда не осознают просто. Нам, инвалидам, такие тонкости ощущений даны от болезни…

- Мне сейчас очень стыдно, - сказала Света и отвела глаза в сторону. Они засверкали при свете ночника, и Глеб понял почему…

- Не плачьте, Света, ничего же плохого вы не сделали…

-...вы… такой милый, вы такой хороший… вы самый-самый… - зашептала она не оборачиваясь. - Глеб, мне сейчас очень-очень хочется вас обнять…

- Мне тоже этого хочется…

Девушка встала и легла рядом. Они обнялись.

- Как же хочется спать, - сквозь зевоту произнесла она. - Глеб… мне завтра нужно будет рано уйти, заскочить домой и в редакцию… Но я часиков в шесть вечера приду…

- Придете? - голос Глеба выдавал сильную тревогу.

- Обязательно приду… В шесть или пораньше…

Глеб сразу уснул как младенец, утомленный столькими подвигами в этот день… Света лежала, чувствовала его всего рядом с собой, как качается грудь, как чуть вздрагивают колени, как горячее дыхание бьется о её щеку…