# Глава 1

**Лара.**

Вокруг очень много красивых людей: роскошных женщин и представительных мужчин.

Но мой взгляд прикован к Андрею — он будто выделяется среди остальных внушительным ростом, крепостью плеч, обтянутых дорогим смокингом, и обезоруживающей расслабленной улыбкой.

Он на светских мероприятиях чувствует себя как рыба в воде.

Я — тоже как рыба, но выброшенная волной и оглушенная о камень.

Странно, ведь из нас двоих именно я принадлежу к этому миру денег и влияния, но за тридцать с небольшим я так и не научилась расслабляться на этих пафосных вечеринках. Поэтому часто чувствую себя красивым приложением к мужу, который охотно и играючи налаживает связи, заводит новые знакомства и привлекает потенциальных партнёров в наш семейный бизнес.

Иногда мне сложно понять, что именно нас связало — настолько мы разные.

— Лар, ещё вина? — кивает Андрей на мой опустевший бокал.

— Наверное. Да, будь добр.

Муж оставляет быстрый поцелуй на моей скуле и уходит к бару.

Мой взгляд продолжает рассеянно скользить по толпе и перебирать лица, пока не натыкается на неё…

Она входит в банкетный зал с видом победительницы. Я не знаю, в какой войне она одержала победу, но уверенность в собственных силах буквально фонит из этой девушки.

Стройная, породистая, статная, в обтягивающем бёдра красном шёлковом платье в пол, юбка которого струится и переливается на каждый решительный шаг. Высокие перчатки до локтя, поверх которых мерцают крупные перстни. Острый угол челюсти, пухлые чувственные губы…

И все взгляды, кажется, моментально приклеиваются к ней.

Она нежится в них, как в тёплых лучах софитов.

Походкой от бедра проходится вдоль зала, заставляя головы мужчин заворачиваться под неестественным углом.

Ищу среди толпы Андрея.

Он тоже, будто завороженный, следит за каждым движением незнакомки. И странная, жгучая волна тревоги поднимается в моей груди.

Я не ревнива по своей сути, но сейчас тонко звенит внутри меня какая-то сверхъестественная сила. Интуиция, шестое чувство… Я не знаю.

Знаю лишь, что хочу уйти отсюда подальше, потому что атмосфера в зале меняется полярно с приходом этой женщины.

— Ваше вино, красавица, — подмигивает мне Андрей.

Принимаю из его рук бокал, неторопливо покачиваю за ножку.

— Может, домой?

— Мы только приехали, — взгляд мужа то и дело устремляется куда-то вдаль.

— Мы здесь уже час.

— Ещё даже не все гости собрались. У меня были свои циничные и меркантильные планы на этот вечер.

Андрей обнимает меня со спины.

Я больше не вижу его глаз, но знаю, что смотрим мы на одного человека сейчас.

Эмоция тяжёлая и вязкая, как смола, разливается в грудной клетке, сковывая внутренние органы.

Я набираю в лёгкие побольше воздуха, решительно оборачиваясь на мужа.

— Кто она?

— Понятия не имею, — безразлично пожимает плечами.

— Но ты ведь сразу понял, о ком я?

Молчит.

Напрягаюсь в его руках.

— Андрей?

— Лар, она единственное новое лицо здесь. Конечно, я понял.

«Съедаю» это объяснение, немного успокаиваясь.

— Интересно, что она здесь забыла. Не видела её раньше.

— Может, ищет себе папика?

Что ж, с местом она не прогадала.

Такие вот «благотворительные» вечера — отличное подспорье, чтобы найти мужчину, желающего обменять деньги на качественный секс.

Только вот не выглядит эта дама, как особа, нуждающаяся в папиках. Она сама, кажется, кого угодно проспонсирует.

Она резко оборачивается и врезается в меня взглядом. Растягивает сладкую обворожительную улыбку и, покачивая крутыми бёдрами, идёт в мою сторону.

Или не в мою.

И все эти жесты, кажется, тоже предназначались вовсе не мне.

— Андрей, какой приятный сюрприз! — поравнявшись с нами, произносит она грудным бархатным голосом.

— Здравствуй.

Она тянется с объятиями к моему мужу и легко касается его щеки губами.

— Ох, я тебя испачкала, — фамильярно вытирает красный след от помады с его кожи.

— Ерунда, — улыбается.

— Как ты изменился! Как возмужал!

— Спорт и правильное питание творят чудеса. Ты тоже стала красавицей! Не то, чтобы ты раньше не была… Но сейчас — вау!

— Спасибо! — наигранно смущается.

А я готова сквозь землю провалиться.

Стою, словно пустое место, пока Андрей восхищённо впитывает сексуальные вибрации, исходящие от незнакомки.

Хотя очевидно, что незнакомка она только для меня…

— Андрей, может, ты нас познакомишь? — вклиниваюсь вежливо между ними.

На таких мероприятиях нужно держать себя в руках и строго контролировать каждое движение. Любой взгляд потом трактуют по-своему и раздуют до невиданных масштабов, поэтому я лишь холодно улыбаюсь и пытаюсь незаметно оттеснить девушку подальше от мужа.

— Эм, да… — очухивается Андрей. — Нелли, это Лара — моя жена. Лара, это Нелли, мы вместе учились на экономическом.

— Только в разных группах. Андрей всегда помогал мне с проектами и давал списать, как настоящий мужчина.

— Как мило, — выразительно моргаю мужу. — А здесь вы какими судьбами, Нелли?

— По просьбе брата. Сама я редко бываю на таких мероприятиях.

— Почему же?

— Мне они кажутся скучными. Мужчины из высшего общества обнаглевшие от вседозволенности, а их женщины — глупые и инфантильные. Весь вечер только и делают, что заливают в себя дорогое вино и обсуждают, кто с кем спит.

Её ресницы томно смыкаются, а взгляд задерживается на моём бокале.

Хищная улыбка на секунду прорывается через маску напускного равнодушия.

Весь этот месседж, завёрнутый в красивый фантик, предназначался мне. И меня мелко колотит от желания вцепиться красотке в лицо.

— Ладно, Андрюш, рада была повидаться, — взмахивает она в воздухе тонкими пальчиками.— Может, ещё увидимся.

— Да, можно будет как-нибудь пообедать.

— Хорошая идея. Всего доброго.

Ледяные иглы втыкаются в кожу от взглядов, которыми они успевают перекинуться на прощание.

Уязвлённо отворачиваюсь, кусая губы, чтобы не спороть сейчас какую-нибудь грубость.

— Лар, потанцуем?

— Нет.

Андрей обходит меня сбоку, заглядывает в лицо.

— Что опять?

— Не понимаю, о чём ты.

— Ну вот этот твой недовольный фейс. Что я опять не так сделал?

— Соврал, например, — ядовито прищуриваюсь.

— Да господи! Когда?

— Ты сказал, вы не знакомы. Зачем?

— Я не узнал её просто. Столько лет прошло с последней встречи, да и темно здесь. Что ты там себе придумала? Она просто бывшая однокурсница.

— Просто однокурсница, которая всеми силами пыталась привлечь твоё внимание.

— Лар, ты о чём? — нервно дёргает щекой.

И я снова смотрю на неё, разглядывая едва виднеющийся, но всё же существующий след губной помады.

Она будто клеймо своё влепила на моего мужа.

Психуя, достаю из клатча влажную салфетку.

— Вытри.

Муж послушно вытирает, с улыбкой глядя на розовеющую от трений салфетку.

Закатываю глаза.

Вечер необратимо испорчен.

— Ларусь, ну не дуйся. Зачем нам скандалы на публике? — обнимает меня Андрей, плотно прижимая к своим бёдрам.

И я чувствую поясницей его каменный стояк.

— Пойдём лучше в машину.

— Зачем?

— Затем, — наклоняется он, шепча и отправляя толпу мурашек по моей спине. — Затем, что я хочу трахнуть свою красивую жену. Прямо сейчас.

— Андрей… — моя шея пылает, кровь приливает к щекам.

— Давай, сладкая. Идём.

— Нам нельзя…

— Нам всё льзя. Я хочу тебя. Сейчас, — прикусывает в основание шеи.

И я слетаю с катушек, готовая уже на всё, что бы он ни предложил. У нас не часто в последнее время бывает вот так спонтанно…

Взявшись за руки, идём к выходу, на бегу прощаясь со знакомыми и извиняясь за то, что рано покидаем вечеринку.

И всё это время я чувствую между лопатками зуд от чужого, тяжёлого и пристального взгляда.

Взгляда, который не обещает мне ничего приятного.

# Глава 2

**Лара.**

Мы едем домой.

Между моих бёдер липко и влажно после нашего секса в машине, а я чувствую себя распутной девчонкой, юной и энергичной.

Мне будто снова двадцать.

Я успела забыть, каково это — сгорать от желания настолько, что нет сил сдерживать себя до дома. Каково это, когда всё так громко, страстно и быстро из-за переполняющих эмоций.

Ладони Андрея твердо сжимают руль. Мышцы и сухожилия на них напрягаются, когда он медленно перебирает пальцами.

У него очень сексуальные руки. Крепкие, с чётким рисунком выпуклых вен, ускользающих под рукава белоснежной рубашки.

Андрей улыбается своим мыслям, задумчиво глядя на дорогу.

— О чём думаешь?

— Да так, о всяком.

— Например?

— Например… — По-мальчишески закусывает он нижнюю губу. — Что, если в этот раз у нас всё получилось?

У меня не выходит сдержать улыбку.

— Это будет лучший подарок к годовщине.

— Я буду самым счастливым мужчиной на свете, — он накрывает своей ладонью мою, лежащую на коленях.

Мы восемь лет женаты, пять из которых безуспешно пытаемся завести ребёнка. Я обследовалась вдоль и поперёк в лучших клиниках, но врачи лишь разводят руками — нет причин, чтобы не забеременеть. Вероятно, проблема в голове.

Но мы не сдаёмся, не вешаем нос.

Мы дали себе ещё год, прежде чем идти в ЭКО, ведь там сложная подготовка, гормональная терапия, которая, как ни крути, ударит по моему организму.

Мне хочется продолжать этот разговор и вместе рисовать идеальные картинки будущего, но Андрей снова уходит в себя, становится задумчивым. И я чувствую жгучую потребность сейчас разделить с ним его мысли.

Мне хочется ощущать, что мы едины.

— Что-то ты скрываешь от меня, жук, — легко и игриво подталкиваю мужа в плечо.

— Нет, ничего.

— Колись. Такой таинственный!

— Ой, Нель, да я просто задумался. Это по работе.

Мои лёгкие сковывает спазмом, воздух застревает поперёк горла. Сердце замирает и тут же срывается в бешеный галоп.

— Повтори, — требую хрипло.

— По работе, говорю. Ничего интересного.

— Нет. Как ты меня назвал только что?

Андрей, отвлекаясь от дороги на пару секунд, оборачивается на меня.

— Лара, — вздёргивает с вызовом бровь.

— Нет, ты назвал меня другим именем. Её именем!

— Да чьим?

— Этой высокомерной дряни, Нелли! Ты совсем обалдел, Доронин?

Андрей, раздражённо цокая языком, качает головой.

— Я не мог этого сделать. Тебе показалось.

Его пальцы до скрипа стискивают оплётку руля. Жёсткие скулы ходят на напряжённом лице. Но он не выглядит виноватым и раскаивающимся.

— Будешь внушать мне, что у меня с головой не в порядке?

— Лар, я тебе ничего не внушаю. Но ты сейчас жёстко не права.

— Ты сказал…

— Тебе. Показалось. Ясно? — Перебивая, чеканит он.

— И то, что ты её облизывал взглядом — тоже показалось? Чуть лужицей не растёкся у её ног! Думала, придётся тебя соскребать с пола.

— Я терпеть не могу, когда ты за меня додумываешь, — закипает Андрей. — Хочешь поругаться? Ищешь повод?

— Чего его искать, он на поверхности. Перестань называть жену именем другой женщины, и, может быть, тогда в семье воцарится гармония.

— А-а-рр! Ларис, ты же знаешь, я терпеть не могу твои истерики, особенно когда они основываются на твоих же фантазиях. Что за бред ты несёшь? Может, ты не уверена в себе? Не проецируй на меня свои комплексы, будь добра!

Он так твёрдо гнёт свою линию, что я действительно начинаю сомневаться — а не разыгрывает ли меня собственное воображение?

Но я же слышала.

Слышала.

— Приедем домой — сниму видеорегистратор, — уже куда спокойней продолжает Андрей. — Вместе послушаем, и ты убедишься, что ошибаешься. А заодно посмотришь, каким тоном ты со мной разговариваешь.

Наверное, человек, который не уверен в своей правоте, не будет так подставляться.

Я не хочу этого недоверия между нами.

И на мгновение мне становится стыдно за то, что сама себя накрутила и чуть не довела нас своими подозрениями до ссоры.

Градус напряжения в салоне падает, но неприятный осадок остаётся.

Неужели правда показалось?..

Это так на меня не похоже — ревновать мужа к женщине.

Вокруг Андрея всегда много красивых женщин: на работе, на мероприятиях, в командировках. Но никогда раньше это не подрывало моей уверенности в нём и в наших отношениях.

Наверное, потому, что на всех тех женщин Андрей смотрел словно сквозь, не замечая.

Но что изменилось сейчас?

Эта Нелли будто что-то в нём задела. Какие-то ниточки, которые связывали их в прошлом и не истончились под натиском времени.

Или это мне тоже показалось?

Кто-то из нас двоих пытается сделать из меня дуру: либо Андрей, либо я сама. И мне до дрожи страшно разочаровываться в муже.

— Сладкая, ну что ты? Сама придумала, сама обиделась?

— Не обижалась, — однако интонация говорит об обратном.

И Андрей тут же считывает каждую мою эмоцию. Потому что знает меня, как облупленную. И уж точно знает, что с этим добром делать и как сгладить углы.

— А давай в тот новый ресторан сходим, о котором ты мне рассказывала?

— В «Пион»?

— Ага. Слышал, там обалденные стейки. И вообще, вроде, место неплохое.

Да, у меня там уже все девчонки были, а Андрей всё сливается с моих непрозрачных намёков — то времени нет, то сил.

Я молчу, обиженно скрестив на груди руки.

— Ну давай, Ларусь, — улыбается он, чуть морща нос. — Устроим себе настоящее свидание. Ты оденешься для меня красиво, забудешь случайно трусики дома…

— Андрей!

— Что? Сегодня было огненно. Я хочу больше этой дикой страсти и похоти между нами. Как раньше.

Он вытягивает руку над коробкой передач и преданно заглядывает мне в глаза.

Вздыхая, вкладываю свою ладонь.

Наши пальцы сплетаются.

— Ну что, сделаешь это для меня?

Киваю.

— Я свободна в следующую пятницу.

— Отлично, тогда я тоже освобожу для тебя вечер. И мы проведём его вместе. Только ты и я.

И никаких Нелли, даже в мыслях!

Подъезжаем к дому.

Андрей паркует машину во дворе, открывает передо мной дверь и подаёт руку, помогая выйти.

— Иди пока, выпусти Муху. Пусть побегает перед сном, — подаёт мне мой клатч.

— А ты?

— Сниму регистратор. Я же обещал.

Поджимая губы, подхожу к Андрею вплотную. Кладу голову на его грудь, слушая успокаивающие мерные удары сердца.

— Не надо, Андрюш. Я верю тебе. Давай забудем?

— Прости, если я как-то тебя обидел, — прижимает он меня крепче, закутывая в свой пиджак. — Не хотел. Просто встреча оказалась неожиданной. Растерялся.

— Ладно. Я рада, что мы это обсудили.

Поднимаю голову.

Взгляд Андрея потемневший, подёрнутый туманной дымкой возбуждения.

Горячие требовательные губы тут же находят мои и сминают их в глубоком поцелуе. Влажный язык проникает в рот, ласкает нёбо, извлекая из меня тихий стон.

— Сладкая, мы рискуем не дойти до спальни…

— Снова? — смеюсь.

Боже, да что с ним?

Андрей всегда был пылким, но сейчас…

Я не возражаю, мне нравится чувствовать себя женщиной, от которой его коротит, а крышу сносит.

— Хочу тебя. Хочу. Хочу, — шепчет он между короткими поцелуями.

И, подхватив на руки, заносит меня в дом.

# Глава 3

**Лара.**

Просыпаюсь от трели дверного звонка, разливающейся по дому.

Потягиваюсь, дрожа напряжёнными после страстной ночи мышцами.

Это было что-то… Я до сих пор, кажется, немного невменяемая от количества секса, что между нами случился.

Невменяемая, но очень счастливая, потому что с такой отдачей мы с мужем не любили друг друга уже очень давно. Это было не механическое взаимодействие, а реальное слияние душ, тел, желаний и эмоций.

Не открывая глаз, провожу рукой по постели.

Вторая половина пуста и уже холодная. Андрея рядом нет, а в ванной, примыкающей к нашей спальне, шумит вода.

Звонок в дверь повторяется.

Со вздохом накидываю на плечи халат и спускаюсь вниз.

Открываю дверь.

На пороге с излюбленно-недовольным выражением лица стоит свекровь. В её руках небольшой чемодан на колёсиках.

— Можно было и подольше идти. Оглохла, или что? — не дожидаясь приглашения, она протискивается мимо меня в дом.

Катит чемодан по полу, оставляя за собой грязные полосы, и скрывается в гостиной.

— Конечно, проходите, — вздыхаю я, обращаясь к пустоте.

Захлопываю дверь.

Елизавета Александровна — женщина сложная, с характером. Часто бывает грубой, скрывая простое неумение фильтровать слова за маской прямолинейности.

Между нами с ней всегда были шероховатости, которые не получилось сгладить ни временем, ни моими тщетными попытками наладить дружбу.

Она не упускает возможности подколоть и укусить, особенно часто спекулируя на моей женской и самой острой уязвимости — невозможности забеременеть.

Прохожу на кухню, включаю кофеварку и лезу в холодильник.

У нас шаром покати, нужно заказывать продукты. Нам с Андреем в последнее время некогда — мы готовимся к подписанию важного контракта, поэтому часто перебиваемся обедами вне дома и доставками ужинов из ресторанов.

Мы с Андреем — соучредители фирмы, занимающейся внутренней отделкой помещений. Не гиганты, но уверенные середняки. И гордимся своим бизнесом, который лишь некоторое время назад стал приносить стабильный и хороший доход.

Мой отец, уважаемый и известный на международном строительном рынке человек, предлагал нам руководящие должности в своих филиалах. Но мы отказались, решив пройти этот путь практически с нуля, самостоятельно. И ничуть не жалеем.

Сейчас, спустя семь лет, мы знаем всё о том, чем занимаемся. Успели прочувствовать горечь разочарования, набить шишки и отлететь от эйфории радости за наше детище, уверенно вставшее на рельсы успеха.

Напевая себе под нос, режу колбасу, сыр. Выкладываю на сервировочное блюдо поджаренный в тостере хлеб.

— Этим ты кормишь моего сына? — губы Елизаветы Александровны складываются в жёсткую линию.

— Мхм.

— Кошмар!

— Он не жалуется.

— Жалеет тебя. Удивляюсь, почему Андрюша ещё не сбежал от такой хозяйки, как ты.

С напускным равнодушием пожимаю плечами.

Одна и та же песня из года в год. Хоть бы репертуар сменила…

— Может, ему всё равно на то, какая я хозяйка? У нас сейчас другие приоритеты.

— Приоритет каждой женщины — дом. Уют. Очаг. Но ты, Лара… — ядовитый взгляд впивается мне в лоб. — Видимо, ты поломанная женщина.

— Вы на что-то конкретное намекаете?

Елизавета Александровна набирает в лёгкие воздух, но ничего не произносит. Однако всё читается по её напряжённому лицу.

Она по-хозяйски лезет в холодильник, достаёт пару яиц и бутылку молока. Отворачивает крышку и брезгливо принюхивается.

— Ну хоть не скисло. Я поражена.

Заняв противоположную от меня часть островка, стоящего посреди кухни, она принимается взбивать яйца с молоком.

— Андрюше нужно правильно питаться.

— А что, Андрюша бытовой инвалид? — язвительно дёргаю бровью. — Если ему надо, пусть питается. Он в состоянии сам приготовить себе завтрак.

— Ты должна за ним ухаживать. Он очень устаёт.

— Я тоже работаю наравне с вашим сыном, если вы забыли. И наравне с вашим сыном устаю.

— Вот! — свекровь назидательно задирает указательный палец вверх. — Все беды от твоего желания что-то кому-то доказать, тогда как надо поумерить свой пыл и осесть дома. Как и подобает настоящей женщине!

Переместившись к плите, она жарит омлет.

— Это называется самореализация и здоровые амбиции. Мы живём в двадцать первом веке, слава богу. В веке, когда женщина может себе позволить то же, что и мужчина.

— Когда ты дома убиралась в последний раз? — идёт свекровь с козырей.

Да, я не убираюсь.

Но у меня чисто. Всегда.

— Я оплачиваю клининг. А в чём проблема?

— Женщина создана служить мужчине! Это наше прямое предназначение. Ты потому и бездетная, что не женским делом занимаешься. Если идёшь против своей природы, будь добра заплатить за это свою цену.

Сжимаю до побелевших костяшек нож для масла.

Как это низко — упрекать человека в том, на что он не в состоянии повлиять.

Свекровь прекрасно знает, сколько времени и внутреннего ресурса я потратила на проверку здоровья. Сколько слёз бессилия пролила в стенах клиник.

Подбираю в голове слова, чтобы чётко и жёстко, без истерик, осадить свекровь. Но не успеваю ничего сказать — на кухню спускается Андрей.

— Всем доброе утро, — целует меня в щёку.

— Доброе.

Я пробегаюсь пальцами по его влажным волосам. От него пахнет гелем для душа, любимым табачным парфюмом и своим собственным запахом тела.

От этих ароматов кружится голова…

Чувствую себя влюблённой девчонкой, внутри которой бурлят гормоны и порхают дурёхи-бабочки.

— Андрюш, садись, я тебе омлетик приготовила, — суетится вокруг него свекровь.

Выставляет на столе в обеденной зоне одну тарелку.

Завтрак, я так полагаю, положен только мужчине.

Что ж…

Отличное начало дня.

# Глава 4

**Лара.**

Пока Елизавета Александровна перекладывает омлет в тарелку, я беру Андрея в плен, обвивая его шею руками.

— Почему твоя мама здесь? С чемоданом, — шепчу на ухо.

— С чемоданом? — Андрей сводит брови над переносицей, а затем резко и виновато зажмуривается. — Чёрт, прости, совсем об этом забыл! У неё тараканов травят. Во всём подъезде.

Жаль, что не в голове…

— И что?

— Она не хочет дышать вредными химикатами.

— Наверняка это не так уж и вредно.

— Лар, — Андрей сжимает мою ладонь, целует поочередно каждый пальчик. — Я уже согласился, чтобы она пожила пару дней у нас.

— Было бы неплохо для начала обсуждать такие вещи со мной.

— Ты права. Я хотел. Но ты же знаешь, как быстро у меня всё вылетает из головы, когда на работе напряжёнка. С этим грядущим контрактом удивительно, как я имя собственное не забыл.

Смущённо улыбается.

И я, глядя в его открытое, красивое и мужественное лицо, просто не могу сердиться.

— Ну так что? Ты не против, если она останется?

Я против, если быть честной. Но меня припёрли к стене.

Не выгонять ведь мне теперь свекровь из дома. Она уже здесь.

— Ладно. Но только на два дня.

— Ты — чудо, — Андрей целует меня в лоб и садится за стол. Вешает свой пиджак на спинку стула.

Я наливаю нам всем кофе.

— Елизавета Александровна, садитесь с нами, — пытаюсь проявить дружелюбие.

Но свекровь лишь фыркает.

— Некогда мне кофе ваш распивать. Андрюша, сегодня я займусь твоими вещами. Хорошенько всё перестираю и переглажу.

— Мам, не нужно. Просто отдыхай.

— Очень даже нужно! У тебя есть хоть одна чистая рубашка?

— Полный шкаф.

— С трудом верится, что Лара стирает твои вещи.

— Лара не стирает, этим занимается химчистка, — Андрей с улыбкой уплетает омлет. — Ты же знаешь, мы много работаем.

— Ну, что *ты* много работаешь, я знаю…

Свекровь красноречиво замолкает, но продолжение её мысли отчётливо повисает в воздухе.

Это ещё один укол для меня, и я жду от Андрея защиты.

— Мам, не суетись, прошу. У нас всё так, как надо.

— У вас всё не как у людей. Давно пора указать женщине на её место.

Елизавета Александровна, резко развернувшись на пятках, выходит.

А я сижу, офигевше замерев с бутербродом, не донесённым до рта.

— Прости за это.

— Можно мне забрать своё разрешение обратно? Два дня — это ту мач. Я с катушек съеду с твоей мамой.

— Лар, слушай… — Андрей медленно помешивает ложкой кофе. — Может, она права?

Поднимаю на него серьёзный взгляд.

— Права в чём?

— Ну, ты правда много работаешь. Устаёшь.

— Я зарабатываю деньги.

— Верно. Но охота на мамонта — это задача мужчины, ведь так?

— А, то есть моя задача — подбирать в пещеру шторы и расставлять по подоконникам фикусы?

— Нет, но…

— Но?

— Может, это всё из-за накопленной усталости?

— Что — *всё*? Моё бесплодие, ты хотел сказать? Называй вещи своими именами, не стесняйся!

Теряя аппетит, отбрасываю так и не откусанный бутерброд обратно в тарелку.

— Не знаю, я просто… — Андрей устало растирает ладонями лицо. — Я просто предлагаю варианты.

— Почему же ты не предлагал эти варианты три, пять, семь лет назад, когда мы батрачили и почти жили в офисе? Тогда тебя вполне устраивало наше равноправие.

— Меня и сейчас устраивает.

— Не заметно.

— Я забочусь о тебе, — рычит он и раздражённо ведёт плечами. — Я хочу семью!

— А сейчас у нас что?

— Полноценную, Лар.

Резко выдыхая, соскакиваю со стула, как ошпаренная.

Отлично!

Кто ещё хочет назвать меня с утра неполноценной? Становись в очередь!

Глубоко дышу, оперевшись бёдрами о кухонный гарнитур. Мой невидящий взгляд буравит стену.

Это оплеуха от любимого человека. И ощущается она так болезненно, что сердце превращается в кровавые ошмётки.

В глазах становится горячо и влажно. Я смыкаю веки, запрещая себе плакать.

— Сладкая, — тёплые ладони обвивают мою талию. Тихий, но настойчивый шёпот разбегается по коже, заставляя тонкие волоски на моей шее вставать дыбом. — Прости. Я дурак. Не знаю, зачем это ляпнул. Это и моя больная тема тоже.

— Но не ты ловишь осуждающие взгляды каждый раз, когда разговор заходит об этом.

— Знаю. Виноват. Ну хочешь, врежь мне как следует, — он разворачивает меня лицом к себе, берёт за запястье, поднося мою ладонь к своей щеке. — Давай. Чтоб знал. Чтоб думал головой своей дырявой. Врежь.

Он показательно пытается ударить себя моей рукой, но я напрягаюсь, не позволяя.

Поджимаю губы, ласково ведя по гладко выбритому подбородку кончиками пальцев.

Наши прямые взгляды встречаются.

Внутри у меня снова всё плавится от нежности к этому мужчине.

— Какой же ты дурачок.

— Люблю тебя, сладкая, — губы Андрея припечатываются к моей ладони, оставляя влажный поцелуй. — Прости. Я не думаю так на самом деле.

— Ладно. Спишем это на нервное напряжение, связанное с визитом твоей мамы.

— Ты долго будешь собираться? Я могу тебя захватить.

— Нет, — мягко улыбаюсь. — Езжай один, я поеду на своей. Мне сегодня всё равно нужна будет машина.

— Хорошо. Тогда до встречи в офисе, Лариса Константиновна, — муж целует меня на прощание. — И не забудь позавтракать, пожалуйста.

Он выходит, захватив по пути со спинки стула свой пиджак.

Назойливые мысли тут же снова заполняют черепную коробку, а червячок сомнения подтачивает изнутри.

Может, Андрей прав, и мне нужно отойти на время от дел, передать весь бизнес в руки мужа и заниматься собой и домом, как подобает женщине?

Решив как следует обдумать эту мысль позже, ухожу в душ, смывать с себя налёт от неприятного утра.

# Глава 5

**Лара.**

Наша фирма занимает этаж в офисном здании в центре города.

Кабинеты у нас с Андреем в разных концах — так мы постарались минимизировать случайные встречи на работе. Отделяться друг от друга в офисе просто необходимо, иначе границы рабочих и личных отношений очень быстро размываются, и всё тогда превращается в хаос.

Просматриваю документы на подписание.

Желудок утробно воет, ругая меня за то, что к завтраку так и не притронулась. А теперь я голодная, как зверь.

Закрываю папку и отправляюсь на поиски мужа.

— Можно к вам, Андрей Викторович? — заглядываю в его кабинет.

— Привет, — Андрей улыбается, поднимая голову от телефона. Кладёт его экраном вниз. — Заходи. Как день?

— Нормально. Я только что у юристов была, они проверили контракт. Нужно поправить два пункта и подписать, в остальном — окей.

— Хорошо. Надо к концу недели с этим закончить, в понедельник Лесневский будет у нас.

— Успеем, не переживай, — присаживаюсь на край стола. — Может, пообедаем вместе?

— Прости, Лар, не получится сегодня. Я хотел съездить на склад, пока есть время. Там что-то закосячили в документах, не бьётся теперь с остатками.

— Мм, ладно…

— Это ведь ничего?

— Да, окей. Я тогда пообедаю в кафетерии внизу. Который час?

Тянусь к телефону Андрея, чтобы посмотреть время, но он молниеносным движением хватает его первым.

— Ровно полдень, — лучезарно улыбается.

— Хорошо. Тогда увидимся уже дома?

— Да. Люблю тебя.

— Люблю.

Возвращаюсь в свой кабинет.

Звоню Тае, лучшей подруге. Она живёт в центре, недалеко от нашего офиса, и частенько выбирается со мной на обед, если сама не занята работой.

— Только не в ваш гадкий кафетерий, — категорично заявляет она. — Пошли в «Гуся» тогда уж.

«Жареный гусь» — приличное место за углом, куда можно и на бизнес-ланч сходить, и на деловую встречу, и даже на свидание.

Через полчаса я уже присоединяюсь к Тае.

— Ларис, у тебя всё хорошо? — проницательно она заглядывает мне в глаза.

— Конечно. Почему спрашиваешь? Хреново выгляжу?

— Нет, выглядишь прекрасно, как всегда. Во взгляде что-то изменилось… Что-то…

Тая трёт в воздухе пальцы друг о дружку, пытаясь подобрать слова. Её очень сложно провести и обмануть, ведь Таюша моя — ведьма.

Сама себя она так не называет, но бабка её занималась снятием заговоров и порч, мама её этим занималась, а Тая пошла дальше — монетизировала свои способности, научилась на этом зарабатывать.

Среди её клиентов самые влиятельные люди страны. К ней приходят за правдой и помощью. И она помогает.

Делаем заказ. Тая продолжает внимательно сканировать моё лицо.

— Тай, ты спроси лучше. Я же знаю, что ты делаешь.

— Что?

— Ну, читаешь меня… Давай без твоих фокусов сегодня.

— Карту вытащишь? — Тая, не дожидаясь ответа, лезет в сумочку. Вытаскивает пухлую колоду карт Таро. — Экспресс-гадание. Один вопрос — один ответ. Только сегодня и только сейчас для вас бесплатно.

Качая головой, тянусь к колоде. Не отстанет же всё равно.

Я довольно скептично отношусь к этому, но Тая, помимо того, что хорошая ведьма, ещё и очень хороший психолог, тонко чувствующий людей и перемены в них.

Она так мастерски смешивает рациональное с магическим, что после разговора с ней всегда становится легче и понятней, как дальше жить эту жизнь.

Тяну карту.

— Мхм, замечательно, — Тая забирает. Смотрит на картинку и на меня. И снова на картинку.

— Господи, не томи. Что там?

— Колесо фортуны.

— Фортуна — звучит так, будто мне повезёт.

— Повезёт обязательно, но не обязательно так, как тебе бы хотелось, — уклончиво отвечает Тая, отпивая кофе.

— Просто скажи, что всё будет хорошо.

Мои ладони отчего-то потеют, а усидеть на месте сложно.

В моей жизни всё нормально, нет повода для беспокойств, но я нервничаю.

— Это сложная карта, Лар. Колесо может не проявиться как удачное стечение обстоятельств в том смысле, в котором это понимаешь ты. Однако именно этот путь приведёт тебя к истинному счастью. Иногда то, чего мы ожидаем, на самом деле не то, что нам нужно.

— Боже, неужели мы не подпишем контракт… — обречённо вздыхаю я.

— Это единственное, в чём ты сейчас сомневаешься? — хитро щурится Тая.

И первым порывом мне хочется сказать «да», но что-то беспокойное крутится внутри. Я не могу дать ему определения, и даже нащупать не выходит, что же это за чувство такое.

Оно просто есть. Зудит в грудине так, что хочется почесать.

— Возможно, твой привычный уклад жизни даст крупную трещину. Не опускай руки. Знай, что это первый шаг к переменам, которые сделают тебя по-настоящему счастливой.

— Ты же понимаешь, что после такого я буду нервничать ещё больше?

— В этом нет необходимости. Судьба проведёт тебя по нужной тропинке. Как говорится, расслабься и получай удовольствие. Я попудрить носик.

Тая уходит в туалет, а я сижу и перевариваю её слова.

Мне перемен вообще не хочется. Никаких.

Пускай всё остаётся как есть.

Лишь бы контракт подписали. Это даст фирме очень мощный толчок, после которого можно будет выдохнуть.

Тая возвращается.

Её брови странно нахмурены, на миловидном лице отпечаток глубокого мыслительного процесса.

— Ларис, а Андрей что тебе сказал?

— Что сказал?

— По поводу обеда.

— А! Он на складе, разбирается с кривым списанием. А что?

— Слушай, ты только не нервничай сейчас, ладно?

И её пристальный взгляд, впивающийся мне между бровей, бьёт по телу разрядом тока.

— Ладно.

— Я Андрея только что видела в соседнем зале.

— Правда? Вот жук, а мне сказал, что сразу на склад. Позову его к нам, — резко поднимаюсь со стула, и он с жалобным скрипом прокатывается по полу.

— Лар, — кричит в спину Тая. — Пожалуйста, помни о достоинстве! И об уголовном кодексе…

Я не удивляюсь её странной просьбе, потому что Тая, изрядно деформированная своей профессией, иногда может переборщить с драмой и катарсисом.

Выхожу в соседний зал, нахожу глазами Андрея и иду к его столику, но на полпути замираю, вкапываясь в пол.

Он не один.

Он с женщиной!

И не просто с женщиной, а с ней.

С Нелли.

# Глава 6

**Лара.**

Сердце пропускает удар.

Улыбка с моего лица медленно уплывает, уголки губ подрагивают от напряжения.

Внутри поднимается буря, которую я не могу задавить волевым усилием.

Андрей, словно чувствуя пристальное к себе внимание, поднимает взгляд, встречаясь с моим — растерянным и шокированным.

— Лара? — чуть привстаёт он, неловко задевая локтем и переворачивая стакан с кофе.

Тёмная лужа расползается по белоснежной скатерти и стекает на пол.

*Кап. Кап.*

Я отупело смотрю, как капли разбиваются о пёстрый кафель.

Андрей хватает сразу стопку салфеток и, не сводя с меня глаз, промакивает кофейное пятно на брюках.

— Лара, ты что здесь делаешь?

— Обедаю с подругой. У меня встречный вопрос к тебе: какого хрена, Доронин? Ты ничего, часом, не перепутал?!

Я стараюсь не кричать и не привлекать лишнее внимание к нам.

Достоинство, да. Знаю я такое слово.

Но откуда ему взяться, когда меня пробивает крупная дрожь, а в груди что-то жалобно скулит и ноет, требуя возмездия, крови, эмоций!

— Так, успокойся, Лар, — Андрей примирительно поднимает руки в воздух. — Давай отойдём, поговорим.

— Нет, мы не будем никуда отходить. Мы будем разговаривать при твоей потаскухе.

Нелли обиженно охает, прикрывая ладонью рот.

Наглая, самодовольная дрянь!

— Лара!

Андрей срывается из-за стола, хватает меня за локоть и отводит в сторону, подальше от случайных свидетелей.

— Отпусти!

— Лара, блять! Прекрати истерику!

— Какого хрена ты с ней здесь?!

— Это просто обед. Мы встретились случайно, — в его глазах холод. И таким же холодным тоном он со мной говорит.

Он никогда раньше так не разговаривал. Даже во время ссор.

А сейчас я физически ощущаю, как нарастает между нами ледяная стена раздражения и равнодушия, безразличной отстранённости.

— Андрей, тебя вообще здесь быть не должно! Мне ты сказал, что едешь на склад.

— Ты слышишь меня? Ещё раз: мы встретились случайно.

— Я не верю тебе, — отрицательно кручу головой. — Не верю!

— Это твои проблемы, Лара. Ты ведёшь себя сейчас, как истеричка! Соберись!

— Пошёл ты! Иди обедай дальше со своей любовницей!

— Ты чокнутая! — он с силой встряхивает меня за плечи. — Только послушай, что ты несёшь! Посмотри на себя! Решила шпионить за мной, да? Тебе самой не стыдно?

— А тебе не стыдно?! Нормальным мужикам хотя бы хватает мозгов для того, чтобы конспирировать свои свидания. Ты бы ещё в дом к нам её притащил!

— Это не свидание!

— Тогда какого чёрта, Андрей?! Почему ты не сказал мне, что собираешься обедать с ней?

Мы оба надсадно дышим. Так, словно пробежали кросс.

И слитая в воздух агрессия отпускает.

Сжимающие мои плечи пальцы ослабляют хватку.

Андрей глубоко вдыхает и с шумом выдыхает.

— Я встретил её на парковке. Она приезжала в страховую двумя этажами ниже.

— Я должна в это поверить? — бросаю ему с вызовом.

— Надеюсь, что поверишь. Я правда не планировал этой встречи. Мы столкнулись, разговорились, решили продолжить беседу в более тихом месте.

— В интимной обстановке?

— Блять… — закатывает Андрей глаза. — Лар, мы не виделись много лет. Просто болтали, вспоминали прошлое, обсуждали, как у кого сложилась жизнь.

Сжимаю переносицу, стараясь сгрести мысли в кучу. Но они разбегаются, как неразумные цыплята.

— Андрей, я не против того, чтобы у тебя были друзья вне нашего круга общения. Но я не знаю, как мне относиться к тому, что ты пытаешься утаить от меня встречу с другой женщиной. Как бы ты повёл себя, если бы случайно встретил меня в компании незнакомца?

— Нелли не незнакомка. Ты знаешь, кто она.

— Да. Я знаю, что вы учились вместе. А ещё я не слепая и вижу, как ты на неё пялишься.

— Боги! — устало воет Андрей. — Ну и как я на неё пялюсь?

— Я знаю этот взгляд. Когда-то ты и на меня так смотрел.

— Маразм…

— Перестань делать из меня сумасшедшую.

— Да я поэтому и не сказал тебе ничего! Ты видишь, как ты реагируешь даже на такую мелочь? Придумала себе уже какой-то взгляд, придумала мне любовницу… Лар, это не нормально. Это паранойя.

— Как же это удобно — сделать виноватыми всех вокруг. Сними белое пальто, Андрюш, — скорбно поджимаю я губы. — Приятного вам аппетита.

Резко развернувшись на каблуках, ухожу.

# Глава 7

**Лара.**

Прогуливаемся с Таей по набережной. Больше молчим, чем разговариваем.

Мне почему-то стыдно перед подругой.

Стыдно за эти Андрюшины экзерсисы с «просто обедом» с другой женщиной за моей спиной.

Про нас всегда говорили, что мы крепкая семья. Я гордилась тем, как у нас всё стабильно. Гордилась нашим умением строить диалог в моменты кризисов, когда хочется только кричать и бездумно эмоционировать.

Осознанность. Доверие. Верность.

Догма или пустой звук?

Но если нет, тогда почему нельзя было честно мне обо всём сказать? Почему нельзя было и меня позвать на этот треклятый обед? Неужели моё присутствие так сильно повлияло бы на их способность ностальгировать о прошлом?

Мудак!

Он просто не хотел, чтобы я мешалась под ногами, пока он окучивает эту мымру.

Внутри пусто, будто выдрали с мясом кусок чего-то жизненно важного. Меня давит ощущением абсолютной бессмысленности происходящего.

Присаживаемся на парапет.

Ноги гудят от пройденных километров.

— Лар, ты как? — касается моего плеча Тая.

— Поверить не могу. До сих пор трясёт, — в знак доказательства вытягиваю руку. Меня мелко колотит. Воздух стоит колом в лёгких. — Что это вообще было?

Подруга задумчиво отстукивает пальцами по колену.

— А к чему ты сама склоняешься?

— Я не знаю. Они ведь не целовались, даже не держались за руку… Ничего провокационного.

— Но?

Морщусь, сглатывая колючий ком в горле.

— Но я чувствую что-то, понимаешь? Вот здесь скребётся, — кладу ладонь на грудину. — Ещё на вечере началось, как только я эту Нелли увидела. Такое гнетущее ощущение, будто меня уже предали, хотя ничего особенного не произошло.

— Это женская интуиция, Лар. Мощнейший радар.

— Ты же знаешь, это не моя сильная сторона. Но я чувствую, что она не просто женщина из прошлого, — обречённо роняю голову на сложенные руки. Скулю, как побитая собака. — Не понимаю, что мне делать.

— Слушай, у меня тут клиентка была недавно, жена одного состоятельного мужчины. Пришла ко мне за советом, как ей мужа удержать. Карты сказали, что если она хочет встретить лучшего мужчину, то этого нужно отпустить. А она мне: «Куда уж лучше, этот ведь миллионер», — Тая неторопливо достаёт из сумочки пачку тонких сигарет, прикуривает, выпуская облачко дыма в небо.

— И?

— Ну мы побились немного, поговорили, всё по полочкам расставили. Отпустила. А через полгода за миллиардера замуж вышла.

— Повезло.

— Не повезло. Судьба ей предоставила выбор и наградила за смелость.

Смелость.

Где её столько найти, чтобы разрушить то, что создавалось кропотливым трудом несколько лет?

— А чего они расстались-то?

— Ой, да там банально всё, с секретаршей своей он спал. Жена, как Лунтик, ни о чём не догадывалась и верила, что мужик просто пашет на износ, поэтому на работе до утра торчит. А потом случайно в телефоне нашла функцию отслеживания геолокации через семейный аккаунт.

— И застукала с любовницей?

— Прямо на горяченьком. Своими глазами увидела, как муж молодуху трахает, а потом прибежала ко мне с выпученными глазами и требованием помочь вернуть всё, как было.

— Женщины… О нас открыто ноги вытирают, а мы бегаем за ними со своей любовью.

— Женщины меньше всех виноваты в том, что мужчины изменяют. Пускай она себя запустила, пускай поправилась и постарела. Мужики часто не хотят вникать в эти проблемы и находят самое простое решение, убеждая себя в том, что хороший левак укрепляет брак. Чушь и профанация! Нам с детства внушают, что мы хранительницы очага, вот мы и храним. Изо всех сил. Унижаясь и прогибаясь. И думаем обо всех: о детях, родителях, соседях, друзьях и, прости господи, о несчастном муже, который ведь просто не выживет без нас в этом жестоком мире. А о себе думать забываем. И ещё сильней полнеем, дурнеем, стареем…

— И круг замыкается.

— В точку.

Скорбно молчим, слепо глядя на горизонт.

Мимо гуляют парочки с колясками, беременные женщины.

Мне больно на них смотреть.

Внутренности будто прокручивают через мясорубку.

Я красивая, молодая, амбициозная женщина. У меня на эту жизнь грандиозные планы, но все они будто теряют смысл, если рядом нет Андрея.

Мы всё поделили на двоих, но сейчас я один на один со своими переживаниями.

— Дай мне совет, — прошу я, ковыряя ногтем засохшее пятно краски на камне. — Не как ведьма, а как подруга.

Тая закусывает губу, снова глубоко затягивается.

— Слушай себя. Не руби с плеча, но не поддавайся на уловки разума. Наш мозг — штука хитрая и ленивая. Он что угодно готов тебе подкинуть, лишь бы не пришлось радикально менять жизнь. Он держится за стабильность и безопасность — увы, это эволюционно закреплённый на подкорке механизм выживания. Но кроме мозга есть и другие органы чувств, более тонкие. Научись смотреть не только глазами.

— Отлично, какой совет я вообще могла ждать от ведьмы? — улыбаюсь я, но улыбка выходит печальной и кривой.

Мы гуляем ещё несколько часов, периодически останавливаясь, чтобы глотнуть кофе и перекусить фастфудом.

После разговора с Таей мне, как всегда, становится легче.

У меня уже не вибрирует всё внутри так тревожно, как это было сразу после роковой встречи в ресторане.

Мы расходимся в центре.

Я забираю машину с парковки офиса и еду домой.

А на крыльце дома меня уже поджидает мой благоверный.

# Глава 8

**Лара.**

Андрей сбегает с крыльца. Спешит к машине и открывает дверь, протягивая мне руку, чтобы помочь выбраться.

Игнорируя благородный жест, выползаю сама.

— Это тебе, — Андрей вытаскивает из-за спины пышный букет белоснежных альстромерий. — Они нежные, как и ты. Я их увидел и сразу вспомнил о тебе.

— Вспомнил? — скептически веду бровью. — Вспомнил о жене. Медаль бы тебе, Доронин.

— Лар, возьми.

— Спасибо, не нужно. Подари их той дуре, что ещё ведётся на этот бред.

— Ларис, ну давай поговорим спокойно, обсудим.

— Хочешь обсудить? Хорошо, начинай.

— Где ты была так долго?

— Тебя это не касается.

— Лар, я ведь не с претензией.

— Естественно. У тебя сейчас нет прав что-то мне предъявлять, — тараня Андрея плечом, прохожу мимо него к крыльцу.

Догоняет.

— Лар, подожди. Ужасно всё получилось. Я… Я кретин. Козлина. Честное слово, я просто элементарно не подумал, как это выглядит со стороны.

— Не подумал, что тайно встречаться с другой женщиной в ресторане — это перебор?

Андрей зажмуривается.

— Да. Вот когда ты произносишь это вслух, я понимаю, как стрёмно поступил. Но в моменте… — он касается моих плеч, осторожно сжимая. — Слушай, мы правда случайно пересеклись. Разговорились. Она спросила, нет ли поблизости цивильного ресторана. Я тоже был голоден. Мы просто решили пообедать вместе. Без всяких намёков на продолжение.

— Почему тогда ты меня не пригласил присоединиться к вам? Я заходила к тебе, звала.

— Думал, ты уже пообедала. Да и не было у меня намерения засиживаться, я ведь на склад потом собирался. Там с этими списаниями всё закосячили. Идиоты. Не знаю, как теперь разгребать…

— Зубы мне не заговаривай.

Андрей сконфуженно поджимает губы.

— Лар, прости. Ну… Ну хочешь, я на колени перед тобой встану?

Он швыряет букет, раскидывает руки в стороны и медленно опускается на колени.

— Господи, встань. Не позорься.

— Лар, я клянусь тебе в том, что ничего не было. Ни-че-го! Я мудак. Я виноват.

Тру лоб, скрывая смущённый взгляд.

Лишь бы соседи в окна не таращились сейчас!

— Что мне сделать, чтобы ты поверила?

— Ничего не нужно. Фарш невозможно провернуть назад.

— Лар, я… Я люблю тебя, сладкая. Я жить без тебя не хочу. Мне так нужна наша семья, мне так нужна ты. И кроме тебя — никто, понимаешь?

Крепкие руки обхватывают бёдра. Андрей врезается головой в мои колени, щекочет горячим дыханием кожу.

На автомате зарываюсь пальцами в его волосы, не успевая себя тормознуть.

Господи, как же больно.

И как отчаянно мне хочется верить его словам.

Восемь лет брака.

Восемь лет плечом к плечу, рука об руку.

Мы через столько дерьма вместе прошли. И столько счастливых моментов в нашей общей копилке воспоминаний.

Я просто не могу выкорчевать это из себя ежесекундно, как бы сильно ни злилась.

— Андрей, встань, — мой голос звенит от нервов.

— Нет, — муж отрицательно качает головой. — Сначала прости меня. Скажи, что между нами всё, как прежде. Что эта глупая ошибка не повлияла на нашу семью.

— На нашу неполноценную семью?

— Лар… — устало. — Ты единственное, что меня радует в этом мире. Даже если у нас не будет детей, я буду счастлив состариться вместе с тобой. Мне больше ничего не нужно. Честно. Клянусь.

Закрыв глаза, молчу и глубоко дышу, стараясь привести мысли в порядок.

Давай же, радар. Настраивайся. Лови нужную частоту…

Но внутри мёртвая тишина, которую нарушают лишь глухие удары моего сердца.

— Давай после подписания контракта махнём в отпуск, а? Ты давно в Турцию хотела. Лучший отель, олл инклюзив, горячие ночи на берегу моря, массажики. Что скажешь?

Что сказать?

Я хочу очень.

Уже год прошу Андрея куда-нибудь слетать, чтобы выдохнуть, наконец. А то мы оба упоролись в работу и ничего, кроме неё, не видим.

— Лар?

— Встань.

— Нет, — упрямо качает головой. — Сначала прости.

Смотрю сверху вниз в широко распахнутые глаза мужа.

Они такие честные сейчас, что мне сложно не верить в его искренность.

— Андрей, слушай меня внимательно. Это первый и последний раз. Ещё один подобный косяк — и я с тобой попрощаюсь. Я не собираюсь молча смотреть на то, как ты увиваешься вокруг другой женщины.

— Я полностью признаю свою вину. Этого не повторится.

— Если я хоть краем уха услышу её имя, ты полетишь отсюда, как пушечное ядро. Ты прекрасно знаешь, что меня лучше не злить.

— Ты опасная женщина, я в курсе, — улыбается он. — Ну так что, мир?

С шумом выталкиваю из себя воздух.

— Мир.

— Хорошо, — Андрей поднимает с земли брошенный букет. — Пойдём в дом, я ужин приготовил.

Втягиваю в себя аромат альстромерий.

— Сам приготовил?

— Сам. Хотел порадовать свою принцессу.

Обнявшись, заходим в дом.

# Глава 9

**Лара.**

Очередной рабочий день подходит к концу.

Откидываю документы на край стола и с упоением потягиваюсь, давая затёкшим мышцам расслабиться.

Передо мной четыре чашки из-под кофе — жутко не выспалась сегодня.

Мы снова полночи с мужем предавались страстному, горячему сексу. У меня даже есть засос на шее, который пришлось маскировать шелковым шарфиком!

Мы словно вернулись в прошлое. В то время, когда оба плавились от прикосновений и поцелуев. Когда всё было в новинку, и мы с ненасытным энтузиазмом изучали тела друг друга.

Какой-то медовый месяц без причины…

Томно улыбаясь, прогибаюсь в пояснице, как кошка.

Я хочу ещё.

Мы давно не делали этого на работе.

Захватив сумочку, в которой всегда имеется стратегический запас влажных салфеток, иду в противоположный конец офиса.

— Лара Константиновна, а Андрей Викторович… — поднимает взгляд от ноутбука ассистентка мужа.

Не обращая на неё внимания, дёргаю дверь кабинета.

Пусто.

— Маш, а где Андрей?

— Он только что уехал.

— Куда уехал?

— Не сообщил. Сказал лишь, что сегодня больше не появится в офисе. Связаться с ним?

— Нет, не надо, я сама ему… — разворачиваюсь, чтобы уйти, но тут же снова поворачиваюсь к Маше. — А… А давно он ушёл?

— Да минуту назад буквально. Может, ещё успеете догнать.

— Мхм, спасибо.

Стараясь не выдавать волнения, размеренным шагом иду к лифтам. Нервно жму несколько раз кнопку вызова.

Спускаюсь на парковку в тот самый момент, когда машина Андрея с визгом срывается с места.

Подворачивая на каблуках ноги, бегу к своей машине. Отыскиваю в сумочке ключи.

Боже, Лара, ты с ума сошла?!

Будешь шпионить теперь за мужем? О каком доверии речь?

Так нельзя!

Это низко. Это подло. Это недостойное поведение.

Где твоя гордость, в конце концов?!

Но я ничего с собой поделать не могу.

Желудок скручивает, к горлу подкатывает ком тошноты.

Я не хочу знать, куда он поехал. Не хочу знать этой болезненной правды. Но заставить себя развернуться уже не могу.

Я аккуратно меняю полосы, чтобы не упустить джип Андрея из вида. Стараюсь не прижиматься вплотную, но и не отставать.

Через пару кварталов Андрей паркуется на обочине у цветочного магазина, заходит внутрь.

Цветы? Прекрасно!

Мог бы сразу остановиться у борделя!

Я лезу в бардачок за своей заначкой.

Пачка сигарет изрядно потрёпана, будто прошла войну. Я не вспомню даже примерно, сколько она там лежит — крайне редко прибегаю к такому способу снятия стресса.

Но сейчас тот самый крайний случай.

Дрожащей рукой чиркаю зажигалкой.

Затягиваюсь.

Густой едкий дым раздирает горло и заполняет лёгкие.

Кашляю с непривычки, морщась от горького привкуса во рту.

Сигареты не приносят облегчения, они лишь делают хуже, усугубляя и без того хреновое состояние.

Уже через пару минут Андрей выходит с букетом цветов.

В его руках снова белоснежные альстромерии, к которым он коротко склоняется, чтобы вдохнуть аромат. Загадочно улыбается букету и садится в машину.

Гашу в себе порывы броситься к нему и потребовать объяснения.

Это не эффективно.

Вряд ли он удостоит меня такой чести и выдаст всё как на духу. Он выкрутится, как выкручивался до этого. А я, как распоследняя дура, снова поверю в его ложь.

Тихо и жалобно вою.

Почему это происходит с нами?

Неужели я заслужила быть той самой обманутой женой?

Чего ему не хватало?

Я красивая женщина и часто ловлю на себе заинтересованные взгляды мужчин. Я развиваюсь, добиваюсь успехов в бизнесе, достигаю поставленных целей и всегда готова к конструктивному диалогу. Я открыта к экспериментам в постели, мой муж никогда не «голодает».

Что тогда?

Неужели то, что у женщин между ног, имеет такое принципиальное отличие?

Иначе зачем ломать то, что хорошо работало!

Может, я мало внимания уделяла семье, всё своё свободное время посвящая работе? Не зря ведь Андрей заикнулся об этом тогда, за завтраком.

Женщинам никогда не понять мужчин.

Сидишь дома — скучная. Работаешь — карьеристка.

Они всегда придумают для себя оправдание, чтобы найти замену.

Дышать тяжело, будто удавку на шее затягивают.

Я сжимаю до боли руль, впиваясь ногтями в ладонь, оставляя вдавленные следы полумесяцев на коже.

Машина Андрея трогается с места. Я — следом.

Мы едем в одной линии, и разделяет нас лишь несколько автомобилей.

Продолжаю шпионить за мужем и делаю это вполне успешно до момента, пока мы не встаём в пробку на долгом светофоре.

Загорается зелёный.

Поток автомобилей плавно утекает вперёд. Андрей тоже.

— Давай, проезжай. Проезжай! — нервничая, луплю по рулю, сигналя.

Мне сигналят в ответ.

— Карета! Ну что ты стоишь?! Быстрей!

Вновь загорается красный, отрезая мне путь и ставя точку в моём расследовании.

Высовываясь из окна, смотрю, как машина Андрея скрывается за поворотом.

Упустила…

Зарываюсь лицом в ладони, размазывая макияж.

Достаю телефон и кручу его в ладонях, не решаясь набрать номер.

Что я скажу?

Мне нужны более веские доказательства, чтобы предъявить ему обвинение в измене. А пока это будет выглядеть как очередная истерика. И этой сценой ревности я лишь снова заслужу звание параноика.

Еду домой, без конца прокручивая увиденное в голове. Стараюсь собрать пазл из разрозненных кусочков, и мне кажется, что я схожу с ума…

В каком-то невменяемом состоянии, в полузабытьи, доезжаю до дома.

Паркуюсь во дворе, но не тороплюсь покидать салон.

Дома свекровь, и я просто морально не выдержу сейчас встречи с ней. Я точно уроню ей на голову что-нибудь тяжёлое…

Обессилено падаю головой на руль.

Секунды плавно сливаются в минуты, а моё тело превращается в камень. Не могу заставить себя пошевелиться и просто сижу, закрыв глаза.

— Лар, всё нормально? — стучится ко мне Андрей.

Вздрагиваю, резко поднимая голову.

Натягиваю на лицо вымученную улыбку и опускаю стекло.

— Да. Нормально.

— А… Чего сидишь?

— Не знаю.

— Устала?

— Наверное.

Андрей открывает дверь и привычным жестом предлагает мне руку.

— А я вот… — вытаскивает из-за спины тот самый грёбаный букет. — Сюрприз!

Слёзы напряжения неконтролируемым потоком стекают по моим щекам.

Господи…

Какая же дура!

Бросаюсь к мужу в объятия, плотно прижимаясь. Целую в шею и жадно вдыхаю в себя аромат его тела.

Дрожу.

— Лар, девочка моя… — шепчет Андрей, гладя меня по волосам. — Что случилось? Расскажи. Я должен знать. Обижает кто-то? Покажи пальчиком, и я со всеми разберусь. Милая, сладкая... Любимая…

Отстраняюсь от него, заглядывая в глаза.

— Прости, Андрюш.

— За что?

— Просто. Прости. Я иногда веду себя, как чокнутая истеричка.

— Это нормально, мы все срываемся. Особенно когда сильно устаём, — он сжимает мои пальцы в своей тёплой ладони. — Но моё предложение всё ещё актуально.

— Предложение?

— Взять паузу. Отдохнуть. Заняться собой, здоровьем, домом… Я знаю, мне досталась очень амбициозная дама, настоящая амазонка. Но, Лар… — Андрей быстрым движением смахивает слезу с моей щеки. — Я вижу, как ты пашешь. Пойми, мне, как твоему мужу, просто стрёмно, что ты взвалила на себя столько. Я хочу забрать часть груза с твоих плеч, как и подобает настоящему мужчине.

— Это правда сделает тебя счастливей?

Андрей небрежно пожимает плечами.

— Моё счастье — это твои искрящиеся светом глаза и лучезарная улыбка. Не могу смотреть, как ты выбиваешься из сил. Ты очень устала…

— Да.

— Ну так что, возьмешь небольшой перерыв?

— Мне нужно закрыть текущие задачи.

— Конечно. Мы со всем разберёмся, — Андрей целует меня в лоб, надолго задерживаясь губами на моей коже. — Пойдём в дом. Заварю тебе чай. Сладкий, как и ты.

# Глава 10

**Лара.**

Среда подходит к концу, а свекровь, кажется, никуда не собирается.

Из-за неё я словно в гостях в собственном доме — лишний раз не спускаюсь вниз, чтобы не пересекаться. Она оккупировала гостиную, потому что там телевизор в два раза больше, чем в её спальне наверху.

Готовимся ко сну.

Андрей в душе, а я расчёсываю волосы, сидя за туалетным столиком. Тут же стоит мой букет белоснежных альстромерий, глядя на который мне хочется улыбаться.

Почему я так себя повела? Неужели раньше не было ни единого повода для ревности?

Были. Конечно, были.

Но я не ревновала. Никогда не воспринимала женщин, увивающихся перед Андреем, как достойных соперниц.

Сейчас же что-то изменилось.

Одной внезапной встречи хватило для того, чтобы сделать из меня параноика. И каждое телодвижение Андрея невольно теперь изучается мной под микроскопом.

Телефон Андрея брякает уведомлением.

Скашиваю на него взгляд. В голове мелькает лишь одна мысль — взять и посмотреть.

Останавливаю своё тело, готовое сорваться с места.

Лара, очнись!

Ты ведь всё выяснила вчера. Букет предназначался тебе. Так перестань вести себя, как ревнивая сука, и доверяй мужчине, которого сама же выбрала себе в спутники.

Доверяй! Доверяй! — прокручиваю, как мантру, внушающе глядя своему отражению в глаза.

Только что-то беспокойно ворочается у меня внутри, и словно какая-то высшая сила толкает туда, к телефону.

Господи, да что такого?

Я и раньше запросто могла посмотреть его сообщения или принять звонок, потому что чаще всего это что-то связанное с работой. И Андрей никогда не возражал.

Встаю и осторожно подхожу к краю кровати.

Смотрю на этот телефон, как на яблоко из Эдемского сада — вполне возможно, одно прикосновение разрушит нашу семью и жизнь.

Выдыхаю.

Шум воды стихает, подстёгивая меня действовать быстрей.

Резко хватаю телефон. Уведомление висит, но и отправитель, и текст сообщения скрыты настройками блокировки.

Дрожащими пальцами ввожу пароль.

Не подходит.

Странно, я ведь знаю пароль Андрея… Он не менялся уже много лет.

Набираю ещё раз.

Не подходит!

Дверная ручка в ванной проворачивается.

Швыряю телефон и отскакиваю к туалетному столику, делая вид, что втираю крем в кожу.

Андрей выходит в повязанном на бёдрах полотенце.

На его внушительных грудных мышцах поблескивают капельки воды.

— Я пока мылся, вспомнил один случай, когда мы с тобой ходили в сауну. Вот это был по-настоящему жаркий секс. Я думал, меня хватит инфаркт.

Почти не слышу, о чём он говорит.

В моей голове крутятся совсем другие мысли: отравляющие, опустошающие, расщепляющие мою личность на десятки тревожных Ларис, жужжащих, как рой пчёл.

Почему ты поменял пароль? Что хочешь от меня скрыть? Или ты сменил его задолго до этого всего, а я теперь просто притягиваю за уши?

— Ларис?

— М? — рассеянно улыбаюсь.

Наши взгляды встречаются в отражении.

— Помнишь?

— Конечно… Сауна, да.

Андрей садится на край постели, берет в руки телефон.

Я внимательно слежу за выражением его лица, считывая каждое микроизменение в мимике.

Правый уголок его губ едва заметно дёргается, будто собирается растянуться в улыбке. Ноздри расширяются, а веки на мгновение смыкаются, пряча взгляд.

— Что-то случилось?

— Что? — он отрывается от телефона.

— Ты выглядишь загадочно. Что-то случилось?

— Нет, ерунда. Менеджер написал, что ему удалось выбить для нас оптовую скидку на материалы.

— Отлично. Это же хорошо?

— Да.

— Тогда откуда эта растерянность на лице?

— Никакой растерянности, я просто устал.

— Сделать массаж? — подхожу к мужу вплотную, скольжу коготками по его бронзовой коже.

Он перехватывает мою ладонь, останавливая.

— Выключи свет.

— Выключить?

— Да.

— Я так плохо выгляжу, что ты не хочешь на меня смотреть?

— Лар, не говори глупостей. Я просто хочу полностью расслабиться.

— Ты же любишь смотреть.

— Сегодня нет. Или что, менять предпочтения — тоже не по канону?

— Какому канону? Просто странно.

— Странно… — Андрей раздражённо дергает щекой. — Слушай, забей. Давай сегодня… Давай просто поспим, а? Мне нужно выспаться как следует.

Накидываю на плечи халат.

— Ты куда?

— Заварю ромашковый чай. Нам обоим нужно расслабиться и выспаться.

Иначе мы просто сожрем друг друга, как два паука, запертых в тесной банке.

# Глава 11

**Лара.**

Что-то определённо происходит между нами.

В отличии от Таи, я никогда не умела слушать интуицию, считая, что во мне напрочь отсутствует эта функция. Зато у меня всё в порядке с логикой и критическим мышлением.

И чтобы не заметить перемены в наших отношениях — нужно быть дурой.

Другой вопрос, с чем связаны эти перемены.

Если это очередной кризис, то мы это переживём. Да, покусаем, возможно, друг друга, но переживём.

Но если наши отношения внезапно обрели третью грань, то я вряд ли готова их продолжать.

Спускаюсь на кухню, ставлю чайник.

Открываю дверь на террасу, достаю из сумочки сигареты.

Втягиваю горький дым.

Голова от резкого притока никотина кружится…

Такими темпами я снова начну курить на постоянной основе.

Елизавета Александровна входит, бросает на меня уничтожающий взгляд. Открывает холодильник.

— Ещё не спите? — быстро выбрасываю сигарету в траву, разгоняя рукой дым.

— Как видишь.

— Может, заварить вам ромашку?

— Если я что-то захочу, то сама возьму. Твоё разрешение мне не требуется.

О, я не сомневаюсь!

Елизавета Александровна никогда не чувствовала себя здесь гостем.

— Почему вы вечно мне грубите?

— Это не грубость, а честность, — парирует свекровь.

— Очевидная подмена понятий. Нельзя просто говорить человеку в лицо всё, что вы о нём думаете, и прикрывать это честностью. Особенно, если этот человек — часть вашей семьи, — закидываю в чашки по пакетику ромашки, заливаю кипятком. — Я в курсе, что я вам не нравлюсь. Не нужно мне об этом постоянно напоминать.

— Любая мать желает своему ребёнку счастья.

— Тогда вам повезло, мы с Андреем счастливы.

— Он просто не говорит тебе, чтобы не расстраивать.

— Не говорит что? — Подхватываю стаканы за ручки, намереваясь уйти.

— Как сильно на самом деле хочет ребёнка. И как расстраивает его твоя неполноценность.

Сжимая зубы, резко оборачиваюсь к свекрови.

— Это он так сказал?

— Я мать. Мне не нужны слова.

— Значит, вы это придумали?

— Андрюша всегда мечтал о детях. Ему нужна женщина, способная это дать.

С грохотом ставлю стаканы, расплескивая чай на стол.

— В таком случае, может быть, Андрюше тоже стоит провериться? Почему я одна все эти годы мечусь по врачам, выискивая в себе недостатки и дефициты, а Андрей даже не может сдать спермограмму, заявляя, что это уязвляет его мужское достоинство? А как же моё достоинство, в которое ткнули палкой уже несметное количество раз? Никому нет до него дела?

— Мужское бесплодие — миф, придуманный для того, чтобы тянуть деньги из таких бестолковых дур, как ты, Лара. Раньше у мужчин не было подобных проблем.

— Может быть, потому, что раньше мужчин почти не обследовали, уверенные в их исключительной безупречности и неуязвимости?

— Мужчина — венец эволюции! Я понимаю твои попытки найти себе оправдание, Лариса. Ты делаешь это из безысходности и беспомощности. Но не нужно перекладывать на *моего* сына *свою* неспособность родить ребёнка.

Сжимаю пальцы в кулаки так, что белеют костяшки.

— Вы вроде приехали на два дня. Напомните, почему вы всё ещё в моём доме?

— Это дом и моего сына тоже, — гордо вздёргивает подбородок Елизавета Александровна. — А у меня травят тараканов!

— Тогда вам тем более стоило оставаться у себя.

— Почему это?

— Потому что у вас инсектарий вместо мозгов.

Позабыв про ромашковый чай, сбегаю наверх.

Гашу свет и ложусь в постель.

Сердце бешено колотится.

— А где обещанный чай? — тут же обвивают меня руки мужа, притягивая и втрамбовывая в своё тело.

— Сам налей. Я тебе не служанка.

— Лар, — тихо смеётся мне в плечо. — Что случилось? С мамой пересеклась?

Поворачиваюсь к нему лицом.

— Когда она уедет?

— Скоро. Я предложил ей остаться до конца недели. Она боится, что химикаты могут спровоцировать онкологию.

— Ты меня извини, Андрюш, но твоя мама сама как раковая опухоль. Она токсичная и ядовитая. Я не хочу, чтобы она жила у нас.

— Сладкая, я ведь не могу выгнать её.

— Почему?

— Что значит — почему?

— Мои родители никогда не оставались у нас ночевать. Ни разу за все годы нашей совместной жизни.

— Да, потому что у них есть свой дом.

— Как и у твоей матери.

Андрей резко отстраняется, перекатываясь на спину.

— Чего ты хочешь? Чтобы я выгнал её прямо сейчас, посреди ночи? Окей. Я сделаю это. Сделаю, если тебе станет тогда легче жить. Пускай пенсионерка сама решает свои проблемы, верно?

Он рывком встаёт с постели.

Перехватываю его за руку, останавливая.

— Лара, я тебя услышал. Сейчас разберусь.

— Всё, забудем. Не надо никого выгонять.

— Конечно, надо. Я сейчас же скажу ей, чтобы собирала вещи.

— Андрей! — дёргаю его с силой на себя, но он стоит, словно врос в землю. — Не нужно. Пускай остаётся до конца недели, раз уж ты сам ей это предложил.

Андрей шумно вздыхает.

В свете уличного фонаря, проникающего через окно, я вижу его стройный силуэт.

Он устало ведёт ладонью по волосам, присаживается рядом со мной.

— Определись уже, чего ты хочешь.

— Я просто хочу, чтобы всё было как раньше, — ложусь головой к нему на колени.

Длинные пальцы зарываются в мои волосы и нежно перебирают пряди.

— Всё и так «как раньше». Ничего не изменилось.

Нет, всё изменилось.

Меня разрывает на части от предчувствия чего-то страшного, фатального.

Я не могу найти этому чувству разумного объяснения. Просто знаю — теперь всё иначе.

Внутри отбойным молотком стучит: "Не предавай меня. Прошу, только не предавай меня".

— Сладкая, я люблю тебя, как прежде. А ты?

Из уголка глаза к переносице ползёт крупная слезинка.

Быстро смахиваю её тыльной стороной ладони.

— И я люблю тебя.

# Глава 12

**Лара.**

В пятницу смываюсь с работы в обед.

У нас с Андреем свидание в недавно открывшемся ресторане «Пион». Мы обсудили детали ещё в понедельник, и хотя так ни разу и не говорили больше об этом, я решила не напоминать Андрею.

Я вечно на взводе теперь, и во всём ищу подтверждение, что между нами всё хорошо. Вот и пускай докажет это, приехав вовремя.

Дома выворачиваю свой гардероб, чтобы найти что-то подходящее. Что-то, от чего глаза мужа зажгутся тем самым светом обожания и желания.

Останавливаю свой выбор на лаконичном чёрном платье с летящими рукавами и глубоким декольте.

Надеваю свой самый сексапильный комплект нижнего белья, но внезапно вспоминаю слова Андрея:

«Оденешься красиво, забудешь случайно трусики дома…»

Лукаво улыбаясь своему отражению, снимаю трусики.

Это чертовски неудобно — ходить вот так весь вечер. Но раз уж Андрея это заводит, можно и потерпеть.

Делаю вечерний макияж, напяливаю свои самые роскошные чёрные лодочки на экстремальном каблуке и еду в ресторан.

— Добрый вечер, — обаятельно улыбается молоденькая хостес на входе. — Вы бронировали столик?

— Да, я звонила в начале недели.

— На чьё имя бронь?

— Лара.

— Пойдёмте за мной, я вас провожу.

В глубине зала накрыт небольшой круглый столик на двоих.

Атмосфера интимная, с приглушённым светом и льющимся из колонок плачем саксофона.

— Наше меню и винная карта, — хостес кладёт передо мной два комплекта. — Приглашу к вам официанта.

Пролистываю меню.

Без конца поглядываю на время. Мы договорились на восемь, а я сама опоздала на пятнадцать минут.

Минуты тянутся.

Итого: половина девятого, но Андрея нет, и он даже не додумался мне позвонить, чтобы предупредить о своей задержке.

Мне уже неловко перед официантом, который три раза подошёл, чтобы принять мой заказ.

Решаю набрать Андрею сама.

Первый мой звонок остаётся без ответа — я просто слушаю длинные гудки, а потом меня переключают на автоответчик.

Набираю снова.

— Да, Лар, что такое?

— Андрей, ты где?

— На работе. Слушай, Лар, извини, я сегодня задержусь. Хочу перепроверить все документы перед встречей с Лесневским, чтобы со спокойной душой уйти на выходные.

— Ты ничего не забыл?

Он задумчиво молчит в трубку.

— Нет. Вроде нет. Но сейчас как раз и проверю. Если что-то забыл — у меня будет целых два дня, чтобы наверстать.

У него даже мысли о нашем свидании не возникло… Блестяще.

Глотаю ком обиды.

— Мм. Класс. И когда ты будешь дома?

— Думаю, поздно. Ты ложись без меня, не жди, хорошо?

— Да.

— Дуешься?

— Нет.

— Ну всё, сладкая, приятного вечера. Посмотри какой-нибудь сериальчик, отдохни, накати винца. Люблю тебя.

Бросаю трубку.

— Прошу прощения, может быть, вы уже определились с выбором блюда на сегодня?

— Бутылку рислинга.

— Посоветовать вам что-то к вину? С белым прекрасно сочетается рыба.

— Просто вино, — прожигаю горящим взглядом официанта. — И счёт.

Как Андрей мог забыть?

Он ведь сам предложил мне сходить на это чёртово свидание!

А теперь я сижу здесь одна, как идиотка.

Без трусов!

И внутри снова ворочается это давящее ощущение пустоты.

Я знаю, что он водит меня за нос. Чувствую.

Сколько можно игнорировать отчаянно вопящую об этом интуицию? Пора бы уже признать, что она есть, и она пытается мне что-то сказать.

Открываю приложение локатора на телефоне.

Мы с Андреем дали доступ к отслеживанию местоположения друг друга после того, как нашего бизнес-партнёра выкрали из собственного дома ради выкупа. Было это много лет назад, я уже и думать забыла об этом. И наверняка не вспомнила, если бы не история Таи и её клиентки.

Приложение прогружает карту города и выдаёт мне пульсирующую точку, но вовсе не в офисном центре, а гораздо южней.

Андрей не на работе.

Не знаю, чем он сейчас занят, но явно не перебирает бумажки в поте лица.

Официант приносит открытую бутылку вина.

Расплачиваюсь и ухожу в машину.

Преследуя мигающий маячок, еду через полгорода, почти не различая дороги.

Челюсти сводит от напряжения, желудок скручивает. Сердце неровно отбивает что-то унылое.

Во мне сейчас борются две Лары: первая хочет знать, что происходит, чтобы перестать перманентно чувствовать себя сумасшедшей идиоткой. Вторая до леденящего душу ужаса боится этого открытия, которое наверняка разрушит отношения, семью и жизнь в целом.

Но лучше горькая правда, чем сладкое неведение.

Локатор приводит меня к гостинице «Плаза».

Хлопнув дверью авто, задираю голову, чтобы рассмотреть здание и горящие панорамные окна.

В одном из этих номеров мой муж сейчас трахает другую.

Сжатыми в кулак пальцами растираю грудину, чтобы унять ноющую боль.

Вхожу внутрь и иду прямиком на ресепшен.

— Добрый вечер!

— Добрый. Мой муж забронировал для нас номер на сегодняшний вечер. У нас свидание, — взмахиваю в воздухе бутылкой вина в знак доказательства.

— Подскажите имя супруга? — улыбается администратор.

— Андрей Доронин.

Шустрые пальцы бегают по клавиатуре.

— Номер восемьсот три. Люкс. Восьмой этаж. Вам нужен ключ?

— Безусловно.

Люкс, значит. Любишь широкие жесты, Андрюша?

Широкие жесты из нашего общего бюджета!

Девушка отдаёт мне карточку.

Под бой ритуальных барабанов сердца иду к лифтам.

Поднимаюсь.

У нужного номера замираю и пытаюсь привести дыхание в норму. Но мне так плохо физически, что я почти ничего не вижу перед собой — картинка плывёт, голова кругом. Пульс лупит в виски.

Давай, Лара. Ты уже здесь. Бежать нет смысла.

Оставляю бутылку вина у входа — я не слишком контролирую сейчас свои действия…

Сделав ещё один глубокий вдох, прикладываю карточку к сенсорной панели и толкаю дверь...

# Глава 13

**Лара.**

Несмело вхожу внутрь.

Никого нет.

Номер состоит из одной большой, но шикарно обставленной комнаты, из которой есть выход на балкон и ещё одна дверь, из-за которой слышится шум воды и приглушённые звуки высокого женского голоса.

На широкой двуспальной кровати всё перевёрнуто: простынь сбита к изголовью, подушки на полу, а на самом краю фривольно болтается кружевной бюстгальтер.

Одежда, видимо в спешке снятая, разбросана по всему номеру.

На низком столике бокалы с недопитым вином, один из которых с отпечатком красной помады.

И перед моими глазами с жестокой отчётливостью всплывает картинка с вечеринки, где у Андрея на щеке такой же след.

Метка.

Клеймо.

Она ещё тогда обозначила свои намерения, а я, дура, позволяла себя обманывать!

Он с ней.

Конечно, он с ней!

А ты чего ожидала, Лара? Что он снял номер в гостинице, чтобы спокойно поработать над документами?

Но… Да!

Внутри меня теплилась какая-то глупая, наивная надежда, что мои догадки не оправдаются.

Меня будто поднимают высоко над землёй, а затем отпускают, чтобы я шмякнулась и разбилась в лепёшку.

Больно. Очень больно.

Ещё пару минут назад у нас было всё: общие воспоминания, планы, любовь, секс. Мы были счастливы. Я любила, была любима. И я даже не предполагала, что кто-то третий может забраться в нашу постель.

Шум воды стихает, голоса становятся более чёткими.

Действуя на каких-то инстинктах, я ныряю в узкий шкаф-купе на входе и задвигаю за собой дверь, оставляя лишь узкую щель.

— Говорила же, останется след, — появляется в поле моего зрения Нелли.

Она полностью обнажена, но чувствует себя комфортно и уверенно под голодным взглядом Андрея.

У неё красивое тело, подтянутое. Грудь высокая и стоячая, возможно, подправленная у хирурга, но от этого не менее красивая. Задница сердечком, а на ней красный отпечаток большой мужской ладони — доказательство страстной любви. Ноги стройные и длинные. Узкая талия и крупная родинка над пупком.

— Я хочу сделать тебе ещё парочку следов, — Андрей, тоже голый, сметает своим телом Нелли и накручивает её светлые волосы на кулак.

Натягивая, поднимает её голову и жадно впивается в губы.

Всё это так знакомо мне…

Я знаю все его привычки в сексе, все его слабости и фетиши. Знаю, как и от чего он кончает. Знаю, как дышит и как стонет. Как целует.

Мы вместе учились новому. Изучали тела друг друга, чтобы получать максимальное удовольствие.

И как же больно от того, что теперь он делит это с другой женщиной!

Прикусываю костяшку большого пальца, чтобы не расплакаться.

Всё. Теперь уже точно всё.

Откатить не получится, и вряд ли я когда-нибудь смогу забыть увиденное.

Тесное, почти лишённое кислорода пространство шкафа кажется мне клеткой, из которой нет выхода.

Задыхаюсь.

— Андрюш, ты точно не можешь остаться на ночь? — капризно дует губы Нелли.

— Ты же знаешь, что нет, — он толкает её на постель, ложится рядом.

— Твоя клуша всё равно спит.

— Она узнает, если я не приеду ночевать.

— Скажешь, что вырубился на работе.

— Не будем пока рисковать, — он рисует пальцами по её крутым бёдрам и преданно смотрит в глаза.

Как пёс.

Кобелина!

— Достало!

— Нужно подождать.

— Мне надоело ждать. Я устала ждать. Мне кажется, ты меня совсем не любишь.

— Люблю. Только тебя. Лишь тебя. И всегда любил, ты же знаешь.

Нелли рывком ложится на спину, смотрит слепо в потолок.

— Нелли, не дуйся. Мне нужно ещё немного времени.

— Сколько?

— Может, месяц. Всё нужно делать очень осторожно, Лара не дура.

— Самая настоящая дура. Я не хочу ждать месяц.

— Нелли, — его губы прокладывают дорожку от её плеча к острому углу челюсти. — У нас всё будет. Всё. Но нужно проявить терпение. Контракт с Лесневским — это гарантия нашего безбедного будущего. Обещаю тебе, сладкая, всё будет. Ты мне веришь?

Сладкая…

Моё сердце рвётся в лохмотья.

Я будто умираю там, внутри себя.

Зубы мелко отстукивают. В глазах горячо и влажно. А с дрожащего подбородка капают крупные слёзы.

Он облизывает там другую, пока я сижу в шкафу без трусов!

— Верю. Но моё терпение не безгранично, — Нелли встаёт, тянется к столику и хватает пачку сигарет. — Пойду покурю. Идёшь?

— Да. Накинь халат.

— А что? Не хочешь, чтобы на меня кто-то смотрел?

— Я не хочу делить тебя ни с кем, — подойдя вплотную, шепчет Андрей ей в губы. — Ты только моя. Моя сладкая девочка… Давай быстрей, у меня в планах затрахать тебя до полуобморока.

— О, мой тигр, — хрипло рычит Нелли, щелкая зубами у его лица.

Меня подташнивает…

Они уходят на балкон, закрывая за собой дверь.

Что делать?

Ворваться туда, вцепиться потаскухе в волосы? Кричать? Бить посуду? Угрожать?

И что?

Какой в этом смысл?!

Как бы мне ни хотелось оттаскать Нелли за патлы, этим я только унижу себя. Нужно придумать что-то более изобретательное. Что-то, что никак не входит в планы этой сладкой парочки.

Тихо выползаю из шкафа и покидаю номер, бросив напоследок взгляд на смятую постель.

Мой муж затрахает на ней сегодня другую женщину до полуобморока…

Что ж, прекрасно!

Это точка.

Точка, в которой я чувствую лишь чудовищное опустошение, бессмысленность и непроходящую, изматывающую боль. Боль, которую я не могу подчинить себе. Я просто ничего не могу с ней сделать.

Подхватываю бутылку вина, оставленную у двери.

Спускаюсь на лифте. Ниже… и ниже… прямиком в ад!

На улице пытаюсь отдышаться, жадно хватая воздух ртом.

Как это могло случиться с нами? Я думала, всё хорошо… Думала, мы оба осознанные и взрослые, зрелые люди.

Андрей сначала подарил мне крылья, а теперь вырвал их прямо с хребтом!

Из желудка по пищеводу расползается кислота. Сгибаюсь пополам. Меня выворачивает в ближайшие кусты.

Обессилев, падаю на колени и, закрыв лицо руками, рыдаю и вою в голос. Размазываю по щекам свой вечерний макияж.

Нелли права, я клуша и дура, раз целую неделю чувствовала, что происходит что-то неправильное, но выбирала обманываться.

Та оговорка в машине, «случайный» обед, цветы…

Наш внезапный медовый месяц, ежедневный страстный секс — лишь следствие того, что у него зудели яйца.

Я знала. У меня были все детали для того, чтобы сложить этот пазл в полную картину. Но я трусливо игнорировала звоночки из страха, что это разрушит нашу семью.

Пыталась что-то спасти?

Но спасать здесь уже нечего.

Нет больше семьи.

Теперь, Доронин, каждый сам за себя.

И ты ещё пожалеешь, что перешёл мне дорогу.

# Глава 14

**Андрей.**

Нелли лежит головой на моём плече.

Мы оба влажные, запыхавшиеся, но счастливые.

У меня сносит башню от её запаха, её волос, тела, тембра голоса и привычки хмурить носик при улыбке.

Она идеальна и неповторима.

И я много лет где-то глубоко внутри скучал по этой женщине.

Мучает ли совесть, когда я трахаю другую?

Определённо, да. Потому что жену я тоже люблю.

Но эта любовь разная.

Лара — это "Тойота": надёжная, хорошая, проверенная временем стабильная лошадка, на которую всегда можно положиться.

Нелли — это "Бугатти": быстрая, сексуальная, наполированная до блеска малышка с обтекаемыми формами и фееричная в движении. Одного взгляда на неё достаточно для того, чтобы кончить.

Они просто разные.

Поэтому и любовь к ним — разная.

Мне не хочется сравнивать, но это всё равно происходит. И Лара, увы, раз за разом выходит из этой битвы в моей голове проигравшей.

— Тебе было хорошо? — наматываю прядь белокурых волос на палец.

— Да. Почти идеально.

— Почему почти?

— Потому что мне не нравится этот статус любовницы. Ты понимаешь, что это унизительно для любой уважающей себя женщины?

— Я делаю всё, что могу. Нет, я делаю куда больше. Наизнанку выворачиваюсь, вру жене, лишь бы провести с тобой каждую свободную минуту.

— Этого мало, — требовательно.

— Хорошо, чего ты хочешь сейчас?

— Не знаю. Явно не тайных встреч в гостинице, словно я эскортница какая-то. Хочу свидание. Настоящее.

— Свидание? Отлично, принимается.

— Я знаю новый ресторан, очень классный. Про «Пион» слышал?

Меня прошибает холодным потом.

Сердце стучит, как сумасшедшее.

Бляяя…

Как я мог забыть?

— Мне пиздец.

— Андрюш, что-то случилось? У тебя такое лицо, будто…

— Будто я забыл про свидание с женой!

— О! — Нелли чуть отстраняется. — Вау. Да ты просто прелесть, а не муж.

— Ты будешь предъявлять мне за это? Я пропустил его, потому что был здесь, с тобой, — подскакиваю, напяливаю брюки. Вожусь с пуговицей, не попадая в прорезь. — Почему она не напомнила?

— Может, хотела проверить тебя?

— В этом нет необходимости.

— Значит, сама забыла. Она же тебе звонила. Что говорила?

— Ни слова о ресторане.

— Но это всё равно ничего не доказывает, — с лёгким похуизмом пожимает плечами Нелли. Убирая мои руки в стороны, застёгивает пуговицу и ширинку сама. — Ну всё, напрягся. Поглядите на него.

— Конечно напрягся. Я же говорил, что Лара не дура.

— А не надо быть умной, чтобы тебя раскусить. Ты, Андрюш, врать не умеешь. Глазки бегают, лицо напряжённое… — она скользит острыми коготками по моему прессу и ниже. — Фейс попроще, ладно? Иначе накроется твой план медным тазом. А мне, Андрюш, с нищими не по пути… Меня не каждый мужчина потянет.

Она откидывается на постель, грациозно переворачивается на живот и болтает в воздухе ногами. Тянется к вазе с фруктами и суёт крупную виноградину в рот.

Та лопается на её зубах с сексуальным хрустом.

Капля блестящего сока стекает на подбородок.

— Как же мне хочется этот ротик, — пошло сминаю её губы большим пальцем.

— Очень хочется? — хищно облизывается, показывая мне острый кончик языка. — Сделай то, что должен. И всё будет. Я вся буду твоя.

От её сладких обещаний я превращаюсь в пластилин.

Я бы всё отдал, чтобы провести с ней целую ночь.

Но нельзя. Не сейчас.

Еду домой.

Свет в окнах не горит — все спят.

Крадусь в спальню.

На тумбочке у кровати почти приконченная бутылка белого вина и открытый ноутбук с поставленным на стоп сериалом.

Значит, Лара тоже забыла про наше свидание.

Слава всем богам!

Завтра хоть не устроит мне взбучку.

Раздеваюсь и влезаю под одеяло, притягивая Лару к себе. Но как только закрываю глаза, я представляю в своих объятиях другую женщину, более желанную сейчас.

Лара — мой островок стабильности.

Она сильная, отважная, гордая и мудрая. Я выбрал её за эти качества, и эти же качества теперь вызывают раздражение.

Мужчине хочется быть достигатором и добытчиком, а не соревноваться со своей женщиной в силе и выносливости.

Мы работали много лет бок о бок, но пришло время отдать бразды правления в мои руки и отойти на второй план.

Другое дело Нелли. Такой женщине хочется приносить всё на блюдечке и одевать в золото. Она создана для того, чтобы её носили на руках и боготворили.

В порыве обнимаю Лару крепче.

— Андрей, — сонно и пьяно бормочет она, выпутываясь из моих объятий. — Отодвинься, жарко.

— Конечно, жарко. Забралась под одеяло.

— Как работа? Устал?

— Чертовски.

— Бедный мой. Береги силы. Эта работа тебя уже совсем затрахала…

— Чего? — напрягаюсь я всем телом.

Но Лара уже размеренно сопит.

# Глава 15

**Андрей.**

Открываю глаза.

Постель пуста, Лары рядом нет.

Первым делом тянусь к телефону, чтобы пожелать Нелли доброго утра.

У меня давно такого не было, чтобы разрывало от эмоций. Я будто пацан, который впервые познал любовь. Тестостерон бьёт в голову, а яйца гудят.

Засыпаю и просыпаюсь с её образом перед глазами. Все мысли о ней. И тело неконтролируемо влечёт в ту сторону.

Отправляю сообщение.

Умиляюсь от её сердечек в ответ.

И тут же встаю колом от откровенной фоточки.

*Андрей: Ты такая сладкая. Сожрал бы тебя сейчас!*

*Нелли: Ты мой ненасытный зверь!*

*Андрей: Хочу сделать своей девочке хорошо…*

*Нелли: Разберись со своей клушей, и я буду самой счастливой женщиной в мире.*

*Андрей: Считай, что клуша в прошлом.*

Вдогонку, как мотивационный фактор, прилетает ещё парочка интимных кадров.

Рррр! Моя девочка!

Одеваюсь.

Насвистывая под нос, спускаюсь на залитую солнечным светом кухню.

Лара варит кофе в турке.

— Доброе утро!

— Доброе, — оборачивается на меня.

В её тёмных глазах странная смесь эмоций, и я не могу угадать, что означает этот коктейль.

Она смотрит на меня кошкой, задумавшей пакость.

— Как спалось? — тянусь к ней с поцелуем.

Но Лара ловко избегает прикосновения моих губ, делая шаг в сторону.

— Извини, я себя плохо чувствую. Не хочу заразить.

— Заболела? — сажусь за стол в ожидании завтрака.

— Да, вечером стало нехорошо. Меня стошнило.

— Правда? Может, вирус?..

— Может и вирус. А может, я беременна? — поджимает губы Лара, скрывая улыбку.

Я же пытаюсь скрыть разочарование, потому что ну нельзя придумать более неудачного, блять, момента для беременности!

Это просто насмешка судьбы мне в лицо!

— Давай не будем торопиться с выводами, ладно? Я запишу тебя к врачу.

— Что-то не так? Ты не рад?

— Рад. Конечно, рад! — растерянно тру ладонями глаза. — Слушай, если честно, это неожиданно.

— Да уж, очень неожиданно. Пять лет попыток.

— Просто не вовремя.

— А когда — вовремя?

— Сейчас этот контракт и… И всё так напряжённо на работе.

— Мм… — Лара медленно кивает, размешивая закипающую кофейную шапку в турке. — Кстати, а во сколько встреча с Лесневским?

— В десять. В понедельник утром он возвращается из Барселоны и сразу встретится со мной. А что?

— Я подумала, что тоже хочу присутствовать.

Напрягаюсь.

— Зачем?

— Как? Это очень важный контракт, и я хочу быть уверена, что мы его получим, — подходит ко мне с туркой.

— Лар, позволь мужчинам самостоятельно решать свои дела, хорошо? Тебе не нужно в это лезть.

— То есть предлагаешь мне осесть дома?

— И заметь, это уже не первое моё предложение. Пора прислушаться.

— Да. Ты такой у меня заботливый, — хлопая ресницами смотрит Лара мне в глаза и наливает горячий кофе.

На мои яйца!

— Еб твою мать! — взвыв, срываюсь из-за стола, опрокидывая стул.

Пронизывающая боль растекается по телу, сгибая меня пополам.

— Боже, какая я сегодня растяпа…

Лара достаёт из морозилки пакет со льдом и заворачивает в полотенце.

Усадив меня на стул, прикладывает к моим штанам лёд.

— Мне очень жаль, — без капли раскаяния в голосе.

Смотрю на неё сверху вниз, хмурясь.

Я не могу понять, что с ней не так.

Это что-то неуловимое, ускользающее от моего восприятия.

Пальцами поднимаю её за подбородок, чтобы посмотреть в лицо.

— Всё хорошо?

Лара делает судорожный глубокий вдох. Смыкает ресницы, пряча взгляд.

— Да.

— Вызвать врача?

— Нет, у меня правда всё хорошо, — широкая улыбка растягивает её губы. — Держи вот так, я сварю ещё кофе.

Лара споласкивает турку и вновь ставит на плиту.

— А где мама?

— Мама? — она вращает глазами, словно вспоминает, о ком речь. — Ах, мама! А она собирает вещи.

— Она решила уехать?

— Ну, не то чтобы это было её решение… — философски взмахивает Лара в воздухе чайной ложкой.

Не моргая смотрим друг другу в глаза.

— Ты выгнала её? — доходит до меня. — Лар, ты обалдела?

— А что такого?

— Ничего, просто… Это же моя мама.

— Да, и у неё есть своя квартира.

— Невероятно! Я сегодня в шоке от тебя!

На лестнице что-то громыхает.

Мама с чемоданом заглядывает на кухню, награждая Лару презрительным взглядом.

— Вы уже уезжаете? И кофе не попьёте? — Лара спокойна, даже подозрительно холодна.

Мама же красная и взбешённая.

— Ты, мерзавка, ещё пожалеешь об этом, когда…

— Мама! — шикаю на неё, пресекая.

— Нет, продолжайте, Елизавета Александровна. Я вас внимательно слушаю. Мне правда интересно.

— Пожалеешь! — пророчески повторяет мама, взмахивая пальцем.

Идёт к выходу.

В два шага приближаюсь к Ларе. Хватаю за предплечье.

— Я не понимаю, что с тобой сегодня?!

— Если честно, мне некомфортно жить с твоей мамой под одной крышей.

— Раньше тебя не смущали её визиты.

— Они всегда смущали меня. Просто раньше я пренебрегала своим комфортом в угоду тебе.

— Что изменилось?

— Всё. Я подумала, что раз уж я беременна, то мне нужно думать о себе в первую очередь.

— Да с чего ты взяла, что ты беременна?! — неожиданно для себя взрываюсь я. — Это бред!

— Всё-таки не рад, — констатирует Лара, стряхивая с себя мою руку. — Ладно, отвези маму домой. Она ждёт.

— Поговорим, когда вернусь.

— Обязательно.

Забираю ключи от машины и, хлопнув дверью, ухожу.

# Глава 16

**Лара.**

Дверь за Андреем с хлопком закрывается.

Я вздрагиваю от резкого звука и без сил стекаю на пол. Из меня словно разом выкачали весь воздух.

Это во много крат сложней, чем я предполагала, — держать лицо и не выдавать настоящих эмоций, растерзывающих сейчас мою душу на мелкие кусочки.

Мне отчаянно хотелось броситься на него с кулаками, потребовать объяснений и посмотреть прямо в глаза этому беспринципному мерзавцу.

Чтобы он понял, какую боль причинил мне своим предательством и ложью.

Чтобы увидеть в нём хоть каплю сожаления и раскаяния.

Это настоящая пытка.

Мне больно до исступления смотреть на человека, который ещё несколько часов назад был самым родным, а теперь — недостижимо далёкий и чужой.

Он такой же, как раньше.

Но другой.

Не мой.

Кто он на самом деле? Знаю ли я о нём хоть что-то, или всё это было лишь образом?

И наша счастливая жизнь тоже была ложью, прикрытой красочными декорациями?

Жизнь умело срывает маски, и нужно сказать ей за это спасибо.

Впопыхах собираюсь, чтобы уйти из дома до того, как вернётся Андрей.

Мне нужно время на восстановление внутреннего ресурса перед очередной стычкой с мужем.

Уже в дороге звоню Тае и предупреждаю о том, что скоро загляну в гости. Подруга моментально считывает по голосу моё волнение, но ничего не спрашивает.

К Тае я врываюсь, подобно урагану, сметая стоящую у порога деревянную статуэтку кошки.

— Ого! Выглядишь ты…

— Хреново? — прохожу на кухню.

Тая, офигевая, идёт за мной по пятам.

— Воинственно, будто собралась биться за Асгард. Так, сейчас я заварю чай, и ты всё расскажешь, хорошо?

— А можно что-то покрепче?

— Я заварю тебе очень крепкий чай, — понимающе улыбается подруга.

Мы молчим. Тишину нарушает лишь шум закипающего чайника.

Нервно отстукиваю ногтями по столу.

— Господи, да говори! Тебя же сейчас порвёт!

— Не знаю, под каким соусом подают такие новости, поэтому скажу прямо, — набираю в лёгкие побольше воздуха. — Вчера я поймала Андрея на измене.

Рука Таи дёргается, и сухие чайные листья рассыпаются по столешнице.

— Моя ж ты милая… — Её брови почти встречаются над переносицей. — Ты уверена? Это не может быть ошибкой?

Из меня вырывается истерический смешок.

— Я застала их голыми в гостиничном номере! Сомневаюсь, что у этого есть ещё какое-то разумное объяснение.

— Голыми?

— Совершенно.

— Как ты?

— Не знаю. Плохо. Будто та реальность схлопнулась, а новой пока не существует. Хочешь, наверное, мне сказать, чтобы я держалась?

— Нет, хочу сказать, чтобы отпустила себя. Плачь, кричи, ругайся, дерись, разбей что-нибудь.

— Не могу. У меня вот тут колом всё стоит, — кладу на грудь ладонь. — Дышать не могу. Больно очень.

— Это та блондинка из «Гуся»? — Тая заливает крутой кипяток в пузатый заварник.

— Нелли.

— Она мне сразу не понравилась. Надеюсь, ты высказала им всё, что о них думаешь?

— Нет.

— Молча оттаскала дрянь за волосы?..

— Если бы…

— Лар, — обеспокоено заглядывает Тая мне в глаза. — Надеюсь, хотя бы на развод ты уже подала? Связалась с адвокатом?

— Нет, я ничего не сделала.

— А планируешь?

— Пока нет.

— Только не говори мне, что ты собираешься спасать эти отношения! Это дохлый номер, поверь моему богатому опыту. У меня каждая вторая клиентка — жертва предательства мужа, и радужно там никогда не заканчивается. Тебе просто необходимо подать на развод!

— Не могу. Не сейчас.

— Что значит не сейчас? А когда? Когда он об тебя ещё десять раз ноги вытрет?

Тая ставит передо мной изящную фарфоровую чашечку с крепко заваренным чаем.

— Я слышала их разговор. Андрей что-то задумал. Что-то связанное с компанией, потому что очень уж настойчиво в последнее время он пытается отстранить меня от дел.

— Хорошо, подай на развод и попили компанию. В чём проблема? Так все делают.

— Мои решительные действия могут подтолкнуть его шевелиться быстрей. Я переживаю за активы, которые он наверняка собирается надёжно спрятать.

— Чтобы потом пилить компанию, лишённую всех ресурсов? Как благородно…

— Забудь о благородстве, у Андрея новая любовь, — закусываю подрагивающие и немеющие от напряжения губы. — Ему теперь нет до меня дела.

— Лар, а что мешает ему спрятать активы прямо сегодня?

— Ему нужна полноценно функционирующая компания для того, чтобы заключить сделку с Лесневским. Дальше, думаю, ничего его держать уже не будет. Совершенно ни-че-го. Поэтому я должна довести начатую игру до конца. И победить.

Отупелым взглядом смотрю на кружащие по дну чаинки.

Боже, неужели это правда происходит со мной?

Это не сон?

Я действительно оказалась в ситуации, когда любимый человек не просто предал меня, но и обложил минами со всех сторон?

Тая задумчиво молчит, тоже сверля ни в чём неповинную чашку с чаем прожигающим взглядом.

— Он так на неё смотрел… — шепчу я. — Будто она богиня. Само совершенство.

Таюша брезгливо фыркает.

— Они все для них богини первое время. Знаешь, Лар, легко потерять голову от женщины, когда вас не связывает многолетний совместный быт. Легко очароваться этой незамутнённой мирскими заботами барышней, ведь она вся такая не такая, не ворчит из-за разбросанных вещей и не долбит мозг по пустякам. А не делает она этого лишь потому, что их встречи редкие и заполненные пока совсем другим. Но пройдёт пара лет, и не останется от этого очарования и следа, уж поверь.

— Верю. Только мне легче от этого не становится.

— Так, Лариса Константиновна, в руки себя взяла, булки напрягла! Не смей раскисать, поняла? У тебя сейчас нет на это права. Нужно проучить гада.

— Он ничего не получит. Я слишком много вложила в эту фирму, чтобы так просто с ней распрощаться.

— Во-о-от! Правильный настрой, милая моя.

— Ну, что ты вообще на это всё скажешь?

— Скажу, что карты не соврали. Колесо фортуны завертелось, — вздыхает Тая. — Какой план у тебя?

Щурясь, смотрю на подругу.

— Начну с похищения.

— Чего?

— Кого. Я собираюсь увести у Андрея партнёра. Встречусь с этим Лесневским до того, как до него доберётся Андрей. А для этого мне придётся встретить его в аэропорту и любым способом усадить в свою машину.

— Да ты отчаянная!

— Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

— Согласна, — Тая тянется ко мне чашкой. — Ну, знай, что фортуна на твоей стороне. За тебя!

Наши стаканы со звоном встречаются в воздухе.

— За справедливость!

# Глава 17

**Лара.**

В понедельник Андрей с раннего утра на ушах. Перемерил все свои деловые костюмы и выпилил мозги по телефону бедной секретарше Маше.

— Лар, ты мой галстук зелёный не видела? — заглядывает ко мне на кухню.

— В шкафу.

— В шкафу, ага, — убегает.

Снова спускается, протягивает синий галстук и зелёный.

— Лар, тебе какой больше нравится?

— Синий.

— Хм, ну не знаю… — с сомнением.

— Андрюш, слушай своё сердце.

Он у зеркала прикладывает оба галстука к себе, делает фото.

Пересекаемся взглядами в отражении.

— Хочу как бы со стороны взглянуть, — оправдывается он. — Ларусь, а можно мне кофе? Только в чашку.

— Можно и в чашку.

Наливаю ему кофе.

Андрей, сидя за столом, самозабвенно улыбается телефону.

Не сложно догадаться, с кем он там ведёт переписки. Хочется вырвать этот телефон из его рук и запустить в окно, а следом за ним и все вещи Андрея. Чтобы катился отсюда и даже мысли не допускал, что он имеет право здесь находиться.

Муж отпивает кофе и надевает зелёный галстук.

Что, кобре твоей он понравился больше?

Андрей и в мелочах теперь не выбирает меня. Даже в таких мелочах, как цвет галстука.

— Сладкая, поможешь? — возится он с узлом.

Завязываю, едва удерживая себя от того, чтобы не затянуть этот чёртов галстук на его шее удавкой.

— Нервничаешь?

— Да, — улыбается, вытягивая перед собой руки. — Потряхивает немного.

— Уверен, что не хочешь взять меня с собой?

— Лар, мы будем обсуждать скучные вопросы.

— Думаешь, я в бизнес пошла за весельем?

— Нет, конечно нет. Ты у меня очень серьёзная девочка, но позволь наконец мне стать альфа-самцом и возглавить нашу стаю.

— Конечно, любимый, — незамутнённо моргаю.

Мой телефон звенит из гостиной.

Таюша звонит, словно чувствует через расстояние мою нервозность.

— Ну что, моя милая, как ты?

— Волнуюсь, — шепчу ей.

— Что Андрей?

— Двадцать минут не мог определиться сначала с оттенком рубашки, а потом с цветом галстука. Я перестаю понимать, чего он хочет больше: подписать с Лесневским договор или очаровать его.

Тая хихикает.

— Хочешь, наведём порчу на понос?

Теперь уже хихикаю я.

— Да нет, Таюш, сегодня у него и без того будет задница полыхать. Если, конечно, всё пройдёт так, как я задумала.

— Не допускай иной мысли. Колесо крутится.

— Помню. Фортуна со мной.

— Точно. Жду от тебя новостей.

Сбрасываю.

— Ларусь, я поехал!

Выхожу к входной двери, чтобы проводить мужа.

— Удачи тебе.

— Спасибо, она мне не поме… — Лицо Андрея меняется, брови хмуро встречаются над переносицей. — Блин, что-то мне… Что-то… Ларусь, я в туалет!

Уносится.

Улыбаюсь, ментально посылая Таюше лучи благодарности.

Через десять минут Андрей, слегка позеленевший и идеально попадающий теперь цветом кожи в тон галстука, снова предпринимает попытку уехать. Подхватывает свой дипломат, вяло машет рукой на прощание.

Как только дверь за ним закрывается, я скидываю халат, под которым всё это время было лёгкое летнее платье, беру сумочку и тоже покидаю дом.

# Глава 18

**Лара.**

Мой взгляд прикован к табло с расписанием рейсов.

Самолёт “Барселона — Москва” только что приземлился.

Я не знакома с Яном Лесневским лично, никогда не видела его вживую, поэтому через каждые двадцать секунд снимаю телефон с блокировки и вглядываюсь в его фотографии, которые удалось достать в интернете.

Даже на случайных фото Лесневский чрезвычайно серьёзен, собран и сконцентрирован. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что с ним лучше не шутить и не дёргать лишний раз за усы. А я именно это делать и собралась.

Слабоумие и отвага!

Но отступать поздно.

Снова листаю фотки.

Вдруг я не узнаю его и пропущу?

Тогда весь план насмарку.

Люди начинают вываливаться толпой из автоматических дверей. Я внимательно всматриваюсь в лица, но когда вижу Лесневского, понимаю — пропустить его было просто невозможно.

Он на голову выше почти всех остальных мужчин, широк в плечах и настолько уверен в себе, что народ невольно расступается перед ним, словно сшибаемый мощной энергетикой.

Женщины беззастенчиво пялятся.

И я, кажется, тоже.

Ох, такого приметного мужика не так-то просто будет незаметно похитить из аэропорта.

Ничего не подозревающий Лесневский смело шагает вперёд с небольшим чемоданом в руке.

Намеренно бросаюсь ему наперерез, врезаясь в его тело. Отлетаю от груди и падаю.

Несмотря на то, что падение подстроено и я подстраховалась руками, бедро ноет от встречи с полом.

— Как вы? — Лесневский присаживается рядом, с участием заглядывает мне в глаза. — Где-то болит?

— Да, немного.

— Прошу прощения, вы так внезапно вылетели. Где больно?

— Бедро. Ничего, я сама виновата, под ноги не смотрю. Не день, а катастрофа.

— Бывает, не вините себя. Давайте-ка попробуем встать.

Ян подхватывает меня за талию и закидывает мою руку на своё плечо, помогая подняться на ноги.

Под моей ладонью напрягаются тугие мышцы.

— Стоите?

— Да, нормально.

— Попробуем пройтись? Могу подбросить вас до больницы, я за рулём.

— Лучше подбросьте меня до моей машины.

Прихрамывая и опираясь на Яна, иду к выходу.

Он успевает и контролировать меня, и катить свой чемодан, и при этом отпускает шуточки, очаровательно мне улыбаясь.

— Вот моя машина, — снимаю с сигналки.

— Вы точно доедете сами? Моё предложение в силе, могу подвезти.

— Я справлюсь, спасибо. Но раз уж вы здесь, можно ещё одну просьбу?

— Я виноват, сбил вас с ног. Так что да: всё, что угодно.

Внутри меня вибрирует от волнения.

— У меня что-то случилось по дороге сюда, воздух в машине перестал дуть.

— Может, вентилятор отопителя полетел. Хотите, чтобы я посмотрел?

— Если вас не затруднит.

Лесневский открывает передо мной дверь с водительской стороны, сам садится на пассажирское, захлопывает дверь. Шарит рукой под бардачком.

— Я так себе автомеханик, буду честен. Но могу порекомендовать вам своего мастера.

Виновато глядя ему в глаза, я срываюсь с места. Колеса с визгом прокручиваются, оставляя за нами облако дыма.

— Эм… А что вы делаете сейчас? — несмотря на полное непонимание происходящего, голос его ровный и спокойный.

А вот я совершенно не спокойна!

Моё сердце бьётся, как маленькая испуганная птичка. Каждая клеточка тела визжит в истерике от страха.

— Извините, у меня нет другого выхода!

— Нет, такой ответ не принимается. Мой вопрос звучал иначе: что вы делаете?

— А на что это похоже?

— На похищение, — хмыкает Лесневский.

— Это оно и есть.

— Интересно…

— Не бойтесь, я не собираюсь вас убивать, требовать выкуп или что-то подобное.

— Не сочтите это за угрозу, но мы с вами в разных весовых категориях. Поверьте, если бы я хотел, чтобы машина остановилась, она бы остановилась.

Резонно.

Почему-то в момент создания своего плана я совсем не подумала о том, что Лесневский кратно превосходит меня в силе.

Но теперь уже поздно о чём-то сожалеть.

— Так чего вы хотите?

— Поговорить.

— Почему просто не сказали это словами через рот?

— И вы бы согласились?

— Вряд ли, — задумчиво мычит он. — Окей, принимается. Что конкретно вам от меня нужно?

— Вы не должны заключать сделку с Андреем Дорониным, — выпаливаю я.

— А, понял. Вы его конкурент?

— Я его жена.

Ловлю на себе слегка обескураженный взгляд.

— Выглядите вы слишком уж воинственно для жены.

— А я нелюбимая жена. И потому очень злая.

— Ничего не понимаю. Вы Лариса Доронина?

— Верно.

— Почему отказываетесь от моего проекта? Ваш супруг был крайне настойчив в своём желании заключить со мной сделку.

Я так нервничаю, что почти не вижу дороги.

Влетаю колесом в выбоину, нас подкидывает.

— Вы делаете это впервые? — саркастично поднимается бровь Лесневского.

— Похищаю человека?

— Водите машину. Я боюсь, вы нас убьёте, Лариса.

— Лара, — поправляю на автомате. — Я не могу вас отпустить, пока не получу ответ, который меня устроит.

— Хорошо, но давайте попробуем при этом остаться в живых. Есть такая опция?

— Есть, — облизываю пересохшие губы.

— Паркуйтесь у ближайшего кафе.

— Вы не сбежите?

Лесневский закатывает глаза.

— Обещаю, что по крайней мере выслушаю вас.

Мне и самой хочется убрать лишнее напряжение из этой ситуации.

У меня просто не выходит быть сконцентрированной на всём одновременно. И Ян прав — это попросту потенциально опасно для жизни.

Останавливаю машину у первого попавшегося кафе.

Мы садимся на уютной открытой веранде за столик в самом углу.

В кустах щебечут птицы, ветер колышет лёгкий тюль и приятно холодит кожу.

Но мои щёки горят.

И всякий раз, когда мы с Лесневским встречаемся взглядами, я готова провалиться сквозь землю от стыда.

— Итак, Лара, я слушаю вас очень внимательно, — по-деловому складывает он руки на груди, сплетая пальцы в замок.

— Моё предложение может показаться вам странным, но оно не лишено смысла. Я предлагаю вам на время отложить сделку.

— С какой стати?

— Вы рискуете подписать договор с компанией, которая вот-вот расколется на две части.

— Тогда мне проще найти другого исполнителя, менее замороченного. Вы так не считаете?

— На поиски надёжного партнёра могут уйти недели.

— То есть вы считаете себя надёжным партнёром? После того, как обманом вынудили меня сесть в свою машину и увезли неизвестно куда?

Я вздрагиваю от настолько прямого вопроса, но в голосе Лесневского, на удивление, нет осуждения.

Мне чудится улыбка в его интонации, словно это всё его изрядно забавляет.

— Что у вас произошло с вашим мужем, Лара?

— Это не имеет отношения к делу.

— Возможно, но вы мне теперь должны.

Ну правда, Ларис, ты похитила этого человека. Ты ему по гроб жизни обязана!

Вздыхаю, сдаваясь.

— Всё до смешного банально. Между нами врезалась более привлекательная женщина.

— Более привлекательная, чем вы? — со скепсисом.

— Увы, такие существуют. Я знаю, что Андрей хочет отобрать у меня всё. Но я не могу ему этого позволить. Я планирую разделить фирму и знаю, что в таком случае у него не хватит мощностей на выполнение условий договора. Такой огромный кредит ему не дадут. Он неминуемо обанкротится. И вы влипнете.

— А ваших мощностей, значит, хватит?

Гордо задираю подбородок, стараясь прибавить своим словам веса.

— За моей спиной огромная огневая мощь.

— Ваш батюшка. Что ж, наслышан, — Ян качает головой.

И я не уверена, что этот жест означает, что его убедили мои доводы.

— Я вас услышал, Лара. Спасибо за откровенность.

Он встаёт, красноречиво намекая на конец разговора.

— Я не всё сказала.

Но Лесневский уже делает несколько шагов по направлению к пешеходной дорожке.

Мысли давят, подстёгивая к очередной глупости.

Но я ведь не могу броситься ему в ноги и умолять об этом!

Да?

Хотя я в таком отчаянии, что уже готова на что угодно.

— Ян, пожалуйста… — прошу я тихо.

Так тихо, что мне кажется, мой голос растворяется в щебете птиц и дуновении ветра.

Но Лесневский останавливается и оборачивается.

— Извините, я не должна так на вас давить, я просто… Я… Извините.

— Лара, вам плохо?

Сглатываю, пытаясь избавиться от кома, вставшего поперёк горла.

— Мне не плохо, нет. Я разбита. Уничтожена. Унижена. Уязвлена и раздета до внутренностей. И единственный мой шанс не рухнуть в собственных глазах и сохранить своё достоинство — это лишить Андрея возможности работать над вашим проектом.

Ян с интересом смотрит на меня, но по его серьёзному лицу я не могу понять совершенно ничего.

Чью же сторону ты примешь?

Его телефон звонит.

— Лесневский, — он украдкой поглядывает на меня. — Да, Андрей, я узнал вас.

Душа съеживается в комок, словно её обдали кипятком.

Напрягаюсь всем телом, сгибая под столом пальцы в крестики.

— Мхм, конечно, — поджимает Ян губы. — Андрей, произошла небольшая накладка, давайте перенесём встречу. Нет, ничего серьёзного, но сегодня не выйдет. Моя помощница свяжется с вами на неделе, чтобы обсудить новую дату. Всего доброго.

Он кладёт трубку.

— Ну что, Лара, все карты вам в руки. Пожалуйста, не подведите меня.

Легкомысленно насвистывая под нос, он медленно уходит, оставляя меня одну.

# Глава 19

**Андрей.**

— Блять! — отшвыриваю телефон, сметаю в раздражении папки со стола. — Сука! Какого хрена?!

Я считал Лесневского человеком слова, опытным и обязательным, а он просто бортанул меня, увильнув от сделки в последнее мгновение!

Сука!

Всё сегодня наперекосяк!

Я устал жить в этом напряжении. Лесневский должен был развязать мне руки, а в итоге поставил в ещё более идиотское положение перед Нелли. Она же меня просто сожрёт, когда узнает!

Пишу Ларе короткое сообщение о том, что сделка не состоялась.

Получаю в ответ короткое: «Ничего страшного».

Да, это для неё ничего страшного. Днём раньше, днём позже, какая разница?

А меня сейчас за яйца подвесят и подвергнут самым изощренным экзекуциям.

Выхожу из кабинета.

— Машенька, я поехал.

— А встреча?

— Встречу мы перенесли. С нами свяжутся. Когда помощница Лесневского позвонит, соглашайся на любую дату.

— У вас очень плотный график в ближайшее время.

— Насрать. Всё отменяй и впихивай Лесневского, поняла?

— Но как…

— Маша, не тупи!

Она опускает глаза на клавиатуру.

— Да, Андрей Викторович. Поняла вас.

— Хорошо. Я уехал, — бросаю ей на ходу. — Кстати, моя просьба всё ещё актуальна. Обо всех действиях моей жены в пределах офиса сразу докладывай мне.

— Андрей Викторович…

Разворачиваюсь.

— Да, Маша, — устало.

— Мы ведь… Я… Я не делаю ничего плохого?

— В каком смысле?

— Что рассказываю вам. Лара Константиновна в последнее время выглядит немного взволнованной.

— Именно поэтому, Машенька, мы с тобой за ней и наблюдаем сейчас так тщательно. Как иначе я буду уверен, что она не взваливает на себя слишком много? Я ведь её муж и должен оберегать её.

Маша улыбается, согласно кивая.

Дура наивная. И я обожаю её за это!

Выруливаю с парковки.

Напряжённо отстукиваю пальцами по рулю, пытаясь подобрать в голове нужные слова для Нелли.

Нет, просто слова тут не прокатят… Она сожрёт меня без сожаления, как паучиха.

Еду в ювелирку, выбираю серьги из белого золота с крупным рубином в центре.

— Наличные или терминал?

— Терминал, — достаю свою личную карту.

Мне было бы не так морально дискомфортно тратить деньги с общего счета, как я обычно и делаю. Но Лара наверняка заметит исчезновение такой крупной суммы.

На личной у меня не так много средств — откладывал потихоньку на новую машину.

Прощай, машина.

Но ради Нелли не жалко. Я готов последнюю рубашку с себя снять, лишь бы она была мной довольна.

С маленькой бархатной коробочкой ухожу.

Заезжаю ещё и за цветами, покупаю букет белоснежных альстромерий.

Они плотно ассоциируются у меня с Ларой. Перед глазами всплывает её образ и широкая улыбка, когда она зарывается носом в цветы, вбирая в себя их аромат. И как ведёт пальцами по тонким лепесткам.

Отгоняю все мысли о жене прочь.

Ставлю машину во дворе элитной многоэтажки. Открываю своим ключом подъездную дверь и поднимаюсь на лифте на последний этаж.

Волнуюсь, блин, как пацан! Даже ладони потеют.

Нелли открывает дверь.

Боги!

У меня вспыхивает всё внутри от одного лишь вида этих стройных ножек и тонкой талии, скрытой за почти прозрачным алым пеньюаром.

Умеет же эта женщина затмить разум!

Протягиваю букет.

Нелли забирает и, не взглянув, откладывает в сторону.

— Кто мой победитель? — хватая за ворот рубашки, Нелли втягивает меня в квартиру и запирает дверь.

Обвивает шею руками, целует глубоко, страстно, спускаясь губами по подбородку к шее.

Медленно опускаясь передо мной на колени, расстегивает ширинку брюк.

— Как же меня возбуждают сильные мальчики… — хрипло шепчет она. — Мой лев. Мой тигр…

— Нелли, мне надо кое-что сказать.

— Потом скажешь. Сначала я сделаю тебе приятно. Ты заслужил.

Глядя мне в глаза, она соблазнительно облизывает губы. И меня разрывает от желания занять этот прекрасный ротик достойным его делом.

Но сначала нужно обсудить новые детали нашего плана.

— Сладкая, стой… — упираюсь спиной в стену, рефлекторно толкаясь членом вперёд.

Меня коротит от её смелых, пошлых прикосновений. Хочется смести её, зажать и загнуть…

— Стой. У меня не самые приятные новости.

— Неприятные для твоей жены?

— Нет, для нас. Сделка.

— Что?

— Сорвалась.

— Ты шутишь, да? — Нелли отстраняется.

Тон её тут же меняется. В голосе теперь звучат металлические нотки.

— Нет, у Лесневского произошла какая-то накладка.

Щёки её вспыхивают.

Она резко поднимается с колен и уходит в гостиную. Пеньюар развевается за её спиной алой волной.

— Это просто лишние несколько дней. Ничего страшного, — плетусь за ней.

У Нелли творческий беспорядок. Вещи разбросаны, с мягкого стула свисает кружевное бельё.

Если бы Лара так запустила дом, я бы злился.

Но сейчас — нет. Этот хаос меня умиляет. Я готов закрыть глаза на все её недостатки.

— Слышать не желаю твоих оправданий. Ты сказал, в понедельник. Я верила твоему слову. Получается, ты не заслуживаешь моего доверия?

— Это не я виноват.

— Как обычно, — равнодушно жмёт плечами Нелли. — Сначала всё отложится на пару дней, потом на неделю, а потом ты внезапно передумаешь и вернёшься к своей клуше.

— Нет!

— Андрюш, ты же помнишь, почему у нас тогда не сложилось? — она садится на диван. Берёт с журнального столика крем, выдавливает каплю и методично растирает в изящных ладонях.

— Помню. Ты хотела, чтобы я стал настоящим мужчиной.

— А что должен делать настоящий мужчина?

— Уметь обеспечивать любимую женщину.

— Верно, — с интонацией учителя, поощряющего ученика за верный ответ, говорит Нелли. — И ты считаешь, что справляешься с задачей?

— У нас всё будет, девочка моя, — падаю ей в ноги, упираясь подбородком в острые колени. Преданно заглядываю в глаза. — Всё будет. Это лишь вопрос времени.

— У тебя было полно времени. Несколько лет! Я просто хочу напомнить тебе, Андрюш, что моё терпение не резиновое. Я дала тебе второй шанс лишь потому, что вижу в тебе огромный потенциал. Ты лидер. Ты прирождённый боец. И я верю, что у тебя получится, но… — она резко замолкает.

— Но?

— Мне кажется, ты ещё любишь жену, — пухлые губки обиженно складываются в линию. — Ты её жалеешь.

Зарываю пальцы в волосы, взъерошивая.

— Это правда сложный для меня вопрос. Мы с Ларой через многое прошли. Мы взрастили себя в этих отношениях, стали мудрей, основали бизнес и добились определённого успеха. И я не могу отрицать её вклад в это.

— Ну вот! Я же говорила…

— Дослушай, — прикладываю палец к её губам, заставляя замолчать. — Но люблю я лишь одну женщину — тебя. И если для того, чтобы быть вместе, мне придётся лишить Лару бизнеса, я пойду на это. Я пойду на всё.

— Правда?

— Конечно.

— Ты предашь её ради меня?

— Не моргнув глазом. Мы ведь должны бороться за свою любовь, верно? И если жизнь требует от меня жёстких решений, я готов действовать жёстко. Да. Если в ближайшие дни не выгорит со сделкой, я переведу активы в безопасное место. Это усложнит процесс получения контракта, но приблизит нашу с тобой совместную жизнь.

— Активы общие. Лара не подпишет соглашение.

— Значит, подкуплю кого нужно. Но она подпишет. Она мне доверяет, — вытаскиваю из внутреннего кармана пиджака бархатную коробочку. — А ты доверяешь?

— Боже! — вспыхивают от восторга глаза Нелли. — Какая прелесть!

Она тут же вставляет серьги в уши, красуясь передо мной.

— Ну как?

— Богиня…

Нереальная!

Я до сих пор не могу поверить, что она дала мне ещё один шанс.

— Богини достойны самого лучшего, — Нелли тянет меня на себя. — Правда ведь, Андрюш?

Заваливаемся на диван, сплетаясь в поцелуе.

— Самого лучшего. У тебя будет всё, что захочешь…

— И домик?

— Домик?

— У вас очень красивый дом. А мне тесно в этой маленькой квартирке.

Богине нужен домик!

Кто я такой, чтобы ей в этом отказывать?

— Конечно. Мой дом тоже будет твоим, не сомневайся. Всё будет твоим!

— Меня возбуждает, когда ты такой решительный… Такой смелый тигр…

— Кстати, я голодный, как зверь. Есть, что перекусить? Хочу, чтобы ты меня накормила.

— Накормлю, да…

Рука Нелли крепко обхватывает мой член, и я почти моментально отлетаю в космос, забывая обо всём…

# Глава 20

**Лара.**

Прошлую ночь я провела в гостевой спальне под предлогом плохого самочувствия.

Мне невыносимо теперь делить постель с человеком, который так цинично и расчётливо предал всё, что между нами было.

Влюбился в другую?

Это больно и обидно, да, однако это жизнь, и такое дерьмо в ней иногда случается.

Но почему нельзя оставаться мужчиной и поступить честно? К чему эти подковёрные игры, особенно учитывая тот факт, что противника он выбрал себе не по зубам?

Спускаюсь на кухню разбитая и не выспавшаяся.

Андрей уже встал. Колдует над кофеваркой, неумело пристраивая фильтр-пакет.

Господи, ну куда ты собрался? Твоя Нелли хотя бы готовить умеет?

— Доброе утро, сладкая, — Андрей тянется ко мне губами.

Выставляю вперёд руку, удерживая собственные границы.

Внутри горит тугой ком обиды. Он вызывает круглосуточную непроходящую тошноту, которая лишь усиливается при виде мужа.

— Не нужно.

— Всё ещё плохо?

— Да. Запишусь сегодня к врачу.

— Конечно, запишись. Я начинаю за тебя переживать, — говорит Андрей, а в глазах его такая пустота, словно мы обсуждаем мебель.

Ему нет дела до моего здоровья и состояния. Он не моргнув глазом уничтожит меня во имя своей любви.

— Сладкая, я что-то не так делаю тут… Не понимаю, куда сыпать кофе.

— Отойди, — занимаю его место.

Андрей садится за стол, тут же хватает свой телефон, «исчезая» в нём. По лицу его расплывается блаженная улыбка.

Так бы и треснула кофейником по этой счастливой физиономии!

— Чему улыбаешься?

— А… Да так…

— Покажи, — делаю шаг в его сторону.

Андрей поспешно блокирует телефон, убирая его экраном вниз.

— Просто забавная картинка. Ничего особенного.

Отворачиваюсь, чтобы скрыть взгляд, полный противоречивых чувств. Мой разум презирает Андрея, а сердце тоскливо сжимается, отказываясь верить в происходящее.

В голове без моего согласия придумываются сюжеты, которых нет. Я без конца представляю, что он ей пишет, куда возит и как трахает…

Это невероятно больно.

Я целыми днями варюсь в котле кипящих эмоций.

Наливаю нам кофе.

Мы молча завтракаем, методично жуя тосты с авокадо.

Оба стараемся сделать вид, что ничего не происходит. Создаем для себя иллюзию нормальности. Но я с какой-то странной отстраненностью смотрю сейчас на то, как завтракает мой муж, а внутри у меня — зияющая чернотой дыра. Каждое его движение такое привычное, но это больше не он. Не мой любимый Андрей. Это другой человек, которому теперь нет места в моей жизни.

— Я сегодня приеду в офис к обеду. Обещала Тае встретиться с ней.

— Хорошо, — запоздало и безразлично пожимает плечами Андрей. — Можешь не торопиться.

Конечно, тебе ведь так даже удобней! Чтобы до чёртиков надоевшая жена не путалась под ногами и не расстраивала твои планы.

— Андрюш, у нас всё хорошо?

— В каком смысле? — его челюсти, которыми он, словно жерновами, перемалывает еду, останавливаются.

— Не знаю. Мне кажется, ты от меня отдалился.

— Ты снова начинаешь, да?

— Начинаю что?

— Это своё безумие. Подозрения. У меня нет другой женщины! И меня задевает то, что ты мне не доверяешь.

— А я ни слова не сказала тебе о другой женщине, — острым, как бритва, взглядом впиваюсь в его истерично бьющуюся на шее вену. — Но может, стоило?

— Очень смешно.

— Я не шучу, — вдыхаю, стараясь удержать внутри себя рвущуюся наружу истерику.

— У тебя опять припадок какой-то? Приступ паранойи?

— Я просто хотела обсудить наши отношения, но если тебя это триггерит…

— Блять! Ты не разговариваешь, а делаешь мне мозги с пустого места! — Андрей отбрасывает в тарелку бутерброд, вытирает руки о пижамные штаны. — Лучше позавтракаю в офисе. Спасибо за испорченное настроение!

Психуя, срывается из-за стола.

Он настолько плохой актёр, что даже не может скрыть выдающего его волнения. И, прекрасно это понимая, он сворачивает спектакль прямо на середине, оставляя обескураженного зрителя наедине с собственными мыслями.

Через пятнадцать минут входная дверь хлопает, машина Андрея выезжает со двора. Автоматические ворота, брякая, закрываются.

# Глава 21

**Лара.**

Паркую машину через дорогу от кафе.

Тая уже ждёт меня за столиком в самом углу, и когда я вхожу в зал, она машет рукой, чуть подпрыгивая на своём стуле.

Присоединяюсь к ней.

Пока делаем заказ, успеваем перекинуться парой общих фраз, но я вижу, как горят любопытством глаза подруги.

Как только официант уходит, Таюша набрасывается на меня с расспросами.

— Ну? Как с Лесневским прошло? Согласился? Рассказывай, а то ни ответа ни привета от тебя!

— Согласился, — рисую по столу пальцем узоры. — Но я больше на такие перформансы не пойду.

— А как Андрей воспринял?

— Со вчерашнего дня не в себе. Ходит раздражённый, рычит. Мне сложно с ним в одном доме…

Роняю взгляд в тарелку.

Я всегда гордилась отношениями, которые нам с Андреем удалось построить. А теперь мне стыдно за своё наивное доверие и за то, что возлагала на этот брак слишком большие надежды.

Очень стыдно.

Но почему-то не им, а мне.

— Когда планируешь подавать на развод?

— Надеюсь, что скоро. Я подключила юристов отца и жду результаты оценки активов. Как только бумаги о состоянии компании будут у меня, я подам на развод. Иначе Андрей начнёт суетиться и наделает глупостей.

— Ой, Лар, не всё ли равно, что он там наделает?

— Я переживаю не за него, — хватаюсь за вилку, но тут же откладываю. Аппетита совершенно нет. — Я пахала, как лошадь. На первых парах всё вообще только на мне и держалось. Если он уведёт активы, мы можем до них уже не дотянуться. А я хочу разделить поровну всё, что у нас есть.

Тая округляет в негодовании глаза.

— Он не заслуживает честного разделения! Нихрена себе! Он, значит, хотел тебя с голой задницей оставить, а ты такая честная, что отдашь ему половину совместно нажитого? Ты же понимаешь, что «совместно нажитое» — это лишь слова? И на самом деле, если бы не ты и не твои связи, то у вас бы не было того, что есть сейчас?

— Понимаю, — киваю, как китайский болванчик.

— Тогда почему отдаёшь ему половину? Лар, будь моя воля, я бы мерзавца без трусов на мороз выставила. Считает себя крутым бизнесменом — вот и пускай с нуля начинает! Без поддержки влиятельного тестя и денег жены.

— Таюш, не кипятись, — накрываю ладонь подруги, лежащую на столе, своей. — У меня всё под контролем.

— Знаю я тебя. Добрая душа.

— Нет больше доброты к нему. Он всё во мне вытравил ядом предательства. Знаешь, я ведь не тварь, я бы честно разделила всё, что у нас есть, если бы он по-человечески признался, что любит другую, и не пытался сделать из меня дуру. Но теперь — нет.

— Это правильно. Слушай, а вытяни карту?

— Вытянула уже, — закатываю глаза. — Меня всё ещё мотает в твоём колесе фортуны, как в барабане стиральной машинки.

Но Тая, не слушая моих возражений, уже извлекает из сумочки колоду карт, выкладывая их передо мной рубашкой вверх.

— Не дрейфь! Давай глянем, — прокатывает колоду по столу, двигая ко мне.

Тая не отстанет.

Да и, чего греха таить, мне тоже интересно приоткрыть завесу будущего и убедиться в том, что всё будет хорошо.

Тяну карту.

— Туз кубков, — Тая довольно щурится, как кошка, наевшаяся сметаны. — Приятные события, исполнение желаний и…

— И?

Она подаётся корпусом вперёд, почти ложась грудью на стол.

— Сильные чувства и возможность начала крепких отношений.

— О нет! Спасибо, но не надо мне такого счастья! Я ещё с прежними «крепкими отношениями» не разобралась.

— Лар, ты что, в магазине помидоры выбираешь? — Тая прячет колоду в сумку. — Карты предсказывают твою судьбу, и идти против неё — всё равно, что плыть против течения. Ты только выбьешься из сил и нахлебаешься воды, но в конечном итоге окажешься в той точке, в которой должна быть.

— Снова предложишь мне расслабиться?

— И получать удовольствие, ага. Кстати, ты мне снилась сегодня. Бежала от зебры и налетела на льва.

— Чего?

Тая постукивает указательным пальцем по подбородку.

— Там точно был какой-то смысл, но теперь я уже не помню, какой именно…

Смеясь, собираемся. Прощаемся с Таей и расходимся в разные стороны.

Пешеходный переход ниже по улице. Недалеко, но мне не хочется идти туда на каблуках.

Вытягиваю голову, глядя в обе стороны дороги: чисто, машин нет.

Виновато вжимая голову в плечи, перебегаю.

Резкий визг тормозов заставляет меня вкопаться в землю. Я, часто моргая, замираю перед капотом тонированного джипа, как олень в свете фар.

Между мной и машиной расстояние в пять сантиметров…

Моя грудная клетка высоко поднимается от частого дыхания.

— Жить, блять, надоело?! — Отчитывает меня резкий мужской голос. Хлопает дверь.

Поднимаю глаза, врезаясь взглядом в Лесневского.

— Вы?

— Вы? — глухо вторит он. — Лара, а вас родители не учили, что дорогу нужно переходить только по «зебре»? Ну взрослая ведь женщина!

— Тут никого не было! Откуда вы вообще взялись?!

— Лучшая защита — нападение? — недовольно поджимаются его губы.

— Это вы на меня напали. И едва не сбили.

— В свете недавних событий я могу заподозрить, что вы снова сделали это намеренно.

— Бросилась под колёса?!

— Может, вам просто снова от меня что-то нужно?

— Да, у меня условный рефлекс: вижу вас и хочу похитить любой ценой, — раздражённо поправляю сумочку на плече. — Всего доброго.

Цокая, быстро переставляю ноги, убегая на пешеходную дорожку. Снимаю с сигнализации машину.

— Лара!

Оборачиваюсь.

— А давайте поужинаем?

Мои брови неконтролируемо ползут вверх в недоумении.

— Поужинаем?

— Да. Чисто деловая встреча. Обсудим детали предстоящей сделки.

— А… Эм… — открываю и закрываю рот.

Чисто деловая?

Почему бы и нет? Это может быть полезно.

Я знаю, что с б*о*льшим успехом, чем Андрей, выбью для фирмы выгодные условия.

— Д-да, хорошо.

— Я позвоню вам.

— Ладно…

Лесневский садится в машину и жмёт по газам. Пролетает мимо меня.

На чёрном боке его устрашающе-огромного джипа красуется яркая аэрография — морда льва.

Ну, Таюша…

Ведьма!

# Глава 22

**Лара.**

Андрея всё ещё нет дома, хотя обычно в это время он уже возвращается с работы.

Подрасслабился что-то…

И мне не составляет труда догадаться, что на эти лишние пару часов он задерживается у своей богини Нелли.

Сегодня это даже мне на руку — не будет путаться под ногами и задавать вопросы, пока я собираюсь на свидание с другим.

— Встречу! — поправляю себя вслух, обводя помадой ровный контур губ. — На деловую встречу.

Хотя Ян Лесневский — видный мужчина. Высокий, сильный, привлекательный, успешный, богатый, да и о его человеческих качествах слагают легенды… Не мужчина, а мечта!

Только мне сейчас не до мечтаний. Мне бы с этой запутанной реальностью разобраться.

Перебираю гардероб в поисках подходящего под случай платья. Отшвыриваю в стороны всё, что кажется мне слишком скучным, слишком фривольным, слишком открытым, слишком облегающим или просто слишком!

Идеально платье находится, естественно, в дальнем углу гардероба — шёлковая комбинация с перекрёстными лямками, идущими через шею. Поверх платья, для уравновешивания образа, накидываю строгий классический пиджак.

Волосы поднимаю наверх, закалывая шпильками и выпуская пару прядей к лицу.

Рассматриваю себя в зеркало и остаюсь более чем довольна.

Ладно, чего скромничать! Я сегодня чудо как хороша!

Но это не заслуга платья, и даже не в причёске дело.

Мои глаза.

Они светятся каким-то странным светом, будто изнутри зрачка взрываются салюты.

Я вижу в отражении зеркала женщину. Ту, связь с которой, кажется, давно потеряла. Я потеряла её в этих отношениях, потому что ишачила без продыха ради будущего нашей семьи. Но оказалось, что ради материального благополучия любовницы Андрея.

Нет уж.

Свою игру я доведу до конца.

Входная дверь хлопает, ключи с тихим звяканьем опускаются в ключницу.

Чёрт, не успела слинять…

Это не так уж и важно, я не собиралась особо скрываться. Андрею сейчас абсолютно всё равно, где и с кем я провожу время — его бестолковый котелок занят решением других проблем. Но всё же ради приличия он начнёт задавать вопросы, и лучше бы я ответила на них после того, как вернулась со свидания.

С встречи! С деловой встречи!

Иду вниз.

Андрей, сидя на пуфе, упорото и задумчиво смотрит в стену, зависнув с наполовину снятым ботинком на ноге.

Он поднимает голову на звук моих шагов и открывает рот, молча глядя на то, как я спускаюсь.

— Лара… Вау…

— Нравится? — кручусь перед ним, показывая себя со всех сторон.

— Очень! Очень красивая!

— Спасибо.

Достаю босоножки с тонкими ремешками.

— Ничего не хочешь мне сказать?

— Мм… Да. Я поеду с Таюшей в ресторан.

— Есть повод?

— А что, девочкам нужен повод для того, чтобы выгулять вечернее платье?

— Нет, но… — Андрей рассеянно скребёт щетинистый подбородок. — Как я могу отпустить тебя, такую роскошную?

— Боишься, что уведут?

— Не боюсь, — улыбается. — А стоит?

— Андрюш, не говори глупостей. Ты же знаешь, что я тебе верна. И ничто в этом мире не разрушит нашу любовь. Правда?

Он шумно сглатывает.

— Правда.

Эх, Андрюша, в покер тебе не играть.

— Сладкая, давай я переоденусь быстро и поеду с тобой.

— Зачем?

— Я давно не болтал с Таей.

— Нет, это девчачий вечер. Без мужчин.

— Как-то стрёмно. На тебя все будут глазеть.

— Кто «все»?

— Да вообще все… Мужики. Ради кого ты так расстаралась? Ради Таи?

— Нет, ради себя. Мне просто захотелось быть сегодня красивой. Так что, Андрюш, сворачивай спектакль и дай девочкам немного расслабиться. Я пошла, меня уже такси ждёт.

Топаю на месте, умещая поудобней стопы в босоножках. Расправляю по фигуре платье и смещаю вырез ровно над ложбинкой груди.

Поплывший взгляд Андрея врезается прямо туда.

Чувствует он, что ли?

Пока я полностью принадлежала ему — была не слишком интересна. Но только в мою голову закрались мысли о другом мужчине, и вот он уже тут как тут, стоит на страже своего добра, как дракон над сокровищами.

Нет, не дракон.

Собака на сене!

Я ему не нужна. Он вполне конкретно высказался об этом тогда, в гостинице.

Назад дороги нет.

И даже если внутри меня остались чувства к Андрею, я не дам им шанса пробиться на поверхность. Он больше не вписывается в мою систему координат.

— Ларусь, пока ты здесь, — Андрей лезет в свой дипломат, вытаскивает какие-то бумаги. — Можешь подписать?

— Прямо сейчас?

— Желательно.

— Что это?

— Ерунда. Разбираюсь с тем списанием на складе. Чисто формальности.

— Давай я вернусь, всё прочитаю и подпишу, окей?

— Лар, ты потом забудешь… — мнётся Андрей. — Не надо читать, там всё на мази. Давай сейчас быстренько, чтобы завтра утром я уже увёз бумаги в офис.

— Ладно, — вытягиваю недовольно губы.

Андрей суёт мне ручку в пальцы.

Ставлю подпись на нескольких страницах.

— Спасибо, солнце.

— Мхм.

Подхватываю сумочку и ключи от дома.

Делаю пару шагов к входной двери, но Андрей перехватывает меня за локоть.

— Сладкая, может, останешься со мной?

Хочется рассмеяться ему в лицо в ответ на эту просьбу. Ведь он со мной не остался.

— Андрюш, что с тобой?

— Не хочу отпускать тебя никуда, такую роскошную.

— Я всегда роскошная.

— Знаю, но… — тыльной стороной ладони он ведёт по моей щеке, убирает выпущенную прядку волос за ухо. — Сегодня ты особенно прекрасна. Что-то в тебе изменилось.

— Что же?

— Затрудняюсь ответить. Может, это новая причёска?

— Может, — пожимаю плечами.

А может, это новая Лара теперь живёт внутри меня. Та, что сняла с ушей длиннющую лапшу и разбила розовые очки.

— Я хочу тебя. Сейчас, — Андрей обхватывает мои бёдра, врезаясь стояком. — Давай сделаем это?

Раньше этого было бы достаточно для того, чтобы я отодвинула все дела на второй план.

Теперь же все его домогания вызывают во мне лишь изжогу и приступ тошноты.

Я пытаюсь найти тот угол зрения, под которым смотрела на своего мужа раньше, но ничего не выходит. Вместо зрелого и сильного мужчины я вижу перед собой слабохарактерного барана.

Нет к нему уважения.

А без уважения нет возбуждения.

Заниматься теперь сексом с Андреем — это всё равно, что подавать милостыню просящему. А я не такая уж добродетельная, чтобы ложиться в постель из жалости.

Упираюсь Андрею в грудь двумя руками, отстраняясь.

Он сжимает меня крепче, не отпуская.

— Андрей, я опаздываю.

— Ничего, подождёт твоя Тая.

— Это некрасиво и невежливо.

— А заставлять мужа голодать — красиво и вежливо? — его ладони ныряют в разрез платья на бедре, ползут по моей коже вверх.

— Пусти.

— Лар, не упрямься.

Он налегает, припирая меня к стене и зажимая своим телом. Горячие губы касаются шеи, спускаются вниз.

От омерзения у меня трясутся руки.

Грязно…

Я не хочу, чтобы он втаптывал меня в эту грязь!

— Андрей, — снова толкаю его.

— Молчи. Мы быстро… — шепчет он между короткими рваными поцелуями. — Как же я хочу тебя. Хочу… Какая ты…

— Андрей.

— Мм…

— Андрей!

Он поднимает голову, глядя на меня невменяемо.

Моя ладонь, действуя словно отдельно от остального тела, замахивается и припечатывается к его щеке со шлепком.

Между нами повисает звенящая тишина, которую нарушает лишь наше надсадное глубокое дыхание.

Мои губы подрагивают от волнения.

Внутри нарастает паника.

Ныряю под рукой Андрея и, пока он не опомнился, сбегаю, громко хлопнув дверью напоследок.

# Глава 23

**Лара.**

Мой рассеянный взгляд блуждает по залу ресторана.

Наш столик прямо в центре, мы на виду у всех, и мне нервозно и волнительно от ощущения открытости, уязвимости.

Что, если я встречу кого-то из знакомых?

«И что? Они расскажут Андрею, и он обидится?» — звучит внутри меня ехидный голос, полный яда.

Я пока не привыкла к тому, что я теперь одна.

Развод ещё не случился, да, но в этих отношениях мы больше не вместе. Каждый сам за себя, и каждый пытается отщипнуть кусок пожирней.

Разве это правильно? Разве это честно?

Но в предательстве вообще мало чести, и не я задала игре такой тон.

Лесневский пролистывает меню, останавливая свой выбор на говяжьем стейке.

Я заказываю то же самое.

В наших бокалах поблескивает игристое вино.

— Как вам место?

— Хорошее. Я здесь не бывала раньше, — комкаю в руках салфетку. — Ян, можно нескромный вопрос?

— Валяйте, — он откидывается на спинку стула, глядя прямо мне в глаза.

От его тяжёлого сканирующего взгляда мне неловко. Он словно сканирует меня и видит до костей.

— Почему вы согласились?

— На ваше странное предложение?

— Да.

— Вы просили помощи. Я решил помочь.

— Я повела себя, как сумасшедшая. Честное слово, мне ужасно стыдно. Если бы можно было отмотать назад…

Лесневский чуть поднимает ладонь, останавливая мой сбивчивый оправдательный монолог. Делает небольшой глоток вина, крутит в ладонях бокал и пристально смотрит на меня через его пузатые стенки.

Всё это происходит с такой степенной размеренностью, что меня гипнотизирует каждое его движение.

— Я был в похожей ситуации, Лара. Много лет назад у меня был другой бизнес. И жена. А потом она решила уйти, прихватив с собой всё, что я создал.

— Вообще всё?

— Она забрала даже то, к созданию чего не была причастна. Я не боролся за своё. Не мог поверить, что человек, которому я целиком и полностью доверял, может настолько вероломно предать. Всё надеялся, что это шутка. А вы — молодец, показываете зубки и не боитесь лобового столкновения. Так и надо. С такими людьми, как ваш муж или моя бывшая жена, можно только так и никак иначе. Поэтому считайте, что моя вам помощь — это некая терапия. Я восстанавливаю справедливость. И протягиваю руку в прошлое себе, чтобы показать, что добро тоже побеждает.

— Правда в это верите? — поджимаю обречённо губы.

Во всей этой истории не так много хорошего.

И я не уверена, что я — то самое добро.

Я обманутая жена, растоптанная и разгневанная, и все мои действия — от безысходности.

Я могла бы поделить всё по-честному, но с какой стати, если до моего благополучия Андрею нет дела?

— Ян, мне очень жаль, что вы пережили такой опыт.

— Опыт. Прекрасное слово. Намного лучше, чем «болезненный развод», — он улыбается одними глазами. — Мы сами решаем, какой урок выносим из всех жизненных ситуаций.

— Для себя я решила, что мужчинам доверять нельзя. Это мой урок.

— А хотите, я на него натравлю адвоката своей бывшей жены? Он блестяще решает такие задачки, судя по тому, что меня эта парочка оставила почти в одних трусах.

Официант незаметно подходит со спины, чтобы поставить тарелки и вновь наполнить наши бокалы.

Разговор затихает на пару секунд, которые я трачу на прямое и не самое вежливое разглядывание Лесневского.

Классический костюм идеально подогнан по фигуре и сидит безупречно. Ролексы на запястье. В тёмных волосах поблескивают редкие серебряные нити седины. Взгляд проницательный и цепкий, прямой. Между бровей глубокая морщинка — признак сосредоточенной и напряжённой работы.

Вдруг совершенно внезапно на меня обрушивается осознание, что я вообще-то ужинаю с мужчиной. Мы в интимной обстановке ресторана, красиво одетые и пьём вино…

Слегка трясу головой, отгоняя угрызения совести.

Я ничего Доронину не должна! Особенно после того, что он сделал с моими чувствами.

— Ян, как вы это пережили?

— Развод?

— Предательство в целом.

Лесневский накалывает кусочек стейка на вилку и размазывает им по тарелке соус. Отправляет в рот и медленно методично жуёт, устремив взгляд куда-то сквозь меня.

— Плохо перенёс. Разрушал себя. Жалел. А потом осознал, что да, она забрала у меня всё заработанное, но оставила кое-что, принадлежащее только мне.

— Офшоры? — шепчу я тихо, чуть склонившись к Лесневскому.

— Нет, — смеётся. Тычет пальцем себе в висок. — Вот это. Мозги. Мой интеллект. Моё умение из говна и палок построить бизнес с миллионными оборотами. И я, честно сказать, благодарен бывшей за то, что она показала истинное лицо именно тогда. Спасибо и за то, что поступила так, как поступила. Она дёрнула это, как пластырь, выдрав вместе с кожей и мясом все мои к ней чувства.

— Что же, считаете, мне нужно поблагодарить Андрея? — недовольно фыркаю.

— Поблагодарите себя за то, что не раскисли. Лара, я вам поражаюсь! Честно! Вас унизили, а вы расправили плечи и ринулись в бой.

— У меня нет выбора.

— Выбор есть у всех и всегда. Я выбрал пить и страдать, и лишь спустя время взял себя в руки. Вы — другая. Люди, называющие женщин слабым полом, крайне неправы. Женщины выносливей и гибче мужчин. И я в искреннем восхищении. Поэтому и решил помочь. К тому же, такие партнёры, как ваш муж, мне не нужны. Нет никаких гарантий, что он не решит опрокинуть меня со сделкой. А вот вы вряд ли так поступите. Не вижу я в вас подлости.

— Я благодарна за доверие.

И снова этот сканирующий взгляд врезается мне между бровей.

— Позвольте один совет, Лара: не затягивайте и не заигрывайтесь. Чуда не случится. Подавайте на развод первой, и тогда выйдете из этой ситуации стопроцентным победителем, без острого послевкусия и неприятного осадка на душе.

Киваю на всё, что говорит Лесневский.

Удивительно, как похоже мы рассуждаем.

Мне приятно и легко с ним, будто встретила родственную душу. И повисший надо мной лезвием гильотины развод уже не кажется чем-то фатальным и пугающим.

Мы болтаем ещё пару часов, которые пролетают, как один миг.

А в такси, по дороге домой, я связываюсь с адвокатом и назначаю встречу в нашем офисе на завтра.

# Глава 24

**Андрей.**

Захожу в квартиру, открыв дверь своим ключом.

Нелли спит, обвив загорелыми стройными ножками скомканное одеяло.

Хочется наброситься на неё и затрахать!

Меня не должно быть здесь сегодня, это всё Лара виновата.

Завела меня и спокойно уехала к своей Тае. Оставила с зудящими яйцами. Пускай потом не удивляется, что я нашёл другую.

Была бы она хорошей женой, мне не пришлось бы смотреть налево.

С одной стороны, мне даже жаль, что всё так получилось. Лара хорошая женщина, надёжная. С такой можно не бояться смело шагать в будущее и воевать против целого мира, ведь она всегда будет стоять рядом и послушно подавать патроны.

Но Нелли — это та, ради которой действительно хочется достигать, завоёвывать и пахать.

Нет ничего странного и плохого в том, что я нашёл другую.

Мир меняется, люди вокруг меняются, а я почему-то должен оставаться с тем, кого выбрал десять лет назад?

В корне не согласен.

Я уже не тот беззаботный жизнерадостный парень без гроша в кармане, каким был в начале наших отношений.

Я теперь солидный мужчина. Мне полагается иметь рядом такую женщину, которая одним своим видом могла бы указать на мой статус.

Выросли доходы — выросли и запросы.

И мои нынешние запросы может удовлетворить лишь одна женщина.

Нелли.

Она почти идеальна.

Ещё бы умела готовить и поддерживать чистоту в доме… Но всё это приложится, как только мы станем жить вместе, как полноценная супружеская пара. В ней обязательно проснётся желание создавать уют и наводить порядок. Готовить мужу вкусные борщи.

Вытаскиваю из купленного по пути сюда букета альстромерию, сажусь на колени у кровати.

— Сладкая… — касаюсь лица Нелли, веду лепестками по полным губам, острым скулам. — Сладкая, просыпайся…

Она вздрагивает, резко распахивает глаза.

— Чёрт, Андрей! Какого хрена?!

Опешив, отшатываюсь в сторону.

— Что не так?

— Почему ты вламываешься в мою квартиру без приглашения?

— Вообще-то, милая, эта квартира настолько же моя, насколько и твоя. Я плачу за неё, забыла?

— Будешь меня этим попрекать? — ноздри её расширяются на каждый вдох.

Нелли — хищница. Ей палец в рот не клади — откусит. Этим она меня и заводит.

Настоящая женщина.

Дикая, страстная, непредсказуемая и эмоциональная.

— Не попрекаю. Просто напоминаю, кто здесь папочка. Так что не дерзи мне.

Нелли закатывает глаза, но тут же меняется в лице. Снова становится мягкой и гибкой, как кошка.

— Андрюш, мне просто не нравится, когда смотрят, как я сплю, понимаешь? Это некрасиво.

— Красиво. Ты очень красиво спишь.

— Ну я не об этом, — мурлычет она, перетекая в мои объятия. — Ты приехал, чтобы рассказать мне хорошие новости?

— Какие?

— Например, что фирма теперь твоя и ты подаёшь на развод.

— Я ведь уже сказал, что работаю над этим.

— Плохо работаешь, — обиженно надувает губы. — Ты совсем не хочешь, чтобы мы были вместе.

— Хочу!

— Тогда почему не шевелишься?

Нелли встаёт, накидывает на плечи прозрачный халатик. Идёт на кухню.

— Я шевелюсь. Лара подписала бумаги о передаче активов.

— Сама? — плотоядная улыбка расползается на всё её личико.

— Сама. Даже не пришлось хитрить. Я же говорил, что моя клуша мне доверяет, как себе.

— Молодец, выдрессировал жену.

Припираю Нелли к кухонному гарнитуру, врезаясь в её бедро стоячим членом.

У меня уже всё дымится в штанах!

— Тебя тоже выдрессирую.

— О, как меня это заводит, Андрюш… — острые коготки легко царапают мою шею.

Останавливаю её кисть.

— Тихо, сладкая. Без следов. Лара заметит.

— Достала твоя Лара… — Нелли отстраняется, лезет в шкаф за пачкой кофе. — Когда ты разведёшься?

— Скоро.

— Может, тебе нужна дополнительная мотивация?

— Телесно-ориентированная?

Нелли хитро щурится.

Усаживает меня силой на стул и убегает.

Возвращается через минуту с узкой продолговатой коробочкой в руке.

— Держи.

— Что это?

— Мой подарок. Твоя мотивация.

— Часы?

— Андрюш, просто открой, — нетерпеливо барабанит пальцами по моему плечу.

Снимаю с коробочки крышку.

На длинной бархатной подушечке лежит пластиковый тест на беременность с ярким синим плюсом.

Шокировано пялюсь на него.

Мысли путаются.

Глупо открываю и закрываю рот, не зная, что сказать.

— Андрюш?..

— Это…

— Это тест.

— Ты…

— Ты станешь папой! — В глазах Нелли блестят слёзы. — Ура!

Выдыхаю, с трудом выталкивая из себя воздух.

Нелли обнимает меня, обвив мою голову двумя руками.

Я тоже кладу руку ей на талию, прижимая к себе, но пока не понимаю, что чувствую.

Почему внутри меня нет этой безграничной радости?

Мы с Ларой так долго пытались, и ничего из этого не вышло. Я правда хотел от неё ребёнка. Грезил этим.

А сейчас… Пусто.

Колко и неприятно за Лару, потому что дело и правда в ней, а не во мне.

Ей никогда не познать счастья материнства, а я так расчётливо и хладнокровно отбираю её детище, её единственного ребёнка — бизнес.

Я правда на это способен?

— Андрюш, — шепчет Нелли, усаживаясь на мои колени. — Ты же понимаешь, что это значит?

— У нас будет сын.

— Или дочь, да. Но я не об этом. Ты должен подать на развод и забрать фирму. Больше тянуть нельзя.

— Хорошо, — нервно сглатываю, потея.

— Хорошо?

— Завтра же свяжусь с адвокатом. Освободи место в шкафу.

— Зачем?

— Пока будет идти суд, я поживу у тебя.

— Андрюш, а как же домик? Я так хотела домик! — острые брови морщатся, двигаясь к переносице. — Теперь мне тесно в этой квартирке! А нашему ребёночку нужен свежий воздух! Ты что, хочешь навредить собственному ребёночку?

— Нет.

— Тогда выпроводи свою клушу, — голос Нелли становится резким и хлёстким. — Ты понял меня?

Закусив губу, смотрю на свою женщину.

На будущую жену и мать своих будущих детей.

— Понял.

# Глава 25

**Лара.**

С утра встречаюсь с адвокатом в своём офисе.

Сколько бы я ни готовила себя к этому разговору, меня всё равно трусит и мотает, словно лодку в шторм.

Страшно. Пусто. Горько.

Мы просматриваем документы на имущество, которые успели собрать.

Внезапно дверь распахивается так, словно её с той стороны открыли с ноги.

На пороге кабинета — Андрей. Решительно настроенный, судя по сжатым в линию губам и воинственно расправленным плечам.

В его руках папка, и мне хватает доли секунды для того, чтобы понять цель его визита.

— Андрюш, в цивилизованном обществе принято стучаться.

— Нам надо поговорить.

— Хорошо, говори, — указываю на место по другую сторону стола.

— Наедине.

— А, это… Андрюш, это Егор Романович Стрелецкий, мой адвокат. Так что можешь не стесняться его присутствия.

— Адвокат? Зачем тебе адвокат?

Делаю маленький глоток кофе.

Руки дрожат. И хотя я изо всех сил пытаюсь сохранить внешнее спокойствие, внутри меня настоящая буря.

— Мы ведь собираемся разводиться, так?

— Уже в курсе…

— Естественно.

Андрей медленно садится на предложенный ему стул, не сводя с меня взгляда. Вытягивает губы трубочкой, задумчиво двигая ими из стороны в сторону.

— Значит, кинуть меня решила.

— Ни в коем случае. Я просто хочу самоустраниться из этих отношений, чтобы больше не чинить тебе неудобств своим присутствием. Я думала, наши планы относительно брака совпадают. Ты же за этим пришёл? Требовать развод. Так вот, я просто облегчила тебе задачу.

Андрей цинично усмехается, отворачиваясь к окну.

— Да, Ларусь, тебя всегда сложно было провести.

— Женщины всё чувствуют. У нас хорошо развита интуиция.

— Предлагаю перейти к делу, — вклинивается в диалог Егор, видимо почуяв напряжение, витающее в воздухе.

Мы не первая его подобная пара, и даже не тридцатая, поэтому он на молекулярном уровне уже улавливает изменения в климате и знает, когда пора переводить диалог в иное русло.

— Андрюш, скажу тебе сразу: фирму целиком ты не получишь. Все бумаги по оценке активов у меня на руках. Команда юристов моего отца будет тщательно следить за тем, чтобы всё было поделено пополам.

— Складно поёшь. Только вот от активов ты сама отказалась.

— Лара? — Егор резко поворачивается на меня.

— Не понимаю, с чего бы мне от них отказываться…

— Что, не помнишь уже? — Андрей лезет в свою папку.

— Честное слово, я бы запомнила, если бы решила передать кому-то почти всё своё состояние.

— А это тогда что? — швыряет Андрей бумаги на стол.

Смотрю на них, будто первый раз вижу.

— Не знаю.

— Ты! Это! Подписала!

— Лара? — Мой адвокат двигает бумаги ко мне, взглядом задавая целую кучу вопросов.

Делаю вид, что вчитываюсь.

— Я не знаю, Андрей, что ты себе придумал, но я это не подписывала. Кто угодно, но не я. Это ведь не моя подпись, — с лёгкой неконтролируемой улыбкой прокатываю по столу бумаги обратно адвокату.

Он, хмурясь, тоже читает.

— Действительно. Тут… Тут что-то… — надевает очки, внимательно вглядываясь. — Хм. Знаете, под определенным градусом в этих каракулях можно прочесть название детородного органа. Кажется, Андрей, над вами кто-то знатно посмеялся.

Шея и лицо Андрея идут красными пятнами раздражения.

— Дай сюда! — он выхватывает документы, смотрит сам.

— Андрюш, ну ты бы хоть постарался подделать. Сравнил с оригиналом, потренировался на бумажке, не знаю… Тебя же с этими документами в суде поднимут на смех.

— Это была ты! Ты подписала!

— Но я это впервые вижу, — шокировано пожимаю плечами.

— Да, потому что не читала. Вчера, когда ты собиралась к Тае, я подсунул тебе их под предлогом списания! И ты! Подписала! Я закажу почерковедческую экспертизу, раз ты сама не хочешь это признавать!

Егор, шумно прочищая горло, морщится, словно в комнате вдруг завоняло тухлым.

— Андрей, позвольте уточнить. Вы хотите сказать, что собирались скрыть от вашей супруги истинное содержание этих документов? Вы понимаете, что учитывая причину развода и разговор, который подслушала ваша жена, ни один суд не встанет на вашу сторону? У Лары не было мотивов передавать в ваши руки активы. В суде мы будем настаивать на том, что вы оказывали на неё моральное давление.

— Какой разговор? — Андрей ослабляет узел галстука.

— В гостинице. Я видела тебя с Нелли. Слышала всё, о чём вы говорили, — роняю взгляд, впиваясь им в маленький скол на краю столешницы. — Клуша вас обыграла.

Почти бывший муж глупо хлопает глазами.

Наверное, я выгляжу сейчас не менее растерянной.

Удивительно, но сколько бы ненависти во мне ни сидело, мне сложно сейчас это всё обсуждать.

Я с трудом верю в происходящее.

Но точка поставлена. И это точка невозврата.

Обратно отмотать не получится.

— Андрей, давай не будем уподобляться этим парам, которые делят столовые приборы вплоть до последней вилки. Я хочу по-честному всё разделить и разойтись с миром.

— Да?! — Андрей подскакивает на стуле, упираясь руками в стол. — Как благородно! И что мне делать с половиной фирмы, а?! Как я потяну Лесневского, если ты собираешься забрать у меня часть ресурсов?

— Об этом можешь не беспокоиться, твою проблему с Лесневским я уладила.

— Правда? — с сарказмом. — И как же?

— Я забираю сделку себе. Ты прав, ты не потянешь.

В чёрных зрачках Андрея мелькает что-то первобытное, страшное. И если бы не Егор рядом, я бы ломанулась в окно, лишь бы избежать этого уничтожающего взгляда.

Как странно…

Он словно готов меня убить сейчас.

Нет ни сожаления в его лице, ни сострадания.

Лишь лютое презрение.

Я думала, у нас очень крепкий брак, но всё сломалось в считанные дни. Всё, что мы кропотливо строили, теперь придётся разобрать по кирпичикам и поделить.

— Значит, вот так ты поступаешь с мужем, Лара? Мутишь за моей спиной левые схемы?

— Считай, что бумеранг вернулся к тебе. Я своё не отдам. А попытаешься придумать ещё какую-нибудь хитрость, и я натравлю на тебя своего отца, ты понял, Доронин?

Угроза действует на Андрея отрезвляюще — с лица слетает маска ненависти, уступая место едва уловимому отчаянию. Он сдавленно шепчет через зубы ругательства.

Да, папу Андрей всегда побаивался.

— Не прощаюсь! — Андрей тянется к бумагам, раскиданным по столу, но мой адвокат кладёт на них ладонь, удерживая.

— Мы оставим это себе, с вашего позволения. Снимем копию и вернём.

Андрей, фыркнув, пулей вылетает из кабинета.

# Глава 26

**Лара.**

Я обессиленно откидываюсь головой на спинку кресла.

— Лара, всё хорошо. Он у нас в руках. Можете не переживать за разделение фирмы.

— Не переживаю…

— Развод — это всегда сложно. Психологи уверяют, что люди переживают разрыв так же сильно, как смерть близкого. Это нормально, что вам плохо.

— Мне не плохо.

Нет.

Я сгораю заживо.

Я пепел.

Вскрыта и выпотрошена, как глупая рыбёшка.

— Егор, спасибо вам за оперативность.

— Всегда рад. Передавайте привет батюшке. И, Лара, я всегда на связи.

Мой адвокат уходит, прихватив с собой все бумаги.

Я допиваю кофе под гул собственных мыслей, роящихся в голове.

Пытаюсь вернуть себя в тело: щупаю пальцы, плечи, шею — не чувствую ничего, всё онемело.

Хватаю со стола сумочку, где припрятана пачка сигарет, и на ватных ногах выбегаю из кабинета, но иду не к лифтам, а в противоположном направлении — к лестнице.

Ей крайне редко кто-то пользуется.

Спускаюсь ниже на пару пролётов, воровато оглядываясь. Вставляю сигарету в рот, но не успеваю чиркнуть зажигалкой.

Наверху хлопает дверь.

Через перила выглядываю наверх в тот самый момент, когда Андрей перегибается, чтобы посмотреть вниз.

— Лара!

Срываюсь с места, цокая по ступеням каблуками.

Шум наших шагов разносится эхом и отскакивает от стен.

Дистанция между нами неминуемо сокращается.

— Лара, блять! Стой! — Андрей настигает меня, хватая за плечо.

Рывком придавливает к стене.

— Давай поговорим!

— Говорить нужно было раньше. Сейчас я не хочу слышать твои жалкие объяснения.

— А я и не собираюсь объясняться. Я хочу услышать объяснения от тебя! Какого хрена? Что за фокус с документами?!

Устало качаю головой.

— Андрюш, просто ты рассчитывал на моё абсолютное доверие к тебе. Но весь фокус в том, что и ты мне доверяешь так сильно, что у тебя даже мысли не возникло проверить подпись. Думал, я такая идиотка, да? Схаваю всё, что ты решишь мне скормить?

— Сука! — агрессивно улыбается Андрей, кусая нижнюю губу. — Какая же ты, Лара, сука! Я ведь любил тебя. Я на всё готов был ради тебя!

— Перестань мне врать. Хотя бы сейчас наберись храбрости и поступи как мужчина. Скажи, признай, что женился на мне потому, что хотел красивой жизни.

— Красивой жизни? Да я, блять, батрачил не покладая рук! Были бы у тебя мозги, ты бы приняла хотя бы одно предложение отца! Но нет, ты же у нас железная леди, всё сама!

— А ты — бесполезный трутень! Как жаль, что я была такой дурой все эти годы!

Мы оба глубоко дышим, отравляя ядовитым воздухом тесное пространство между нами.

Андрей трёт глаза так, словно смертельно устал.

Говорит тихо:

— Нелли беременна.

Контрольный в голову?

Что ж.

Если и мог он сделать мне ещё больней, то, пожалуй, только этим.

У меня была мизерная надежда на то, что дело не во мне. Но теперь…

— Поздравляю, — сжимаю зубы, чтобы не расплакаться.

— Мне не нужны поздравления. Мне нужен этот бизнес.

— Ты получишь половину.

— Мне нужно всё. Я восемь лет, блять, потратил на то, чтобы создать это! И не хочу теперь откатываться назад на сто шагов!

— Я, я, моё, мне! Как быстро ты убираешь *меня* из уравнения.

— Лара, у тебя есть отец. Он купит тебе ещё игрушку, если попросишь. А я… Мне никто ничего не купит! Я сам всю жизнь крутился! Без богатого папочки и поддержки!

— Бедный несчастный Андрюша. Может, нужно было ценить то, что имеешь?

— Блять! — Андрей замахивается. Его кулак с силой впечатывается в стену рядом с моим лицом.

Я испуганно вздрагиваю. Пульс, оглушая, лупит в уши.

Кто этот человек передо мной?

Где Андрей, которого я любила?

— Ценить, что имею! Ценить тебя?! Ты даже не женщина! Ты киборг в юбке!

— Андрей…

— Ты никогда не сможешь сделать мужчину счастливым, — он сжимает пальцами мои плечи до боли. — Ты как была неполноценной, так ей и останешься, даже если отберёшь у меня сделку с Лесневским. Даже если отберёшь у меня всё!

Его глаза стеклянные. Там будто нет ничего человеческого больше.

— Ты понимаешь это, Лара?! — он встряхивает меня, чуть прикладывая затылком о стену.

Болезненно морщусь.

И Андрей вдруг сам пугается своей резкости — пальцы на моих плечах ослабляют хватку.

— Чёрт, Лар, прости… Больно? Я не хотел…

Он отстраняется, но всё ещё стоит так близко, что я не могу сбежать.

Замахиваюсь ногой и луплю острым носом туфли ему под коленную чашечку.

Андрей от неожиданности теряет равновесие и приземляется на зад, а я устремляюсь вниз.

— Лара! Лара, стой!..

Перепрыгиваю сразу через несколько ступенек.

Из-за застилающих глаза слёз почти ничего не вижу и молюсь небесам, чтобы ничего себе не сломать и не убиться.

Нет, такого счастья Андрей со своей беременной любовницей точно не заслужили!

Внизу налегаю всем телом на тугую дверь и вываливаюсь на улицу, жадно хватая ртом воздух.

— Лара? — окликает удивлённый голос с парковки. — Лара, сюда!

Ничего не соображаю, просто бегу на этот голос.

— Быстро в машину, — распахивается передо мной дверь огромного джипа изнутри.

Послушно, словно запрограммированная, сажусь.

Ян?

— Что вы здесь делаете?

— Видимо, похищаю вас, — взволнованно всматривается он в моё раскрасневшееся лицо и жмёт на газ.

Машина срывается с места.

Оглядываюсь.

Входная дверь здания распахивается, и оттуда, запыхавшийся и помятый, выбегает Андрей.

Окна джипа затонированы, но я чувствую на себе полыхающий ненавистью взгляд мужа.

Всё.

Теперь точка.

Прощай, предатель…

# Глава 27

**Лара.**

Отвернувшись к своему окну, слепо смотрю на мелькающие здания и людей.

Такой солнечный день безвозвратно испорчен…

Слёзы чертят горячие полосы по моим щекам, щекотно скатываясь к шее и теряясь в вороте блузки.

Не могу остановить свою беззвучную истерику — она рвётся наружу, превращая меня в гейзер.

Моей ладони касается что-то мягкое.

Опускаю взгляд.

— Вытри слёзы, Лара. Мне больно на тебя смотреть, — Ян вкладывает мне в руки бумажную салфетку. — Что произошло?

— Не знаю, — горьким хрипом прорезается мой голос. — У него был такой взгляд… Я испугалась. Я ничего не понимаю.

— Удивительная вещь — развод. Так хладнокровно и быстро срывает все маски.

— Разве может человек измениться до неузнаваемости за несколько дней? Я не знаю этого мужчину. Это кто угодно, но не мой Андрей.

— А это и не твой Андрей. Всё, теперь он покоряет вершины во имя другой женщины, — Ян пускает перебор пальцами по рулю. — Знаешь, что самое хреновое в разводе?

Молча поворачиваю к нему голову.

— Твой враг действует вслепую, тогда как друг знает все твои болевые точки и уязвимости. Когда ты выходишь на тропу войны с близким человеком, это всегда тяжелый и болезненный бой. Будь уверена, он без сожаления прочешет наждаком по всем твоим слабостям. Ткнёт вилкой во все душевные раны.

Плотней запахиваю пиджак, обнимая себя за локти.

Нет, конечно, я не настолько наивна, чтобы думать, будто развод пройдёт гладко и расстанемся мы верными друзьями. Будем ходить друг к другу в гости, пить на веранде чай и дружить семьями.

Нет!

Но я не могла даже предположить, что из Андрея вырвется какое-то чудовище, которого я буду бояться на физическом уровне.

— Куда тебя отвезти? — спрашивает Ян, прерывая ход моих мыслей.

— Домой.

— Может, лучше сейчас пожить у подруги или родителей. В отеле, в конце концов.

Ян отрывает взгляд от дороги и устремляет его на меня.

— Не хочешь?

— Я хочу домой, — в моём голосе сомнение.

— Но?

— Но я понятия не имею, насколько это безопасно. Андрей был невменяем. Дикий, с горящими пустыми глазами. Вдруг он заявится в дом с пистолетом и прикончит меня к чёртовой матери?

— И отправится мотать срок вместо того, чтобы жить со своей новой любовью на воле? Маловероятно, конечно, однако похожих страшных историй вокруг предостаточно.

— Спасибо, звучит очень обнадёживающе.

Ян паркует машину во дворе. Машины Андрея здесь нет, но по моему телу всё равно пробегает дрожь паники.

С опаской вхожу в дом следом за Лесневским.

Тишина.

Ян сразу уходит на второй этаж, чтобы проверить все комнаты. Я ложусь без сил на диван в гостиной и сворачиваюсь калачиком.

Мысли путаются, цепляясь одна за другую.

Закрываю глаза.

Слышу бодрые шаги по лестнице вниз.

На кухне гремит посуда, свистит чайник на плите.

Под уютный шум я не замечаю, как проваливаюсь в сон.

Просыпаюсь, накрытая до самого подбородка пледом. На журнальном столике рядом стоит чашка с вкусно пахнущим травяным чаем.

— Ян?

Тихо.

Встаю, накидывая плед на плечи.

— Ян, ты здесь?

Заглядываю на кухню, иду через коридор в кабинет Андрея.

Пусто.

Замираю и прислушиваюсь к звукам дома.

Откуда-то сверху доносится тихий шорох, и я иду туда.

С комода у лестницы хватаю увесистую статуэтку и медленно поднимаюсь, стараясь наступать на ступеньки так, чтобы шум шагов поглотил мягкий ворс коврового покрытия.

Сердце разгоняется, словно пытается пробить дыру в моей груди и трусливо удрать.

Останавливаюсь у двери гостевой спальни. Даю себе пару секунд на то, чтобы мобилизовать оставшиеся силы, и, толкая дверь, врываюсь в комнату, размахивая статуэткой!

— Лара! — отшатывается Ян в сторону, роняя отвёртку. — Нихрена себе! Это вот настолько он тебя запугал?

Меня крупно колотит.

Щёки пылают от стыда.

Ян подходит, мягко разгибает мои пальцы, конвульсивно сжимающие статуэтку.

Отставляет ту в сторону и привлекает меня к груди.

— Не плачь, — шепчет, гладя по волосам.

Я плачу?

Даже не заметила…

Господи, я и сама превращаюсь в какого-то странного человека.

— Я думала… Думала…

— Я понял. Прости за вторжение. У тебя тут дверца шкафа на одной петле висит, я не смог устоять.

— Д-да. Андрей обещал починить.

— Как давно?

— Год уже.

В груди Лесневского словно заводится мотор — он смеётся, и этот смех отдаётся вибрацией в моё тело.

Его энергетика — густая, обволакивающая и очень тёплая.

Не разжимая объятий, мы подходим к окну. Ян поддевает пальцами штору, отодвигая её в сторону.

— Я проявил инициативу, мои знакомые ребята немножко тебя поохраняют. Не возражаешь?

И я, вообще-то, обычно очень даже возражаю против всяких непрошеных инициатив, но сейчас я дура дурой и лишь медленно моргаю, преданно глядя Яну в глаза.

Проваливаюсь в это ощущение собственной слабости рядом с сильным мужчиной.

Давно я разрешала себе проявлять слабость?

Кажется, ещё в прошлой жизни.

А иногда так хочется просто быть принцессой…

— Спасибо…

# Глава 28

**Лара.**

Утро.

Мой телефон под подушкой разрывается от звонка.

— Да.

— Лариса Константиновна, к вам гости, — чеканит суровый мужской голос.

Резко сажусь в постели. Тру глаза.

— Какие ещё гости?

— Имя? Цель визита? — удаляется голос от трубки. — Лара Константиновна, это ваша свекровь. Какие будут указания?

Боже! Принесла ж нелёгкая с утра пораньше эту гадину!

— Впустите… — сбрасываю.

Умываюсь, приглаживаю торчащие в стороны волосы пятерней и спускаюсь вниз.

Елизавета Александровна уже по-хозяйски варит себе кофе под строгим надзором человека из охраны.

Кивком головы отпускаю его.

Свекровь, игнорируя моё присутствие, продолжает заниматься своими делами.

Мы обе молчим, однако я начинаю терять терпение. У меня больше нет ограничивающих факторов в общении с ней. Больше не нужно думать о чувствах Андрея, поэтому перспектива, что сегодня Елизавета Александровна, наконец, пойдёт туда, куда давно должна была, очень велика!

Раньше я старалась не вступать в открытую конфронтацию с ней — знала, что для Андрея, который рано лишился отца, мать очень важна.

Теперь мне плевать, что они оба обо мне подумают.

Свекровь наливает кофе, садится за стол и степенно складывает руки на груди. Медленно поднимает на меня тяжёлый взгляд.

— Кто эти люди? — её брови превращаются в две запятые. — Держали меня за воротами, как какую-то преступницу!

— Моя охрана. Держать за воротами нежеланных гостей — их прямая обязанность.

— Какая глупость! Зачем тебе охр…

— Вы хотели что-то обсудить со мной или у вас дома кончился кофе? — грубо перебиваю я, прокатывая к ней по столу сахарницу.

Елизавета Александровна громко сопит от возмущения и мелкими движениями накидывает в чашку сахар.

— Я пришла ради серьёзного разговора.

— Можно было и не сомневаться, что Андрей отправит вас.

— Андрюша не отправлял меня. Я сама пришла, чтобы обсудить с тобой детали вашего развода. Честно признаюсь, я не ожидала от тебя такой подлости, Лариса.

Так, где там моя статуэтка?

Мы только начали, а у меня уже руки чешутся приложить ей чем-нибудь тяжёлым.

— Я предложила разделить бизнес пополам, что именно здесь кажется вам несправедливым?

— Лариса, Нелли беременна!

Сердце на мгновение замирает и взрывается боем ритуальных барабанов. В груди становится тесно. А мышцы моих челюстей так напряжены, что я с трудом размыкаю их, чтобы ответить.

— Я знаю о беременности. Ваш сын уже посвятил меня в подробности.

— И у тебя ничего не ёкает внутри?! Ты сама ведь мечтала стать матерью!

С преувеличенной сосредоточенностью насыпаю в заварник душистый травяной сбор. Мне нужна хотя бы минута, чтобы сгрести силы и вернуть себе власть над эмоциями.

— Андрей всегда любил её, — скрипит тихий голос свекрови. Её взгляд буравит меня между лопаток. — С тех пор, как впервые увидел, он для себя решил, что Нелли — его будущая жена.

Моя рука, дрогнув, просыпает сухие листья на столешницу. Выдавливаю сквозь зубы ругательства.

— Он немного промахнулся и женился на мне.

— Мы оба знали, что придёт время, когда Нелли решит вернуться в его жизнь. Она всегда была девочкой с высокими запросами, и ничего удивительного! Разумовские в своё время правили этим городом.

Разумовские…

Где-то я слышала эту фамилию…

— Лара, не борись за Андрюшу. Сохрани хоть каплю гордости. Отпусти его.

— Я его не держу.

— Признайся, что ты вцепилась в бизнес лишь потому, что хочешь повлиять на решение Андрея! Но за все зря потраченные на тебя годы ты могла бы и уступить фирму. Ему сейчас она гораздо нужней. Ему необходимо обеспечивать семью!

Резко поворачиваюсь к свекрови.

Наши взгляды встречаются в воздухе, как холодное оружие, высекая искру.

— Я оставила ему половину. Этого мало? Если мало, пускай устроится на вторую работу.

Елизавета Александровна вспыхивает, чуть подпрыгивая на стуле.

— Вторую работу?! Хочешь предложить ему пахать на дядю?

— Ему было бы полезно.

— Ты вообще понимаешь, какую чушь ты несёшь? Андрюша не создан для такой работы! Его стезя — управлять и руководить!

— Ещё раз повторяю: я оставила ему половину, пускай руководит на здоровье. Мне даже интересно понаблюдать, к чему это приведёт.

— К чему приведёт? К тому, что он станет успешным предпринимателем, можешь не сомневаться!

Мне хочется засмеяться в лицо свекрови, но я сдерживаю этот порыв и лишь холодно улыбаюсь.

Она слишком далека от понимания того, как и за счёт каких ресурсов происходит рост фирмы. И что после перформанса Андрея ему придётся долго и упорно восстанавливать кредит доверия, который он потерял, решив оставить жену у разбитого корыта.

Об этом узнают все.

Я проконтролирую.

Люди предпочитают не иметь никаких дел с кидаками. Потому что человек, замысливший подлость против близкого, не моргнув глазом нагнёт и бизнес-партнёра.

— Полагаю, разговор на этом закончен, — заливаю крутой кипяток в заварник, выразительно моргая свекрови.

— Лариса, ты очень пожалеешь о том, что так поступаешь!

— Единственное, о чём я жалею, — это о том, что не была с вами искренна. Всё берегла хрупкую душевную организацию вашего сына. Но теперь могу сказать вам честно и открыто: вы бестактная грубиянка, утверждающаяся за счёт слабостей других людей. Ещё раз вторгнитесь сюда без приглашения, и я уже не буду так гостеприимна. Все дальнейшие разговоры мы с Андреем будем вести в присутствии адвокатов. Допивайте ваш кофе и валите нахрен из моего дома, дорогая Елизавета Александровна. Мои люди вас проводят.

Словно немой страж, в дверном проёме возникает внушительная фигура охранника.

Он чуть отстраняется, давая мне дорогу, а потом снова возвращается на своё место, красноречиво давая понять свекрови, что разговор окончен.

А я в очередной раз мысленно благодарю Лесневского за блестящую идею с охраной…

# Глава 29

**Андрей.**

Подхожу к дому.

Квартира, которую я снимаю для Нелли, стала и моим временным пристанищем.

Я скучаю по дому. Мне не хватает его крепких стен и светлых комнат. Я должен жить там, а не здесь.

Задираю голову к окнам нашей квартиры — свет горит. И впервые за всё время я жалею, что Нелли сейчас дома. Её не порадуют новости, а к очередному выпилу мозгов я пока не готов.

Прикуриваю сигарету, сидя на лавочке.

Сизый дым, закручиваясь в спирали, уплывает к небу.

Как-то всё по-ублюдски получилось.

Я не хотел бросаться на Лару, не хотел напугать или сделать больно. Тупо снесло крышу. Вмазало по щам невменяемостью, и я даже не помню, зачем бежал за ней, зачем хотел этого разговора.

Потому что в глубине души я всегда знал, что она своё не отдаст. Кто угодно, но только не Лара.

Она — амазонка. Боец.

Только это не отменяет того, что и я готов сражаться за своё.

Мой карман вибрирует.

Не дай бог, это снова Нелли. Не хочу сейчас с ней говорить, полдня уже игнорирую её звонки и сообщения.

Вынимаю телефон и тупо смотрю на экран: нет, это мой адвокат.

Чёрт.

Выбросить бы этот телефон нахер, чтобы никаких больше новостей о разводе не получать. Сплошные разочарования.

Но я уже влез в это дерьмо.

А фарш, как известно, невозможно провернуть назад.

— Доронин, слушаю.

— Андрей Викторович, это Макар. Звоню обсудить с вами ситуацию по дому.

Супер. Наконец-то.

— Да, говорите.

— Я просмотрел документы, которые вы предоставили…

— Моя невеста беременна, — перебиваю я. — Можно ли это обернуть в нашу сторону? Скажем, отсудить не половину, а две трети, с учётом будущего ребёнка.

Макар шумно выдыхает в трубку.

— Андрей Викторович, ситуация такая… Дом оформлен по дарственной.

— Всё верно, родители Лары подарили его нам на свадьбу.

— Подарили *ей.*

— Не суть. Мы тогда уже состояли в законном браке, так что совместно нажитое делится…

— Андрей Викторович, — Макар громко прочищает горло. — К сожалению, в вашей ситуации вы не можете претендовать на половину дома. Недвижимость, оформленная по договору дарения на одного из супругов, является его личной собственностью и не попадает под раздел.

— Подождите, но… Нет, какая-то херня. Проверьте снова! Мы уже были женаты!

— Это не играет абсолютно никакой роли. Дом полностью принадлежит вашей жене.

— Чо?! — Швыряю сигарету, зло топчу её каблуком ботинка. — И это, блять, всё, что вы можете мне сказать?! Вы говорили, что ваша контора — лучшая! Я столько бабла отвалил за вас!

— Андрей Викторович, я прекрасно понимаю ваше негодование. Есть один вариант, при котором вы можете претендовать на небольшую часть этой недвижимости. За восемь лет совместной жизни происходили серьёзные изменения в доме? Перепланировка, достройка, дорогостоящий ремонт?

Соображаю туго.

Мозги опять отказываются варить.

Эта сука обложила меня со всех, блять, сторон!

— Да. Да, ремонт. Мы делали ремонт.

— Из каких средств?

— Из семейного бюджета.

Макар задумчиво мычит в трубку, и эта его реакция не даёт мне вообще никакой определённости!

— И что? Что это значит для меня? На какую часть я могу претендовать?

— Сложно сказать навскидку, в любом случае придётся заказывать оценщиков. Эти траты тоже должны оплачивать вы.

— Примерно!

— Думаю, одна десятая — одна двенадцатая часть дома может быть вашей.

Из меня вырывается короткий истерический смешок.

— Чего? Чего, нахуй? Одна двенадцатая? И куда мне, по вашему мнению, засунуть её, а? Куда мне привести мою беременную невесту? В гардеробную?!

— Андрей Викторович, мы делаем всё, что в наших силах. Увы, когда имеете дело с такими людьми, как семья вашей жены, нужно всё тщательно проверять. Они прекрасно осведомлены, как сохранить своё, чтобы оно осталось внутри семьи. Хотите мой совет вам не как от адвоката, а как от человека?

Да похуй мне на твои советы!

Я просто смеюсь, закрыв глаза ладонью.

Вот же лошара… Самый настоящий лошара!

Но Макар всё равно говорит.

— Я вижу всю ситуацию со стороны и честно могу вам сказать: шансов на то, что вы останетесь в огромном плюсе после развода, крайне мало. Воевать с Ларисой Константиновной не стоит, в моей практике были подобные случаи, и исход этой битвы я могу предсказать прямо сейчас. Но вы можете просто поговорить с ней чисто по-человечески и предложить поделить всё пополам. Возможно, она сжалится и пойдёт на уступки.

Эта дрянь никогда не пойдёт на уступки!

Нет, не после того, что я сделал.

Она цепляется за остатки своей гордости, как за спасательный круг. И лучше сдохнет, чем поделит дом поровну.

Ничего не отвечая Макару, сбрасываю звонок. Но тут же телефон в моих руках снова оживает.

Едва сдерживаю рык раздражения.

— Да, сладкая.

— Андрюш, ты где? Весь день не берёшь трубку… — томный голос Нелли моментально заставляет кровь отлить от мозга к члену.

— Прости, был занят.

— Я же переживаю… А мне сейчас нельзя переживать, ты помнишь?

Закрыв глаза, сглатываю вязкую горькую слюну.

— Помню. Скоро буду.

— Всё, папочка, мы ждём тебя дома.

Сбрасываю звонок и поднимаюсь в квартиру.

# Глава 30

**Андрей.**

Нелли, как всегда, выглядит словно с обложки глянцевого журнала. Такая красивая, что я теряю дар речи.

— Ну как прошло? — чмокает она меня в губы, притягивая к себе за галстук. — Мой тигр показал, кто главный? Ты ткнул клуше на её место?

Проворные пальчики расстегивают ширинку, рывком дергают рубашку из брюк и касаются моего живота.

— Слушай, там всё так сложно…

— Ничего нет сложного в том, чтобы заявить права на то, что принадлежит тебе, — шепчет Нелли, ведя кончиком острого языка вдоль моей скулы. — Ты же мужчина, верно? Я не ошиблась в тебе? Мы с малышом можем на тебя рассчитывать?

— Можете, конечно, можете.

— Тогда что не так? Ты говорил с Ларисой?

Смотрю в её огромные, распахнутые глаза. Кристальные, чистые, как два озера.

Я просто не могу не оправдать её ожиданий снова.

— Мы поговорили сегодня, да.

— Как она отреагировала на новость о разводе?

Как?

Она меня, блять, опередила!

— Вполне спокойно, — бессовестно вру.

— И что? Ты сказал про фирму?

— Да, но… Мы пока не пришли к соглашению, — уклончиво отвечаю я, намеренно опустив ту часть нашей с Ларой встречи, где я напал на неё, как безумный.

— Андрюш, вы и не должны прийти к соглашению, — чуть морщит хорошенький носик Нелли. — Конечно, ей может не нравится то, что ты обманом получил все активы компании. Это нормально, что она злится, глядя на твой триумф.

Нет, злюсь я. А почивает на лаврах Лариса.

Но Нелли не обязательно знать о том, что активы не у меня.

Я что-нибудь придумаю… В конце концов, у меня ведь есть половина фирмы! Я раскручу её и стану зарабатывать ещё больше, чем до.

Я сделаю всё так, что Нелли даже не догадается о настоящем положении вещей.

— Андрюш, ты расстроен?

— Нет, просто устал.

Нелли за руку ведёт меня в гостиную, усаживает на диван и встаёт за моей спиной.

— Мой тигрёнок… — мягкие ладони ложатся на мои плечи, массируя и разминая одеревеневшие мышцы. — Ты очень напряжён. Я понимаю, что тебе трудно. Возможно, тебе даже жаль эту несчастную, но такова плата за потраченные на неё годы твоей жизни. Нашей жизни.

— Мм… — несвязно мычу, кайфуя от приятной боли.

— А что с домиком? Когда мы переедем из этой тесной квартирки?

— Мм… О, хорошо…

— Андрю-ю-юш! Я задала вопрос.

— Слушай, я тут подумал… А нахрена нам этот дом? Он уже б/у. Там всё будет напоминать о моей жизни с Ларой. Давай подкопим на первоначалку и возьмём ипотеку, а?

— Чего? — Пальцы Нелли болезненно впиваются мне под лопатку, словно пытаются отщипнуть кусок плоти от костей. — Что ты сказал? Ипотеку?

— Ну да. Зато всё новое. И только наше.

— Ипотека для нищебродов, Андрей! Ты что, хочешь, чтобы я с малышом жила в доме, который принадлежит банку? А если нас выселят?!

— Да с какого рожна? Мы будем платить. Я буду вас обеспечивать.

Нелли обходит диван и замирает передо мной, уперев руки в бока. Пухлые губки воинственно складываются в суровую линию.

— Так, живо объясни, что не так с твоим домом!

Стекаю по дивану вниз, обессилено падая головой на декоративную подушку.

— Он полностью принадлежит Ларе. Её родители оформили дарственную на неё.

Нелли фыркает.

Ноздри её трепещут от гнева.

— И ты был не в курсе? — Щека нервно дёргается.

— Нет.

— Господи, Доронин, столько лет прожить в браке и даже не знать таких элементарных вещей — это же умудриться надо! Что за беспечность?!

— У меня не было повода не доверять жене.

— А, супер! Может, хочешь к ней вернуться, раз у вас такие высокие отношения?

— Не хочу. Я только тебя люблю. Всегда любил.

Смотрим друг другу в глаза, прожигая.

Нелли, сменив гнев на милость, присаживается на край дивана, к моим ногам. Гладит по колену.

— Ладно, Андрюш, прости меня. Вспылила. Видимо, гормоны шалят. Беременные заскоки и всё такое…

— Ничего, — говорю я, уставившись в одну точку.

Из меня будто выкачали все силы.

Развод — это не так просто и весело, как казалось мне сначала. Особенно когда приходит осознание, что твой корабль тонет. Когда ищешь пути отступления, а их нет.

И картинка будущего вдруг смазывается, становится не такой чёткой и яркой.

У меня больше нет уверенности ни в чём.

Нелли, тихо напевая под нос, пилит ногти.

Я рассеянно шарю взглядом по комнате.

Вокруг нас такой срач, что некуда ступить. Чем она занималась весь день дома? Лара работала не меньше меня, но успевала поддерживать порядок после клининга. И очень вкусно готовила в те дни, когда не затрахивалась до беспамятства в офисе.

Желудок, вспомнив о еде, скручивается в спазме.

— Сладкая, накормишь ужином? Я голоден.

— Накормлю другим, — с готовностью откидывает Нелли пилочку в сторону и залезает на мои бёдра сверху.

Очень секси, но…

— Я реально голодный.

— Давай закажем доставку, — пожимает плечами.

— Хочу, чтобы ты приготовила. Свари мне супчик какой-нибудь, а?

— Шутишь, да? — смеётся Нелли.

Но моё лицо остаётся серьёзным.

— Андрюш, что с тобой? Я же не готовлю.

— Принципиально?

— Эм… Вообще-то, я выше этого. Моя задача — быть красивой и подчёркивать статус своего избранника. Я женщина, рождённая для любви. Так что расслабься и получай удовольствие, мой тигр…

Нелли, ложась сверху, увлекает меня в страстный, глубокий поцелуй, и я забываю обо всём…

# Глава 31

**Лара.**

**День суда.**

Сегодня восьмая годовщина нашей свадьбы и по совместительству день, когда мы официально перестанем существовать как ячейка общества.

Что это: насмешка судьбы или случайное совпадение?

Как бы там ни было, я чувствую, что само мироздание приложило руку к этой истории. А значит, всё к лучшему.

Слушание по нашему делу подходит к логическому завершению. Я почти не различаю голоса присутствующих и то, что они говорят.

От меня ничего не требуется — сейчас работают профессионалы отца, вооружённые до зубов информацией и необходимыми документами.

Андрей же сегодня защищает себя сам.

Во мне ни единого сомнения в том, что я выйду отсюда победителем, но хоть кто-то из нас на самом деле выиграет?

Почему внутри так погано?

Победа не принесёт мне той радости, на которую я надеюсь. Она лишь поставит точку в этой нескончаемой полемике, переходящей уже все рамки адекватности.

Не так давно мы делили с этим человеком постель и быт, а теперь — деньги и посуду.

Поднимаю взгляд на Андрея — он внимательно слушает речь судьи. На лице полное смирение.

Что, уже успел перейти в стадию принятия?

А я вот плохо сплю и глотаю успокоительные.

Любви не осталось. Лишь горький осадок от предательства.

Андрей вдруг скашивает взгляд в мою сторону.

Глаза потухшие. В них отражается какой-то другой человек. И спокойствие его — напускное и натянутое, нестабильное, шаткое, будто вот-вот обрушится эта с виду крепкая броня.

«Это ты с нами сделал. Ты убил наш брак», — моргаю я пока ещё мужу.

«Прости, что так вышло», — поджимает он губы, слабо улыбаясь.

Отворачиваюсь.

Если бы существовала кнопка, удаляющая человека из жизни раз и навсегда, я, не задумываясь, ткнула бы в неё. Выкорчевала бы из памяти Андрея и эти восемь лет совместной жизни без сожаления.

Судья выносит решение по разделению совместно нажитого. Всё строго по плану моих адвокатов.

В коридоре суда перекидываюсь парой слов с командой своей защиты и убегаю, чтобы сократить шансы нашей с Андреем встречи.

Сажусь в машину и набираю Яна. Он берёт трубку после первого же гудка.

— Лара, неужели! Я переживал. Как прошло?

— Хорошо. Представляешь, Андрей подал иск на взыскание с меня материальной компенсации.

— Правда? — Смеётся. — За что?

— За то, что не родила ему ребёнка и потратила лучшие годы его жизни впустую. Наверняка это была идея свекрови.

— Цирк. Радуйся, что с этой семейкой тебя больше ничего не связывает. Ты сама вообще как?

— Нормально. Немного устала.

— Всё закончилось. Это был пик. Дальше пойдёт на спад, обещаю. Кстати, у нас всё в силе?

— Да, я буду в «Пионе» через двадцать минут.

— Я чуть позже, встал в пробку на въезде в город.

— Ничего, закажу пока нам что-нибудь.

Сбрасываю звонок и падаю головой на руль.

Сил нет. Хочется уехать домой и спрятаться под одеялом от этого мира и людей, его населяющих. Но я уже обещала Яну, что мы отметим мой долгожданный развод.

Несмотря на то, что Андрей принёс мне много боли и неприятностей, мне всё равно с трудом верится в происходящее.

Наш брак был константой для меня, а теперь жизнь накренилась, и я никак не могу поймать баланс и снова твёрдо встать на ноги.

Если бы не Ян, я бы точно двинулась головой.

Надо сказать жизни спасибо за то, что вовремя подослала Нелли и сняла с Андрея маску.

Паркуюсь у «Пиона».

Хостес провожает меня к забронированному Яном столику.

Слепо пялюсь в меню, листая страницы туда-сюда.

Я вообще не голодна, и аппетитные названия блюд вызывают во мне лишь приступы тошноты. Желудок до сих пор скручивает узлом от напряжения.

Стул напротив со скрипом отъезжает в сторону.

Поднимаю взгляд и упираюсь им почему-то не в Яна, а в Андрея...

# Глава 32

**Лара.**

Галлюцинации?

— Ты здесь зачем? — тру уставшие глаза, чтобы развидеть это лицо.

— По той же причине, что и ты. Отмечаю развод.

— Вокруг полно свободных столиков.

— Да, но… Мы так и не поговорили. Я искал тебя после суда.

— Я ушла именно потому, что не хотела светских бесед. Нам не о чем разговаривать. Все наши отношения теперь будут регулироваться юридически.

— Но по иронии судьбы мы оба забронировали столик именно здесь, — Андрей методично складывает салфетку, проглаживая ребром ногтя сгибы. — Может, жизнь хочет, чтобы мы обсудили всё по-человечески?

— Что? Андрей, ты хотел обманом лишить меня фирмы и подарить часть дома своей беременной любовнице. О каком человеческом сейчас речь?

— Мне правда жаль, что я так поступил с тобой. Я тогда не думал о последствиях и о тебе.

— А о чём думал?

Андрей пожимает плечами.

— Я хотел стать наконец счастливым.

— Ты не был счастлив со мной?

— Не в той мере, в которой мне хотелось бы. Но я верю, что мы с тобой можем остаться добрыми друзьями, — он прокатывает ко мне по столу маленький кораблик, сложенный из салфетки. — Что скажешь на это?

От его наглости у меня перехватывает дыхание.

Мне на самом деле есть что сказать! Но все эти слова слишком уж неподходящие для такого места.

Боковым зрением снова улавливаю какое-то движение у столика.

Ещё один стул прокатывается по полу.

— Добрый день, Лариса. Какая интересная встреча!

Просто какой-то проходной двор!

Только этой вульгарной девицы мне не хватало для счастья.

И почему тогда она казалась мне красивой?

Наверное, потому, что я ревновала к ней своего мужа.

Теперь ревности нет, но есть чёткое понимание, что они действительно идеальная парочка: куртизанка и надутый индюк на грани банкротства.

— Уверена, в этом ресторане найдётся ещё один свободный столик для вас.

— Что, не хочешь перекинуться парочкой советов? — мурлычет Нелли, собственнически наглаживая ладонь Андрея. — Ты расскажешь мне, как не стоит себя вести, чтобы муж не сбежал к другой, а я объясню, как быть настоящей женщиной.

Она кладёт руку на выступающий живот, обтянутый шёлковой тканью платья.

— Что ты так смотришь на меня? — закусывает Нелли пухлую нижнюю губу. — Завидуешь?

— Нет, сочувствую. Теперь у тебя будет целых два ребёнка, — киваю на Андрея. — У него тяжёлая бытовая инвалидность. Увы, но он даже кофе себе сварить не может.

— Это с тобой он был таким. Со мной он настоящий мужчина.

— Мм, да! Он едва не обокрал женщину, которой клялся в любви. Поступок, достойный настоящего мужчины. Ты не думала, что человек, который однажды предал, предаст снова? Такова его природа.

— Лар, ну что ты такое говоришь? — С нескрываемым возмущением смотрит на меня Андрей. — Я действительно люблю Нелли. По-настоящему.

— Рада. Очень за вас рада, ребят. Жаль, что дом вам не достался. Знаю, вы его хотели, — с удовольствием отмечаю румянец раздражения, вспыхивающий на щеках Нелли. — Кстати, я тут на днях перебирала шкаф и нашла кучу ненужных мне вещей. Может, заберёшь?

На лице Нелли отображается глубокий мыслительный процесс. Заржавевшие шестерёнки мозга приходят в движение.

— Зачем? — хлопает густо накрашенными ресницами.

— Я думала, у тебя развлечение такое — донашивать за мной и ковыряться в моих объедках. Ну, нет так нет…

Нелли фыркает, скрежещет зубами.

— Так, девочки, я в туалет. Не подеритесь тут! — Резко поднимается Андрей. — Сладкая, закажи мне что-нибудь на свой вкус.

Его последняя, небрежно брошенная фраза, режет по уху.

Это больше не ранит так глубоко, но откидывает колючим флэшбэком в прошлое.

В тишине Нелли пролистывает меню, а я получаю возможность разглядеть её поближе.

Действительно, не идеальна. Не богиня.

Волосы сухие, убитые на концах обесцвечиванием. Лицо почти лишено мимики — наверняка обколото филлерами до отказа. Даже эти сексуальные полные губы — результат работы косметолога. Толстый слой штукатурки.

Все её эмоции — лживые. Каждое слово — игра.

А животик слишком отчётливый для такого маленького срока.

Андрей — дурак и, естественно, не въехал в контекст.

И шкала моего настроения вдруг стремительно ползёт вверх!

Нелли подзывает официанта.

— Что-то выбрали?

— Да, мне эскарго, салат с рукколой и кедровым орехом. А ему… ему… — Нелли задумчиво стучит пальцем по подбородку. — Может, устрицы? Они у вас свежие?

— Разумеется.

— Хорошо, тогда устрицы.

Ужасный выбор. Андрей уедет отсюда на скорой.

— Для вас? — официант поворачивается ко мне.

— Я ещё подумаю.

— Хорошо. Повторим заказ: эскарго, салат с рукколой, устрицы. Что-то ещё?

— Нет. Идите уже, — недовольно морщит нос Нелли.

Официант поворачивается к нам спиной.

Удаляется на пару шагов.

Я не выдерживаю.

— Стойте!

Опешивший официант возвращается с учтивой улыбкой.

— Уберите устрицы. Вместо них стриплойн прожарки медиум. Брусничный соус замените на терияки. Сразу к стейку бокал сухого красного вина и стакан воды.

Встаю из-за стола, хватаю сумочку.

— У Андрея аллергия на устрицы и креветки, — склонив голову к плечу, рассматриваю ничего не понимающую Нелли. — Ты бы хоть постаралась сделать вид, что он тебе интересен.

— Вообще-то, я его люблю!

Саркастичная улыбка растягивает мои губы.

— Андрей идиот, когда накрывают эмоции, но рано или поздно он поймёт, чего ты от него на самом деле хочешь. И что ребёнок не от него — тоже поймёт. Желаю вам удачи… Но не от всего сердца.

Походкой от бедра покидаю ресторан.

И теперь действительно чувствую себя победителем!

# Глава 33

**Андрей.**

— Евгений Вадимович, здравствуйте! Это Андрей Доронин, я вам звонил вчера и позавчера. И два дня назад. Вы обещали подумать над моим… А, уже нашли подрядчика… Что ж, ладно, удачной вам…

Бросил трубку..?

В недоумении смотрю на телефон, из которого вырываются короткие гудки — индикаторы моего очередного позора.

Не так давно подобных клиентов я закрывал, как орешки щёлкал — легко и играючи. Теперь же все потенциально интересные для меня сделки ускользают из-под носа.

Хотя чего уж говорить, потенциально неинтересные тоже ускользают.

Я будто внезапно стал приведением, бестелесным духом в мире бизнеса. Меня игнорируют и показательно лишают работы, поворачиваясь ко мне жопой.

Все те, кто раньше заискивающе улыбался мне в лицо, теперь смотрят сквозь, словно я пустое, нахрен, место!

Сжимаю всё ещё пикающий телефон в руке.

Хочется швырнуть его в стену от злости, но…

Нельзя.

Нет.

Придётся покупать новый, а свободными средствами я сейчас не располагаю. Все деньги, которые мне удаётся заработать, уходят на содержание Нелли.

А аппетиты у этой суки будь здоров!

Нелли — это «Бугатти». Сексуальная и фееричная, да, но ахрененно дорогая в обслуживании.

Её беременные заскоки вылетают мне в копеечку.

То на неделю ей надо в Турцию, чтобы восполнить нехватку витамина Д. То одежда вся разом становится мала в талии.

Жрать дома она не хочет. Убираться она не может.

Даже секс, блять, и тот для нас теперь существует лишь как приятное воспоминание!

Хватаю со стола пачку сигарет и иду к выходу.

Раньше наш с Ларой офис находился в самом центре, и курил я с видом на панораму города. Сейчас я на самой окраине, в обветшалом запущенном здании соседствую с отделом бытовой химии и зоомагазином, от которого идёт жуткая вонь.

Я и сам уже насквозь провонял этим застоявшимся запахом хомячьих фекалий.

Всё это уныло, да, но пришлось поумерить аппетиты.

Мне не потянуть сейчас аренду в офисном центре — это неподъемная для меня сумма, потому что ощутимых доходов моя часть фирмы больше не приносит, увы.

Выхожу на крыльцо.

Октябрь в этом году промозглый и холодный.

Серо. Грязно. Дождь идёт, и через дырявый козырёк капли падают на мою макушку и пиджак.

Ради кого я продолжаю носить пиджаки?

Ни один вменяемый человек не поедет сюда. И ни один костюм не способен затмить убогости этого места.

Чиркаю колёсико зажигалки.

Крупная капля, словно в замедленной съёмке, падает прямо на вспыхнувший огонёк. Кремний намокает.

— Сука! Давай же, блять! — снова чиркаю по колёсику, пытаясь высечь искру.

Женская рука с зажатой в изящных пальчиках зажигалкой тянется к моей сигарете.

Подкуриваюсь и поднимаю взгляд.

Лара?

Ладную фигурку облегает чёрное платье с глубоким вырезом по бедру. Блестящие волосы уложены крупными волнами. Свободная рука держит над головой тонкий кожаный портфель, защищая причёску от дождя.

Моё сердце гулко отстукивает в груди, а шум собственной крови в ушах сливается со звуками капающей с неба воды.

Бросает в жар.

— Привет, — тихо произносит Лара, глядя мне в глаза.

На миг тону в её тёмных зрачках.

— Привет. Ты… Э… Ты здесь откуда?

— Хотела поговорить.

— Окей… Дашь мне минуту? — Качаю сигаретой.

Лара кивает. Ступает под крышу, опускает портфель и принимается ходить по крыльцу, разглядывая трещины на фасаде здания и грязные окна с заваленными хламом с обратной стороны подоконниками.

Она специально это делает, чтобы я чувствовал себя некомфортно. Чтобы ощутил, как низко я пал, позволив себе попытаться построить счастье с другой женщиной.

Однако, надо признать, её методы работают — я делаю пару глубоких затяжек и тушу сигарету в заполненную до краёв бычками банку из-под шпротов.

— Пройдём в мой офис, — открываю перед Ларой тугую дверь.

Лара звонко цокает каблучками по старой плитке. Её бёдра вырисовывают восьмёрку, приковывая к себе моё внимание.

За ней тонким шлейфом распространяется аромат её любимого парфюма — этот запах мгновенно забивается в ноздри и дурманит разум.

В голове яркими вспышками мелькают картинки из прошлого, будто кто-то врубил в мозгах проектор.

Лара всегда была эффектной и умела подчеркнуть свои достоинства. А достоинств у неё много, мне ли не знать.

Раньше они все принадлежали мне.

Её тело было моим. И сердце её тоже было моим.

И душа. И общее будущее. Планы, мечты…

Блять…

— Сюда, налево. Присаживайся в кресло, располагайся. Замёрзла?

— Немного.

Включаю обогреватель, направляя его в сторону Лары.

— Сейчас станет теплей.

Ставлю чайник, кидаю в два стакана по паре ложек растворимого кофе.

— Ну, дорогая бывшая жена, с какой целью пожаловала? Неужто соскучилась?

Лара таинственно улыбается, расправляя по коленям ткань платья.

— Решила узнать, как ты поживаешь, — её сканирующий взгляд проходится по обшарпанным стенам, выкрашенным в ублюдский светло-зелёный цвет. — Интересно было побывать в твоём офисе. Посмотреть, как ты работаешь.

— А, приехала позлорадствовать?

— Нет.

И в голосе её действительно нет насмешки. Он ровный и спокойный, лишённый каких-либо эмоций.

Тогда зачем она здесь?

— Что ж. Смотри, — развожу руками. — Не роскошно, но мне много и не нужно. Всё необходимое есть. Соседи классные! У них и хомяки, и ящерицы. Короче, супер. Мне прям всё нравится.

«Пиздабол», — стучит отбойным молотком в голове.

Лара улыбается.

Кажется, она всё понимает. Каждую мою ложь считывает по мимике, которую выучила наизусть.

Херово, когда человек настолько тебя знает.

Я будто голый сейчас перед ней.

— Ну, Ларусь, а ты куда переехала?

— Никуда. Помнишь, прямо над нами была маленькая типография?

— Конечно, помню. Хозяин у них чудак такой.

— Ага. Так вот, они закрылись. А я как раз расширила штат. Теперь занимаю два этажа.

— Мм. Класс, — отворачиваюсь к чайнику, разливаю кипяток по стаканам. — Значит, дела у тебя идут в гору?

— Думаю, да. Во всяком случае, мне жаловаться не на что.

— Хорошо. Молодец. Я в тебе никогда не сомневался. Бизнес — твоя стихия.

— Спасибо.

Жду ответного реверанса, но его, естественно, не происходит.

— Тебе с молоком?

— Если есть.

— Конечно, есть! Что ж ты так плохо обо мне думаешь? У меня всё есть!

Откручиваю крышку бутылки, принюхиваюсь.

Скисло, блять!

Ну почему именно сейчас?!

Хочется под землю провалиться от этого гнетущего ощущения собственной несостоятельности и ничтожности в глазах бывшей жены.

— Ларусь, может, без молока?

— Давай без молока.

Ставлю кофе на журнальный столик, разделяющий два кресла. Падаю в свободное.

Молча размешиваем сахар, звякая ложкой о стенки чашек.

Исподтишка рассматриваю Лару.

Она так инородно смотрится здесь…

Будто блестящий драгоценный камень, случайно упавший в ведро с мусором.

Красивая, пиздец!

— На самом деле это не дружеский визит ради кофе и беседы, — густые ресницы Лары порхают над щеками. — Я приехала к тебе с предложением.

— С предложением?

Брови мои едва заметно ползут наверх.

Я реально заинтригован.

Неужто хочет вернуться?

Если честно, я и сам уже думал об этом…

По-птичьи склоняю голову к плечу, внимательно разглядывая Лару.

Её поза расслаблена, а в каждом движении чувствуется уверенность. Она явно ощущает себя хозяйкой положения даже сейчас, когда находится «в гостях».

— Андрей, я знаю, что дела у тебя идут не очень.

Закатываю глаза.

— Пробивала меня?

— Нет, не совсем. Ты же знаешь этих людей… Они не умеют держать язык за зубами и с радостью делятся новостями о тебе, думая, что это приносит мне какое-то извращённое удовольствие. Только я не мазохистка. Я предпочла бы вообще о тебе не вспоминать.

— Предпочла бы не вспоминать, и потому приехала?

— Хочу спасти твою задницу.

Лара расстегивает портфель и достаёт аккуратно сложенную стопку бумаг. Кидает между нами на столик.

— Что это?

— Бумаги на передачу твоей части фирмы.

— Передачу кому?

— Мне, — Лара лениво откидывается на спинку кресла, соединяя кончики пальцев в треугольник. — Не даром, конечно. Я готова заплатить.

— Сколько?

— Полмиллиона.

Фыркая, давлю смешок.

— Чего? Пол ляма за фирму, которую мы создавали восемь лет? Лар, ты с ума сошла?! Ты же прекрасно знаешь, что она стоит в десять, а то и в двадцать раз дороже!

— Знаю. Но кто купит её у тебя за такие деньги?

Она, строго глядя мне в глаза, отхлёбывает кофе. Морщится.

— Андрюш, я буду честна. Твоё положение незавидно. С тобой не хотят иметь дел даже те, кого раньше ты считал отбросами рынка. Твоя репутация в жопе, заказов ноль, а на покрытие расходов уходят последние деньги. Ты можешь не продавать фирму, я не буду настаивать и умолять. Посиди здесь ещё годик, раз уж тебе так нравится соседствовать с хомяками и ящерицами. Но я даю тебе шанс остаться в плюсе и хотя бы попытаться сохранить достоинство. Пойми, ты больше не игрок. Ты аутсайдер. Тебя выдавливают с рынка, и делают это вполне успешно.

Отодвигаю от себя документы.

— Я не буду подписывать.

— Не нужно делать этого сейчас, — Лара резко встаёт, расправляет по крутым бёдрам платье. — Я даю тебе время подумать, но не советую затягивать с решением. Моё предложение потеряет актуальность к концу недели. Спасибо за кофе.

Твёрдо припечатывая каблуки к полу, Лара выходит, забирая с собой аромат дорогого парфюма.

Я снова остаюсь один среди убогих стен и вони хомячьих фекалий.

# Глава 34

**Андрей.**

Возвращаюсь домой.

Задерживаюсь у подъезда, выкуривая напоследок две сигареты подряд — как только зайду, Нелли снова выкатит список запретов. Дома мне теперь нельзя курить, нельзя хотеть свою женщину, нельзя нарушать её медитации и личное пространство.

Живём, как две рассаженные по клеткам обезьяны.

Бросаю бычок на асфальт и расплющиваю каблуком ботинка.

Уже докурил, всё. Но желания подняться домой так и не возникло. Там снова срач и даже близко не пахнет едой. Я мимо двери нашей соседки пролетаю со скоростью пули, потому что из её квартиры вечно доносятся ароматы густого наваристого рагу или котлеток.

Вот бы и Нелли начала уже готовить и вить гнёздышко.

Я не теряю надежды, что в ней проснётся эта часть женской сущности.

Поднимаюсь. Открываю дверь своим ключом.

У порога меня встречают две полные дорожные сумки.

— Сладкая! Я дома.

— Можешь не разуваться, — торопится мне навстречу Нелли.

— Ты куда-то собралась?

— Нет.

— Мы вместе куда-то собрались?

— Ты один.

— Да? — Чешу затылок. — Куда?

— Да мне насрать. Куда хочешь. К маме своей вали или к бывшей возвращайся. Я это терпеть устала! Сил никаких нет с тобой, Доронин!

Пиздец. Начался концерт по заявкам!

Разуваюсь, несмотря на тяжёлый взгляд Нелли, которым она меня сверлит.

— Что ты опять себе придумала, а? — Тяну руки, чтобы обнять.

Но Нелли избегает моих прикосновений.

— Андрей, я и так долго терпела твои выходки!

— Какие ещё выходки?

Она проходит в гостиную.

Следую за ней.

— Всё, я не стану перед тобой объясняться. Я тебе вообще ничего не должна! Это ты… Ты мне должен!

— Здрасьте, приехали. Я тут батрачу, чтобы тебе на очередные Мальдивы заработать, а ещё и должен тебе, оказывается?

Сука неблагодарная!

— Вот именно! — рыча, всплескивает руками Нелли. — Это не жизнь, а мучения! Я тебе сразу сказала, Андрюш, что меня не каждый мужчина потянет. Ты не справляешься.

— Ты просишь — я даю. В чём проблема?!

— В том, что женщина не должна всё время находиться в позиции просящего! Ты сам должен давать мне столько денег, чтобы они перекрывали все мои нужды. А те жалкие крохи, что ты мне подкидываешь — это трэш! Благотворительность с моей стороны оставаться в этих отношениях!

Нелли плюхается на диван.

Сажусь у её ног, кладу подбородок на острые колени.

В последние пару недель у нас реально всё испортилось.

Я будто стал её перманентно раздражать.

Она вечно бросает на меня раздражённые взгляды, когда я ем, смеюсь над видосами или просто, блять, дышу.

Но я думал, что дело в беременности, гормонах.

— Сладкая… — мои пальцы шагают по её бедру. — Ну ладно тебе, повздорили и хватит. Давай кино посмотрим, доставку закажем?

Взгляд, отливающий металлом, вонзается мне между бровей. Там почти горит дыра!

— Доронин, — опасно выдавливает Нелли. — Ты думаешь, я шучу? Думаешь, это очередной мой закидон? Я сумки тебе собрала. Вали. Нахер. Из. Моей. Квартиры!

Она подскакивает, стряхивая с себя мои руки.

— Я тебя видеть не хочу. Я жалею о том, что вообще с тобой связалась! Столько времени впустую, господи… — Натирая переносицу, морщится Нелли. — Я же думала, ты настоящий мужчина. Думала, ну вот, Андрюша-то возмужал, повзрослел, поумнел. Бизнес, дом, классная тачка, статус… А ты?

Развожу руками.

А я всё просрал, да.

Внутри всё обрушивается.

Я просто в хламину без капли алкоголя.

И каждое слово Нелли разматывает меня всё больше и больше.

Сука.

Меркантильная жадная сука.

— Сладкая, давай сядем всё спокойно обсудим, м?

Нелли отрицательно качает головой.

— Ну дай мне ещё шанс! Я пойду на вторую работу!

— И кем ты будешь работать? Таксистом?! Дворником?! Нет, Андрюш, мне такое не подходит. Мне нужен мужчина, который не считает каждую копейку. Который домой с работы возвращается не с шоколадкой, а с пакетом из ЦУМа! Я с нищебродом жить не стану. И обсуждать это больше не собираюсь. Твои вещи собраны, ва-ли.

У меня остаётся только один повод, и я цепляюсь за него, как утопающий за соломинку.

— А как же наш ребёнок? Мы должны воспитывать его вместе. Ему нужен отец.

— У него будет отец, не переживай.

— Навяжешь его очередному папику?!

— Да, — не дрогнув ни единым мускулом, отвечает Нелли.

Змея. Хладнокровная змея.

— Нет, — сурово поджимаю я губы. — Нет, так не пойдёт. Я заберу у тебя ребёнка.

— Удачи.

— Ты будешь хуёвой матерью, и я докажу это. Пойду в суд, ты поняла меня?! Все расскажу о твоих реальных моральных ценностях! Или, скорей, об их отсутствии.

— Да будь я хоть трижды хуёвой, ребёнка тебе никто не отдаст, — Нелли, будто не выдерживая, фыркает и смеётся. — Бо-о-оже! Какой же сказочный идиот! Фантастический лох! Андрей, да конченый дебил бы понял, что ребёнок не от тебя! Но ты… Ты очень любишь обманываться. Потому что трус. Потому что знаешь, что ничего не стоишь.

Очередной удар под дых.

Из лёгких со свистом вырывается весь воздух.

Я — не отец?

И радужная картинка с розовыми пони превращается в бурую кляксу. Очередную, на страницах моей жизни.

Оседаю на задницу.

Зарываюсь пальцами в волосы, сжимая кулаки.

События последних месяцев проносятся перед глазами с поразительной чёткостью.

Улыбающееся лицо Лары застывает передо мной, а её губы беззвучно двигаются, повторяя: "Я предупреждала".

— Тебе нужен был мой бизнес?

— Мне — только твои деньги, — говорит Нелли уже куда спокойней.

И мне слышится, что это не конец предложения. Что скрывается за этим нечто большее.

— Говори уже. Раз уж у нас вечер честности, блять.

Нелли осторожно присаживается на край дивана. Заботливо поглаживает меня по плечу.

— Ваша с Ларой фирма мешала моему брату раскрутиться. Вы прямые конкуренты. Андрюш, просто всё пошло не так… По плану мы с тобой должны были стать единственными владельцами активов. Слить две фирмы в одну и жить припеваючи. Но ты не сумел обмануть жену, а потом… В общем, я ошибалась на твой счёт. В тебе нет потенциала. А мне рядом с таким мужчиной делать нечего.

Она просто призналась мне, что использовала, а я ничего не чувствую.

Ничего.

Ни ярости, ни злости, ни досады.

Внутри пусто, будто меня на живую препарировали и вынули душу.

Я ведь люблю.

Разве можно так вероломно предавать тех, кто тебя любит?

— Андрюш, в этом нет ничего странного. Я сразу ясно дала тебе понять, что жить с нищебродом не смогу. Ты попытался, да, но… Не вышло. Не твоё это, увы. Тебе нужна обычная, тихая семейная жизнь с заурядной бабёнкой, которая будет тебе щи-борщи варить. Я не из твоей вселенной. Поэтому нам лучше расстаться прямо здесь и сейчас. Каждый должен идти своей дорогой.

Встаю.

Ничего не видя перед собой, иду на кухню.

Роюсь в шкафах, скидывая на пол пакеты с крупой и коробки с сухими завтраками. Нашариваю припрятанную бутылку текилы, срываю крышку и делаю два смелых глотка.

Алкоголь обжигает пищевод и согревает желудок.

Мозги немного собираются в кучу, и с кристальной ясностью ко мне приходит осознание того, что это конец.

Не шутка. Не очередная истерика.

Это конец.

Периодически присасываясь к бутылке, обуваюсь и закидываю сумки на плечо.

— Андрюш, мне очень жаль, — полные губки Нелли складываются в бантик. Глазки в пол.

— Не переживай за меня, — пальцем поднимаю её лицо за подбородок. — На квартиру деньги есть?

— Нет…

— Скину, — целую Нелли в уголок губ. — Если что надо будет, ты звони. Я всегда ради тебя…

— Андрей, — Нелли едва заметно закатывает глаза.

Обходит меня, распахивая перед моим носом дверь.

— Пока.

— Прощай. Деньги скинь завтра, пожалуйста, до обеда.

Едва я успеваю сделать шаг за порог, как дверь захлопывается.

# Глава 35

**Лара.**

В камине уютно потрескивают дрова.

Мы с Яном устроились на диване: он с книгой в руках, я головой на его коленях.

Он читает мне вслух.

Слушать его мелодичный глубокий голос — отдельный вид удовольствия.

Длинные крепкие пальцы зарываются в мои волосы и перебирают пряди, запуская толпы мурашек между лопаток.

И мне так хорошо, что хочется замереть в этой точке на всю оставшуюся жизнь…

Но идиллию вечера нарушает внезапный громкий шум.

— Ларочка! Лару-у-с-с-ся! — Доносится с улицы ор через приоткрытое окно.

Соседские собаки тут же подхватывают.

— Кого там принесло? — Ян снимает очки для чтения и откладывает в сторону книгу.

— Это ко мне, — поднимаюсь со вздохом.

— Андрей?

— Мхм.

— Собираешься выйти к нему?

— Да.

— Может, мне с ним поговорить? Давно пора сломать ему нос.

— Да, но не прямо сейчас.

Накидываю на плечи тёплый кардиган.

Ян хмурится, и я обнимаю его одной рукой, пальцами другой разглаживая глубокую морщинку между бровей.

— Всё будет хорошо. Мне нужно туда.

— Что задумала?

Хитро подмигиваю.

— Последний раунд моей игры. Подожди дома, хорошо? И вот, — достаю телефон, нахожу в записной книжке контакт свекрови. — Позвони сюда и скажи, что нужно приехать. Срочно.

Ян, вздыхая, выпускает меня из своих рук.

— Хорошо. Я буду у двери. Вот прям тут.

— Станешь подслушивать?

— Да. И относись к этому, как хочешь, но я должен знать, что моя женщина в безопасности.

— Я в безопасности. Не доверяешь мне?

— Тебе — доверяю. Но не ему, — бросает сердитый взгляд на дверь. — Зови, если что. Я рядом.

Целую Яна в щетинистую щёку.

Я благодарна ему за заботу, которая, однако, не перерастает в тотальный контроль. Он тактично и учтиво относится к моим границам, но при этом у меня всегда есть ощущение, что он где-то поблизости.

Это ощущение безопасности, которое он мне дарит, дороже всего остального. С ним действительно не страшно.

Спускаюсь с крыльца. Иду к подвесным качелям, на которых сидит понурый силуэт, освещённый со спины уличным фонарём.

— Привет.

— Салют, — взмахивает Андрей почти приконченной бутылкой текилы. — Присядешь?

— Нет. Зачем явился?

Андрей откидывается на спинку качелей, задирает голову к небу.

— Какие же здесь ахуенные звёзды… В городе они не такие яркие. Ты знала?

— Знала.

— Конечно, ты умная. Ты всё всегда знаешь. А что ребёнок Нелли не от меня?

Он резко вскидывает голову и вглядывается в моё непроницаемое лицо.

Прищурившись, взмахивает пальцем.

— Знала. Ну конечно, — с пьяной кривой улыбкой. — Не понимаю, я один такой олух?

— Она сама тебе всё рассказала?

— Да. Всё-всё. Хотела повесить на меня своего ублюдка. Но меня не так легко провести! А я, кстати… Да где ты, мляха… О! — Вытягивает из-за спины букет белоснежных альстромерий. — Я тебе цветы принёс!

— Не стоило тратиться.

— Стоило! Конечно, Ларусь, стоило. Ты… Ты же самая достойная цветов женщина. Ты же… Ты королева… Нет! — В ужасе хлопает ладонью по губам. — Что я несу?! Не королева! Ты богиня! Лар, Ларочка… Я… Я такой дебил… Я такой дебил… Я, сука, всё просрал!

Он плавно перетекает с качелей на землю, вставая передо мной на колени. Преданно, как пёс, заглядывает в мои глаза.

В его тёмных радужках отражаются звёзды.

И картина из прошлого повторяется: он на коленях с букетом альстромерий во дворе нашего дома.

Всё, как тогда, с одним лишь значительным отличием — во мне больше нет чувств к нему. Ни единого.

Даже жалости, и той не осталось.

Он всё во мне уничтожил, оставив после себя лишь выжженную землю и пепелище.

— Ларусь, сладкая, давай всё сначала начнём, а? Давай обнулим, прошу, — он тянется ко мне рукой.

Делаю шаг назад.

Тело Андрея, не найдя опоры, заваливается на траву.

— Ларусь, — упрямо поднимается. — Я чё хочешь сделаю. Ну хочешь поклянусь тебе? С мамой моей рамсы? Всё, маме запрещу к нам ходить. Вообще всем запрещу, мы с тобой будем вдвоём жить в нашем доме, всё у нас будет, как раньше… Ты и я. Семья Дорониных. Вместе навсегда. А, Лар? Что скажешь?

— Скажу, что ты слегка опоздал с обещаниями.

— Главное ведь, что я раскаиваюсь. Искренне!

Господи, вот же шут гороховый.

Позорище.

Разворачиваюсь, чтобы уйти.

— Лариса!

— Ну что?

— Не могу. Не могу без тебя! У меня ничего не выходит!

— И? — Снова поворачиваюсь, чтобы видеть его лицо.

— И я готов отдать тебе фирму. Мне не нужны деньги, но мне, Лар… Мне очень нужна ты.

В его глазах влажно мерцают слёзы.

И голос хриплый, надломленный, тихий.

Но мне не жалко!

Как ему было не жалко втаптывать меня в грязь, так и я не испытываю ни малейшего упрёка совести.

— Я принёс. Здесь всё, — Андрей лезет во внутренний карман пиджака, вытаскивает на свет сложенные вдвое листы бумаги. — Дарственная на фирму, заверенная у нотариуса. Она твоя. Пускай это будет моим вкладом в наше будущее. Первый шаг навстречу применению, да?

Закусив губу, подхожу ближе.

Тянусь к документам, но Андрей ловко прячет их за спину.

— Обещай сначала, что дашь мне второй шанс!

Задумываюсь на миг.

— Хорошо.

Андрей тянет мне бумаги. Забираю и с недоверием бегло читаю.

Действительно, всё так, как он сказал.

Я не просила его дарить мне фирму. Я правда хотела заплатить, но…

Окей. Отговаривать не стану.

— Спасибо. Это правильное решение, ты хреновый бизнесмен.

Иду к дому.

— Лара, почему? — Андрей идёт следом.

— Что именно — почему?

— Я всё думал об активах… Ты ведь могла заплатить, фальсифицировать документы, подкупить кого-то. В конце концов, нанять толпу людей, которые заставили бы меня принять нужное тебе решение. Но ты играла честно. Почему?

— Ты прав. Я могла бы отобрать у тебя бизнес полностью и сразу. Но тогда во всех своих неудачах ты винил бы меня и до конца своих дней считал, что это я забрала твой шанс на счастье. Я же хотела показать тебе, что без меня ты выеденного яйца не стоишь. Что как только фирма перейдёт в твоё личное владение, ты просрешь все, что имеешь. Это будет только твоих рук дело. И тогда ты поймёшь, какое ты на самом деле дерьмо. Спасибо за это, — взмахиваю перед его носом документами. — А теперь проваливай отсюда, иначе я позвоню в полицию.

— А как же второй шанс? — Вкапывается в землю Андрей. — Ты сказала…

— Нет.

— Ты же обещала! Только что ты обещала мне, что мы попробуем снова!

Нервно веду плечами, словно пытаюсь стряхнуть с них невидимый груз.

Этот разговор начинает утомлять.

— Я соврала. Оказывается, это не сложно — врать, глядя в глаза человеку. Для этого достаточно всего лишь ничего к нему не чувствовать. Теперь я понимаю, почему тебе так легко это удавалось. Ты никогда меня не любил.

— Лара! Ты гонишь, блять! — пьяно разводит он руками. — Я же тебе последние портки отдал! Я же теперь без трусов остался!

Мои губы трогает лёгкая улыбка.

— Надо же, какая ирония судьбы. Ты оставил без трусов меня, я — тебя.

Андрей смотрит с непониманием.

— Не помнишь, — киваю. — Ты этого даже не помнишь. Тот вечер в «Пионе». Я не забыла про свидание. Я пришла. Без трусов. Просидела там одна, как дура, пока ты развлекался со своей богиней. В тот вечер я себе поклялась, что в отместку и тебя оставлю без трусов. Как видишь, у меня получилось. А теперь, Доронин, прощай навсегда. Если ты ещё раз появишься на пороге моего дома, я…

— Что? Что ты сделаешь, а?

Выражение его лица мгновенно меняется.

С него спадает эта маска потерянности, уступая место гневу.

Снова этот демон, что прячется в моём бывшем муже, находит путь наружу.

Андрей хватает меня за предплечье, с силой сжимая. Трясёт и тянет на себя.

— Андрей!

— Что ты мне сделаешь, маленькая дрянь? Ты мне всю жизнь испортила! Всё из-за тебя! Что ты теперь мне сделаешь?! Поганая, бесчувственная тварь!

Сердце колотится в горле.

Открываю рот, но не могу издать ни звука.

Андрей замахивается.

Пальцы складываются в кулак, который стремительно прорезает воздух навстречу моему лицу.

Зажмуриваюсь!

— Сука! — взвизгивает Андрей, как раненый пёс.

Распахиваю глаза.

— Лара! Я же сказал: кричи! — отчитывает меня Ян, сгребая в охапку. — Как знал, что нельзя отпускать.

Меня колотит.

Но в тёплых мужских объятиях больше не страшно.

Андрей лежит на траве, запрокинув голову. Утирает кровь, струящуюся из носа по подбородку и щекам.

— Прости, но точку пришлось поставить мне, — шепчет Ян.

Улыбаюсь.

Металлические ворота распахиваются. Во двор забегает взлохмаченная свекровь в куртке, накинутой на домашний халат.

— Андрюша! Андрюшенька, мальчик мой! — падает в траву рядом с сыном. — Как ты, мой родной? Болит? Сломали? Сломали нос?

— Вы его лучше забирайте скорей, а то я ему ещё что-нибудь сломаю, — тихо, но с явной угрозой говорит Ян.

Свекровь поднимает на нас взгляд, метающий молнии.

— Вы! Вы твари, а не люди! Вас накажут небеса! Так нельзя!

Ян заворачивает меня в свою куртку, закидывает руку мне на плечо.

Обнявшись, уходим в дом, оставляя Андрея и свекровь на газоне в одиночестве.

Оставляя их далеко в прошлом.

Теперь — навсегда!

# Глава 36

**Эпилог.**

**Лара.**

Поднимаю глаза к потолку, не до конца понимая, о чём умолять.

Мне страшно.

Очень-очень страшно.

Я будто зависла на пороге чего-то нового, но боюсь сделать шаг навстречу.

Это будущее пока кажется слишком туманным и неопределённым. Оно может перевернуть мою и без того не слишком устоявшуюся жизнь с ног на голову.

Но я сейчас здесь, в ванной, пытаюсь успокоиться под шум воды. А по ту стороны двери ходит кругами мужчина, которого изрядно волнует моё взвинченное состояние.

Делаю пару глубоких вдохов и поднимаю ладони на уровень глаз.

Плюс?

Смотрю на яркий синий значок на маленьком экранчике теста и не могу поверить в то, что вижу.

Это невозможно! Я ведь не могу иметь детей!

Упираясь ладонями в края раковины, поднимаю взгляд, встречаясь со своим отражением в зеркале. И вот эта Лара, смотрящая прямо мне в глаза, уверена в обратном — у неё под сердцем растёт и крепнет новая маленькая жизнь.

Абсолютно точно. Никаких сомнений.

Это чувствует тело.

Нос, который стал чувствителен к запахам. Грудь, чуть набухшая и побаливающая от прикосновений. Животик, который округлился и с трудом помещается теперь в любимое чёрное платье.

Я замечала все эти изменения в себе, но отмахивалась, уверенная, что не способна забеременеть.

Ничего удивительного, ведь мне столько лет внушали идею моей неполноценности. И несмотря на то, что верить в это не хотелось, семечко сомнений укоренилось и проросло.

А теперь…

Плюс.

Маленькая пластиковая штучка просто рушит все убеждения, с которыми я прожила ощутимую часть сознательной жизни.

— Ларис? — Стучит в дверь Ян. — Ты там уже полчаса сидишь. Ты как?

Дыхание перехватывает.

— Нормально.

— Снова тошнит?

Сую тест в задний карман джинс и открываю дверь.

— Нет, всё хорошо.

— Бледная. Губы белые, — Ян взволнованно осматривает меня и прикладывает ко лбу прохладную ладонь. — Поехали-ка в больницу, моя дорогая. Мне вообще не нравится твоё состояние в последние дни.

— Не нужно в больницу.

— Конечно, нужно. Мы должны понять, что с тобой происходит.

Тяжело сглатываю.

В горле тугой ком рвущихся наружу эмоций.

— Ян, нам нужно поговорить…

Беру его за руку и увожу в спальню. Усаживаю на кровать.

Чёрт, с чего начинают такие разговоры?..

Я уже полгода рассказываю ему, что не могу иметь детей, а теперь: сюрприз!

Мы всё это время занимались любовью без контрацепции, оба уверенные, что осечки быть не может.

Как теперь мне ему заявлять о беременности?

Мы почти не обсуждали тему детей.

Оба намеренно обходили её стороной.

Я — потому что мне больно об этом рассуждать, а Ян… Не знаю, почему. Может, он не готов ещё к детям и серьёзным отношениям?

Хотя замуж меня он уже позвал.

Я просто не дала пока ответ.

Страшно снова в это нырять. Старые раны не затянулись.

И хотя внутри меня уже созрело чёткое «да», я всё ещё тяну.

— Ларис, ты меня пугаешь. Что-то серьёзное случилось?

— Слушай, я хочу тебе сказать… Я должна сказать… Если ты против, я не буду настаивать и всё пойму, но…

— Так. Говори немедленно, иначе я с ума сойду. Ты не умираешь, надеюсь?

— Нет. Это касается секса.

— Секса? — с недоумением.

— Мы же с тобой никогда не предохраняемся.

— А, — хмурится и тут же расслабляется. — Так, всё равно не догоняю.

— Ты же понимаешь, что я могу забеременеть?

— Понимаю.

— Извини.

— За что? Я взрослый мужчина. И если я не надеваю презерватив, то готов к последствиям.

— Ну, значит, поздравляю… — пропадает мой голос.

— С чем?

— С последствиями…

Глаза Яна сужаются, но лишь для того, чтобы тут же расшириться до размеров пятирублёвых монет.

Рот растягивает счастливая улыбка.

— Ларис? Ты серьёзно сейчас? Мы беременны?

Утираю слёзы растерянности. Хлюпаю носом.

Я не понимаю, что чувствую сейчас.

Внутри такая каша из ощущений и эмоций, что меня просто сметает ими, как цунами.

Молча вытягиваю из заднего кармана джинс тест.

— Плюс — это типа да?

Киваю.

— Господи, спасибо! — Ян смеётся, запрокинув голову к потолку. — Мы беременны! Ларис, это ли не чудо?!

— Чу… Чудо, — поддакиваю, завывая белугой.

— А чего ревёшь?

— Страшно!

Крепкие руки берут меня в кольцо.

Это кокон, в котором я чувствую себя в безопасности и под защитой.

— Ты хочешь этого ребёнка, Лар?

— Очень.

— Я тоже. Тогда почему мы должны бояться того, что с нами происходит? — спрашивает, обжигая шёпотом мою шею. — Мы два взрослых, любящих друг друга человека, так?

— Так.

— И этот маленький человечек — продолжение нашей любви, так?

— Так.

— И теперь тебе не отвертеться от моего предложения, так?

— Боже… — зарываюсь лицом в ладони.

— Ларис, я тебя люблю. Давай меняться? Ты мне отдаёшь свой контроль, я тебе — свою фамилию. Что скажешь?

Поднимаю на него заплаканные, подпухшие глаза.

Тушь, наверное, растеклась…

— Скажу: согласна.

Ян, закусив губу, улыбается.

Не вставая тянется к прикроватной тумбе и вытаскивает из ящичка маленькую бархатную коробочку.

— Уже начал волноваться, что не пригодится, — взмахивает ей в воздухе.

Отыскивает мою ладонь и аккуратно надевает на безымянный палец изящное колечко.

— Всё, теперь никуда от меня не денешься.

— И не собиралась.

Наши губы встречаются, лаская друг друга.

В груди разливается тепло…

И хоть мы сидим в тишине спальни, в моей голове оглушительно взрываются фейерверки и звучит музыка.

А душа ликует, нашёптывая:

— Ты смогла, девочка! Ты справилась! И всё у тебя теперь будет хорошо!