**Последний вздох**

О чем думает тот мужчина, который загадочно смотрит на экран своего мобильного телефона? Кто эта женщина, которая сидит рядом и читает роман зарубежного писателя? Может быть, она мечтает оказаться на месте главной героини и проживает небольшую жизнь, скользя по страницам свежей, только что купленной книги? Соседство совершенно незнакомых людей иногда заставляет задуматься, какие тайны скрывает очередной парень, неловко бросящий на тебя взгляд. А порой и не только задуматься.

1.

Всё началось так, словно этот день был создан для того, чтобы Земля мирно доделала свой ежедневный путь вокруг Солнца. Летнее Питерское метро. Вечернее время. Клерки, переполняющие город, сонно смотрят в выбранную ими на плаще соседа точку, иногда посвистывая знакомую мелодию себе под нос в надежде не уснуть. Так делал и он. Невысокий мужчина, 30-35ти лет. Слегка худощавый. С небольшим потрепанным дипломатом и грязными ботинками. Он периодически оглядывался, будто пытался кого-то найти, но почему-то тайный друг его избегал. Мужчина был расстроен, его глаза постепенно тускнели и закрывались. Казалось, что он сейчас просто исчезнет и окажется где-то внутри галактики Андромеды. И он исчез, оказавшись прямо у меня за спиной.

«Извините? Вам помочь?» - спрашиваю я.

Мужчина закрыл глаза и никак не отреагировал. Так мы проехали 2 станции метро до Достоевской. Народ зашевелился и стрелой помчался к выходу. Бурлящим потоком захватило мужчину в толпу, и он последовал за ней. Я почувствовала сильную боль: меня потянуло за ним.

Безразличная толпа выплюнула пару частей своего организма и рассосалась. Меня, конечно же, интересовал единственный элемент этой массы. И речь совсем не о даме с романом. Мой незнакомец стоял всё так же сзади (прекрасно рассчитал траекторию своего полёта). Решаю пройти пару станций метро пешком, чтобы скинуть с себя надоедливый хвост. Незнакомец словно понял это и направился к противоположному выходу.

Ещё пара мгновений и я уже выхожу из метро и иду параллельно с мужчиной в пиджачке, который нервно то и дело смотрит в мою сторону. Время будто бы замедлилось, замедлился и шаг. Но мой разум не поддаётся волшебным чарам, исходящим с противоположной стороны дороги. Я хочу закричать, убежать прочь, забыть эту ужасную историю со стаканчиком виски в любимом джаз - баре. Но тело все сильнее теряло энергию, кровь замедляла своё движение, мой томный взгляд уже не был мимолетным и мы уже идём рука об руку с незнакомцем. Не отводя взгляд, мужчина берет меня за плечо и сворачивает с маршрута в сторону заброшенного парка. Вырваться, конечно же, я не смогла, что-то сказать тоже. Всё происходило как в кошмарном сне, знаете, когда хочешь кричать, но вместо крика голосовые связки выдают хрип. Чувство беспомощности и отчаяния, предчувствие приближающегося конца. И с каждым шагом мне казалось, что мужчина всё сильнее и сильнее сжимает мое плечо. Да, так и оказалось. Его настолько переполняли неведомые силы, что не выдержала ручка его старенького чемоданчика, который с грохотом упал в свежую лужу и раскрылся. Из него посыпались маленькие баночки с прозрачной жидкостью. Мужчина засуетился, сжал меня крепче, повалил на мокрый асфальт и принялся собирать свое сокровище. Все это время, будто в забвении я наблюдала за происходящим и даже не посмела встать. Чудеса!

2.

После того, как он собрал свои вещи, мы пошли дальше. Тем временем на улице совсем стемнело, и я уже не понимала, где мы и куда направляемся. Время стало замедляться в геометрической прогрессии. Либо я просто медленно теряла сознание…

Очнулась я в темной хижине, которая находилась в центре знакомого мне лесопарка. В воздухе царил отвратительный запах гнили и экскрементов. Вокруг меня сидели худощавые полураздетые девушки в самодельных оковах из старых капканов. Заложницы не издававали ни звука, а, что самое интересное, я тоже не могла ничего сказать. Все тот же страшный сон. Это наводило на меня животный ужас и сметение. В этот момент мужчина принес живую утку, которая, видимо, обитала в парке, и бросил в моих соседок. Те, с жадностью гиен набросились на нее и стали с дикими стонами разрывать ее плоть, с целью хоть немножко поесть и не умереть с голоду. «Уж лучше смерть, - подумала я, - чем доставлять этому психу удовольствие, которое он получает, когда смотрит на свои успехи». Сам он тем временем ел стейк из ближайшего ресторана и мерзко смаковал вино из фужера.

После плотного ужина, этот изверг полез в шкафчик, закрытый на несколько щеколд. Время, которое он тратил на открывание своего сейфа, тянулось очень долго. Столько разных вариантов развития событий я себе представляла и даже непроизвольно стала стонать от истошного ожидания. Мужчина заметил мой интерес и усмехнулся. Наконец, когда он открыл шкаф и достал грязный белый мешок, я замолчала. Мешок был перевязан тонкой ниткой, да с таким усердием, что на распаковку ему потребовалось минут десять. Это было похоже на ритуал, он предвкушал эмоции, которые испытает после. Из пакета небрежно выпал телефон марки Samsung и ударился о грязный деревянный пол. Это был смартфон соседки справа, было понятно, потому, что девушка вздрогнула и закрыла лицо руками. Я проверила свои карманы и поняла, что мой телефон тоже где-то в мешочке у нашего мучителя.

Не отвлекаясь на посторонние движения, он включил телефон и стал читать сообщения и просматривать звонки от родных и друзей девушки. Смаковал каждое слово обеспокоенных близких. Читал с таким выражением, что позавидовал бы любой чтец на международном конкурсе. Атмосфера в коморке стояла крайне неприятная. От избытка эмоций, девушка стала истошно кричать и рыдать. И тут произошло нечто странное: мужчина отвлекся от издевательств, достал пустой сосуд и принялся соскребать слезы со щек несчастной, после чего выпил еще горячее зелье. Закатив глаза и глухо покряхтывая, он пробыл в забвении, наверное, полчаса. После чего одобрительно шлепнул по щеке оцепеневшую девушку и принялся вытворять тоже самое с остальными.

До меня дошла очередь к рассвету. Я даже успела заснуть. Невероятно, в таких-то условиях, среди этого крика и плача. Наверное, сказалась усталость и голод, ведь от вечерней трапезы я отказалась. Незнакомец, наконец, включил мой телефон и принялся искать сообщения и звонки, но к его сожалению, мой телефон напоминал пустыню с перекати-полем и несколькими коршунами, поедающими старое мясо. В его взгляде я прочитала возмущенный вопрос: «Как так, почему ее никто не ищет? Почему я не могу причинить ей страдания и боль?». Поэтому он решил со всей силы бросить телефон мне в лицо и рассечь тем самым губу. Хлынула кровь, громадными алыми каплями повалилась мне на одежду. Обидчик не растерялся и набрал флакон моей крови, так же жадно стал пить. Но что-то пошло не так. Он не почувствовал ни прилива сил, ни наслаждения и плюнул моей же кровью мне в лицо. Потом он разбил флакон и ушел умываться.

3.

Почему-то мне стало ужасно смешно от того, что произошло этой ночью, а может, я просто потихоньку стала сходить с ума. Кровь еще шла бурной струей по моему подбородку, а я мотала головой что есть силы, специально забрызгивая девушек своей кровью. Мои действия повергли их в шок, и они забились в один угол. Бедняги не успели отойти от ночных приключений, а тут утренние на подходе. За все время, что я находилась в заточении, эти минуты были самыми сладкими. Будто обидчик передал волну наслаждения и скрылся от прилюдного позора. И тут я вспомнила одну деталь, от которой мне стало еще радостней: мой телефон находился прямо под ногами! Этот растяпа совсем про него забыл. Слишком уж он озабочен своим удовольствием. Когда-нибудь его это погубит. Надеюсь, что в скорейшем времени.

Я почувствовала надвигающуюся волну энергии и словно акула, почуявшая запах крови, стала ждать обидчика.

4.

Пришел он через полтора часа: чистый, умытый, сытый. В руках у него брякнули знакомые всем сосуды с девичьими слезами. Эта тварь наградила нас своим брезгливым взглядом и собралась уходить. В этот момент я решила: пора действовать. Набрав полный рот крови, я со всей злобой плюнула ему на штаны телесного цвета и громко загоготала. Этот растяпа выронил своё сокровище на пол и принялся затирать пятно. Ну что за ничтожество! Мне даже обидно стало, что я находилась у него в заложниках. И тут он сел на колени, подполз ко мне и еще раз со всей силы ударил меня по лицу, вероятно, сломав мне нос. Боль была острой и ноющей, но я успела вцепиться зубами в его руку. Как собака на цепи стала крутить головой, пытаясь откусить кусочек побольше от его руки, совсем забыв о своей ране на губе и не подумав о том, что у этого извращенца может быть букет заболеваний, который может мне перейти. Но в тот момент ярость одолела меня, и я незаметно вцепилась ему в горло и стала разрывать его плоть. Время будто бы смешалось с пространством в одну перекрученную нить, мое эго исчезло, и я будто бы слилась с окружающим миром, потеряв контроль над тем, что я делаю, как долго и сколько жизненно важных артерий обидчика удалось перегрызть.

Вернулась в реальный мир я под вечер, вся в крови, мясе и с ужасной болью в голове от осознания того, что только что произошло. Девушки сидели рядом, но я не могла понять их эмоции: они либо безмолвно ликовали, либо боялись, что их постигнет участь нашего мучителя. Я хотела кинуться к ним и крепко обнять, крикнуть, что они наконец свободны! Но поняла, что мы все еще сидели на цепи как ненужные, забытые всеми собаки и вспомнила про телефон. О небеса, он был включен! Я еще раз вспомнила об оплошности горе извращенца и плюнула в него остатками его крови. Дальше дело за малым: позвонила в полицию, скорую, морги, доставку суши и пиццы. Никогда не думала, что буду настолько рада увидеть всех этих людей.

5.

Нас нашли не сразу. Мы не могли точно сказать, где находимся, ведь преступник вел нас вечером и вводил в непонятный транс. Чуть больше часа потребовалось для того, чтобы хижину окружили репортеры, зеваки и социальные службы. Девушки продолжали молчать, зато я с охотой рассказала, что произошло. Конечно, с опаской, ведь я ужасно боялась, что меня могут послать на экспертизу к психиатру, что, в принципе, и произошло. Несколько дней я проходила ужасные тесты, проводила огромное количество бесед. Мне даже выдвинули обвинение по статье «Превышение пределов необходимой самообороны». Но какие там обвинения, все считали меня героем и даже я, вспоминая произошедшее, думаю, что все-таки спасенные мною жизни гораздо важнее смерти одного извращенца, питающегося женскими слезами.