-Ух бля! Какой красавец!- Яблофаг вытащил складной нож и быстро срезал маленький белый гриб.- Опа! Еще один.

-Als ich klein war, ging ich zur Schule

und ich lernte, was mein und was dein…

Сентябрь выдался теплый. «Бабье лето», как говорили местные. Напевая себе под нос «Песню о классовом враге», немолодой мужик, одетый в поношенную камуфляжку с нагрудным значком с изображением оранжевой пони, быстро зашагал вглубь леса, почти не опираясь на трость.

Место было хорошее и практически безлюдное. А потому он очень удивился, столкнувшись с другим грибником. Тот задумчиво окинул Яблофага взглядом, задержавшись на значке с Эпплджек.

Любитель яблочной пони хмыкнул, заметив этот взгляд, и продолжил свой путь, не прекращая напевать на немецком.

-Doch ich dachte: Wenn ich ihr Schaf bin,

dann werd ich ein Metzger nie…

…

Старлайтофаг смотрел вслед удаляющемуся старику. Почтенный возраст, значок с Эпплджек и пение на немецком, причем вопиюще хуёвое. Старлайтолюб не верил в совпадения. Это явно был ОН. Яблофаг. Мерзостный грязноштанный коммипидор. Злобно посмеиваясь, представляя, как укнижит этого сраного фанатика, Старлайтофаг двинулся следом.

-Ну вот я и нашел тебя, грязноштан…

Яблофаг наклонился, чтобы срезать очередной гриб, как резко подскочивший к нему Старлайтофаг отвесил престарелому немцу смачного пинка под зад.

Кубарем прокатившись по земле, Яблофаг медленно поднялся на ноги.

-Was zum Teufel? Что ты себе позволяешь, сраный Wessi?

-Попался, коммиблядок?

-А ты собственно кто такой, Esel?

-А сам как думаешь? Тот, кто надерёт твою упругую, подтянутую немецкую задницу!

-Чего, блядь?

-Короче, снимай штаны, я буду изгонять из тебя призрак коммунизма через опускание!

-Ну нет, сахарок. Если кого и выебут, так это тебя!

Старлайтофаг кинулся на Яблофага и они покатились по земле, осыпая друг друга ударами.

-Я тебя укнижу!

-Нет я тебя!

Они сами не заметили, как яростные удары сменились страстными поцелуями…

…

-Ёпты, Петрович, смотри, гомосеки!

-Бля, Семёныч, больше сюды охотиться не ходим! Место какое-то нехорошее. Мне как приснилось, будто я тут оранжевую лошадь пристрелил, так всё никак не отойду.

-Может их того, этого?

-Ага, сам доказывай потом мусорам, что это были не люди, а жополазы. Ну нахер!

…

Путём рукоприкладства наши голубки установили, что сверху будет Яблофаг. И сейчас он увлечённо вёл агитацию среди шахтёров, если вы понимаете, о чем я.

-АЙ, СУКА!!! БОЛЬНО!!!

-Ну ты у меня сейчас такого члена получишь, сука нах!

-ПУСТИ! Это я должен быть сверху! Я же не пидорас какой.

-Ну нет! Тем более, тебе же нравится!

-Нихуя подобного!

-Мне остановиться?

-Нет, не останавливайся!

-Слушай, а чего это мы посреди леса трахаемся? Давай поедем ко мне, я грибочков пожарю, да и не только их.- Яблофаг многозначительно улыбнулся. – Ну, что скажешь?

-Ты же не запрешь меня в подвале, попутно долбя в задницу и заставляя читать «Капитал»?

-Нет, честное пионерское, нет.

-Сог… ох, бля, как же хорошо!.. Согласен! Только сейчас закончи, раз уж начал.

Яблофага не пришлось упрашивать дважды.

…

-НИЩУКИ ЕБАНЫЕ!!! СВАЛИТЕ ОТСЮДА НАХУЙ БЛЯДЬ!!! Я ТОЛЬКО ПОМЫЛ ПОЛ!!! ПИДАРАСЫ!!!

Жирный молдаванин исступленно размахивал шваброй, стараясь отогнать непрошенных гостей.

-Просто не обращай внимания. Опять они на работу очередного поехавшего гастарбайтера взяли.- Яблофаг постарался аккуратно обойти беснующегося жирдяя.

-Я НЕ ГАСТАРБАЙТЕР!!! Я ИСТИННЫЙ АРИЕЦ!!! ПИДАРАСЫ!!! НИЩУКИ!!! ДА У МЕНЯ КОМП 180 КИЛОКОСАРЕЙ СТОИТ!!!

-Знаешь, комми, кого-то он мне напоминает… Не, бред какой-то. Мы же не в Лянторе.

Миновав стотонного ария, Яблофаг и Старлайтофаг оказались в ничем не примечательном магазине «Магнит».

-Короче, я за бухачем, а ты займись хавкой.

-Идет.

-Старлайтофаг двинулся к полкам с колбасой и остановился, столкнувшись с пухлым китайцем, помогавшим своему товарищу славянской наружности с выбором картохи.

-Проходи, не задерживайся.

Старлайтофаг поспешил миновать странную парочку.

Тем временем Яблофаг, выбирая между «Путинкой» и паленой «Путинкой» столкнулся с тощим как жердь парнишей, увлеченно разговаривавшим с самим собой. Яблочник даже опешил, когда понял, что тот говорит разными голосами.

-Эй, парень, ты что, ебанутый? Что ты тут делаешь?

Парень задумчиво посмотрел на Яблофага своими странными, непонятного цвета глазами.

-Эй, парень, ты что, ебанутый? Что ты тут делаешь? – Произнес он голосом Жоколюба, мастерски скопировав даже интонации, а после рассмеялся странным стрекочущим смехом.

-Ну нахуй!- Яблофаг схватил первую попавшуюся бутылку и кинулся прочь. Парень был явно ненормальный, а все ненормальное заставляло прожженного материалиста нервничать.

-Чувак, за тобой словно бесы гонятся!

-Заткнись и дуем на кассу.

…

-Ну, проходи, сахарок, располагайся. Я пока чайку заварю.

-Просторно у тебя тут.

-Товарищам из братской ГДР хуйни не давали! Тебе чай с мёдом или сахаром?

-Без разницы. Я тут за другим «угощением».

-Что, даже не потанцуем?

-А, ну это можно. Только я не умею… - Старлайтофаг смущенно потупил взгляд, переминаясь с ноги на ногу.

-Так я тебя сейчас научу! Ну, иди сюда…

…

Один голубой танец спустя.

-Что ты делаешь?

-Привожу твое орудие пролетариата в полную боевую готовность!

Старлайтофаг расстегнул штаны Яблофага и медленно взял его красного исполина в рот.

-На вкус как яблоки!

-Не говори с набитым ртом! Это неприлично… Ох, Scheiße… А ты хорош…

Вскоре Яблофаг бурно кончил прямо в рот своему любовнику. Тот облизнул губы и сглотнул, после чего обнял Жокалюба и они слились в страстном поцелуе.

-Люби меня нежно, мой яблочный пирожок!

-Как скажешь, мой грибочек псилоцибиновый!

Яблофаг уложил Старлайтофага на спину, раздвинул его ноги, и нежно вошел внутрь. Старлайтоёб аж заурчал от удовольствия.

-О-о-о как хорошо! Люби меня сильнее.

-Ух, Scheiße, дас ист охуенно!- На лбу Яблочника аж выступил пот от удовольствия. -Ja! Ja!! JA!!! Wie gut!

-О, даааааа!..

Закончив игру в сунь-вынь, они, обнявшись, расположились на кровати, молча глядя в потолок.

-Знаешь,- нарушил молчание Яблофаг – а вдруг это всего лишь очередной дерьмофанфик того в край охуевшего еврея из Хайфы?

-Тише, не беспокойся. Все у нас будет хорошо.- Прошептал начавший засыпать Старлайтофаг, прижавшись к мощной груди старого пролетария.

Впереди их ждали еще пять лет регулярного обпачкивания в шоколадной радости, пока Яблофаг не умер от старости. Старлайтофаг похоронил его под одинокой яблоней и хранил верность своему возлюбленному до самой смерти.

Das Ende.