Линия Уробороса

Прошло 3 месяца с тех пор, как Фрин в одиночку отправился на самоубийственную миссию и погиб. Сначала были сомнения, но всё же мы смирились. Мы не хотели верить в это. Даже для меня это тяжело, не говоря уже об остальных. Им досталось куда сильнее. Сначала потерять душу компании при засаде, затем увидеть чудо воскрешения. И, наконец, узнать, что тот, кто совершил чудо погиб на самоубийственной миссии. Да даже если не учитывать чудо, он был дорог нам. Такого человека не найти более. Изабелла до сих пор не может прийти в себя. Она будто потеряла смысл жизни. Даже сейчас тихо плачет. Исмааил тише, чем обычно. Только мы с Гринди более-менее держимся. Она и не такое пережила в Аду. Да и у меня жизнь была «веселая». Сегодня собрались у Фрина дома, чтобы почтить его память.

И вдруг, звонок в дверь. Мы явно никого не ждали. Решили проигнорировать звонок, мало ли кого принесла нелегкая. Однако звонить не перестали. Даже больше, начали вызванивать какой-то ритм, смутно знакомый. Решил открыть, посмотреть кто пришёл. Замки мы сменил с тех пор, мало ли что. Открываю дверь, а там…

– Здрасте-мордасте. Вы хрен ли замки сменили? И вообще, ты чо тут забыл? Моя хата блэть.

– … – стоял и смотрел на Фрина я, мягко скажем, ахуевая от происходящего, приподнимая правую бровь.

– Тебя приклеили что ли, свали с дороги уже?

После этого он разулся и пошел в свою комнату, где мы и сидели до этого, попивая чай. Глаза всех собравшихся округлились. Изи даже, кажется, дыхание задержала от удивления.

– О, и вы тут. Совсем охренели, в чужой хате зависать. Хер с ним, я спать.

Он перешагнул через спинку кровать и, буквально, упал на кровать, каким-то образом подлетел, схватив простыню, подлетел еще раз и, крутанувшись в полете, завернулся в неё и отвернулся к стене.

– Что это сейчас было? – недоумевала Гиндетта.

– Понятия не имею. – зайдя в комнату, завис я.

– Господин? – прошептала Изи, глаза которой наливались слезами.

– ЭЙ! – крикнула Гриндетта.

– Ладно, – повернувшись к нам, сказал Фрин, – я смотрю, спать вы мне не дадите. Так и быть, расскажу.

Линия Фрина

– Господин! Как я рада! – рыдая прокричала Изи и бросилась мне на шею.

– Я тоже рад, только не задуши меня. – прохрипел я.

Всё же она ангел. Сил у неё как у качка заправского. И это в лучшем случае.

Пришлось подождать, пока наревется.

– Ну что, Иисус, объяснять будешь, что за хрень происходит? – поинтересовался Уроборос.

– Так, во-первых, что вам Афина рассказала про ту миссию?

– То, что ты, придурок, один, поперся атаковать базу Варфоломея и там сдох. Нам же приказали не высовываться. Мы уже пару месяцев даже на базе почти не показываемся.

– Ага, а ты, тупорез, так и не понял почему?

– ?

– Нас подставили. Крот в Пантеоне. Вернее целая сеть. У меня, как и у Афины, были подозрения, но не более. Но сначала не об этом. На ту миссию я реально поперся один. И чуть не сдох. Повезло. Афина выслала отряд наблюдателей, и, когда я прибил Варфоломея, подобрали меня, уже лежавшего в бессознанке. Она же и некоторые ресурсы дала, ибо я на тебя всё Убежище угрохал. Да, я реально мог отъехать как ты.

– Ты совсем с головой не дружишь? –знатно ахуел Уроборос.

– Меня тогда переклинило. Далее работал на Афину под прикрытием в Пантеоне. Вычислял предателей. Допрашивал. Зачищал. Это было легче, ибо меня хер узнаешь, а если узнаешь, то я вроде как сдох, типа показалось. Даже пару раз на вас натыкался, но вы меня не узнали. Сегодня миссию закончил, а тут вы.

После этих слов последовала пощёчина от Гринди. Звонкая.

– КАК ТЫ МОГ?! – прокричала она.

– Ауч.

Следующей ударила Изи. Пощечина такая, что кровь пошла. Будь я старым, без челюсти бы остался.

– Заслуженно, но перебор. Убить же можно.

– Как вы могли, господин? Мы себе места не находили! – запричитала Изи.

– Ну что, может мне тоже присоединиться? – коварно улыбаясь сказал Уроборос.

– Э-не-не-не-не, иди нахуй. Отъебись! Исчезни блять!

И я открыл портал, когда он на меня замахнулся. Он упал в него.

Вторая часть была у стойки. Аккурат головой треснулся в полете.

И упал на спину. Погнул турник, гад.

– От же хитрая сволочь.

– Если уж Изи убить случайно может, то после тебя, меня вообще не соберешь. Вам же придется меня по второму кругу воскрешать.

– Больно надо.

– Ну что с этим балбесом поделать. Предлагаю закончить с поминками и перейти к празднованию! Ибо появился повод. – у Гринди заблестели глаза.

Мне это уже не нравится.

– Почему бы и нет. – согласился Уроборос.

Ты совершаешь большую ошибку.

– А это тебе. Освежись. – Гринди кинула мне таблетку, которую достала хер пойми откуда.

Я с опаской посмотрел на таблетку, а затем на неё.

– Если уж ты до этого не помер, то она ничего не сделает, – улыбается Гринди.

Черт с тобой. Глотаем.

Минута.

Стало легче. Силы прибавились.

Где она это берет?

Проснулся. Чо вчера было?

Нихрена не помню. Опять Рыжая постаралась?

А, не. Что-то вспоминается…

Ой мля…

Но догадка оказалась верной, виновата Рыжая. Только волю дай.

Так ладно, встать что ли?

ХЫЫЫЫЫЫЫЫЫТЬ.

Что-то не пошло. По ощущениям, будто переехали.

Ещё раз!

Так, хотя бы сел, уже прогресс.

О, Изи. Ёпть. Сидит на полу, оперевшись на кровать, свесила голову.

Хорошо её приложило.

А на стойке, в другом конце комнаты, правее меня, лежала Гринди.

На месте, где нужно упираться локтями, лежит доска, на ней развалилась Гринди, на спине, на распашку. Естественно, голая.

Нашла место, блин.

Ладно, встаем.

Ёлки, Изи приложило сильнее, чем я думал. Сидит в одном нижнем белье, правая грудь наружу, трусики приспущены…

Так, я вроде цел, инородных предметов нет. Даже в трусах, что удивительно.

Где мой стакан? За чаем пойду.

Вот он, на столе. Берем и идем.

Здрасьте, а это что за нахер? Уроборос лежит в коридоре на спине.

Опять таки, голый. В комнате только голова, остальное в коридоре.

Лаааааадно. Идем дальше. Пройдя по коридору приполз на кухню.

На повороте у ванной я увидел открытую дверцу холодильника… с торчащими оттуда черными ногами.

Открываю дверь шире.

– Здрасьте.

– Приветствую, Командир.

– А шо это мы тут делаем? – с подозрительным выражением хари спросил я.

– Жарко. Хотите коктейльчика.

И протягивает молочный коктейль.

– Неее, спасибо. Я за чаем.

Подхожу к окну, там чай в шкафчике… был один. Открыв дверцу, я малость прихуел. Ибо там было больше десятка видов чая. Откуда блять?

Черные, пуэр, зеленые, красные, сука, белые… Сколько ж этой хрени.

Так, белый интересным выглядит. Ладно. Стоять. Под него вроде инструкция нужна, насколько помню.

Loading… Ага, вот как тебя заваривать.

Спустя минут 5 чай готов.

Аромат… Ух ёп. Необычно. Вкус. Так же. Но Не плох, ладно, попиздуем к себе.

Обойдя негра в холодильнике я поперся к себе.

По пути лежал Уроборос. И какого-то хрена ровно наоборот. Или я упорот.

Проходя мимо него я запнулся, и немного чая полетело вниз.

И этот змееныш выпил его прям в полете.

– Слыш, сам себе чай заваривай!

Отнес чай на стол.

Так, не нравится мне, в каком положении Изи.

Взял её на руки и положил на кровать. Заодно и белье поправил.

Сразу в простыню завернулась. Мда.

Подошел к Гринди.

Как бы её разбудить?

О.

Протянул руку и взялся за правую грудь.

Ноль реакции. Пожмакаем.

– Ммм, Саша, ну перестань, – томным голосов сказала она.

– А это не Саша, – почему то еле сдерживая смех, сказал я.

– О, Максимушка… – еле открывая глаза протянула она.

– Вставая давай, день на дворе.

– Ну Максимушка…

– Давай-давай, освобождай стойку.

Подошел к лежащему Уроборосу. И пнул его по пятке.

– Вставай, проклятьем заклейменный.

– Э?

– Вставай бля, лавочка недоделанная, ни пройти, ни проехать. И этой балде завари чо-нибудь.

Он резко сел, проморгался.