ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ.

1.

Вечер. Темное небо озаряется ярким светом летних высоких голубых и далёких звёзд. Где-то в самом центре неба, которое можно наблюдать из квартиры Эмми, мигает ярко-красный огонёк пролетающего мимо боинга. На соседних домах – высотках, остекленных закалённым стеклом, отражающим ночное небо, - можно пронаблюдать огоньки маячков, которые предупреждают нежданных гостей о том, что в этой части атмосферы уже проживают люди. Внизу – тридцать этажей. Если выглянуть из окна сейчас, то можно разглядеть мерцающие бесконечно огоньки задних и передних фар автомобилей, яркий свет ламп в витринах магазинов, расположенных на первых этажах зданий, тусклый свет уличных фонарей, козырек фойе здания, в котором проживает Эмми. Она часто сидит на подоконнике в своей квартире вечерами, отдыхая от рабочей суеты, думает о многом или ни о чем, порой высовывает голову из окна, чтобы почувствовать на своем лице легкую, летнюю прохладу или мелкие искорки дождя, которые остро и больно бьют по лицу.

Сейчас Эмми стоит напротив огромного окна, которое выходит на главную улицу города, смотрит в открывающийся ночной пейзаж и устало ни о чем не думает. Она просто рассматривает небо, звезды, город, соседние здания… Разве что удивляется масштабности открывающееся перед ней картины. Она стоит на мягком сером ковре, который лежит рядом с ее широкой кроватью. Стоит босая, в черном легком платьице, доходящем до середины бедра. Руки Эмми опущены, свободно болтаются, усталые. Эмми недавно вернулась с работы. Сейчас решила пойти погулять.

Отсутствие мужа сегодня вечером дома сказалось на ее общем состоянии положительно: он в двухнедельной командировке, уехал только вчера. Эмми любила его частые отлучки: он в день отъезда вставал в 5 утра, целовал ее в лоб, готовил себе кофе, мылся в душе, одевал свой костюм, поправляя запонки перед зеркалом в спальне, Эмми завязывала ему галстук. После Джон (так его звали) пил свой кофе, смотрел по привычке на огромные швейцарские часы и, улыбнувшись жене, быстро забирал чемодан, стоявший у шкафа и выходил из квартиры со словами «До скорого, любимая!». Эмми только лишь в ответ кивала улыбчиво головой, стоя напротив входной двери в белой майке, штанах, босая, скрестив руки на животе.

Эмми не могла похвастаться тем, что познакомилась со своим мужем до того, как вышла за него замуж. Были и сейчас моменты, в которые она непременно жалела о том, что сказала «Да!» на его неловкое, но очень уверенное предложение вечером, в ресторане. Эмми вообще очень часто не могла понять, как с ней произошли те или иные события и иногда не могла вспомнить причин, по которым делала что-либо.

Девушка, собираясь выйти замуж за Джона, не имела опыта совместной жизни с мужчинами. У нее было только лишь очень смутное представление о том, как будет выглядеть их совместная жизнь. Просто все выходили замуж! Она, видимо, по этой самой причине и согласилась. Да: на свидания она по этой же причине и ходила. Видимо, так на автомате и надеялась прожить оставшуюся жизнь: делать все только потому что так делают все, не выделяясь!

По факту прожитого совместно года на данный момент Эмми могла сказать, что жизнь сложилась отличным от предполагаемого образом. Это слегка разочаровало девушку: ее лечащий врач даже поставил ей диагноз «легкая депрессия» и посоветовал подумать о детях…

«Будто дети мне помогут! Я и мужа-то своего видеть не могу!», - думала Эмми, возвращаясь с приема домой.

Однако в Джоне был один существенный «плюс»: он был трудоголиком и очень часто и надолго выезжал заграницу – необходимость заключать всякие разные договора… Вот эти самые отлучки девушку и радовали до безумия: только Джон собирал чемодан и уезжал, как Эмми торопилась на ночные прогулки по городу! Иногда она звонила своим подругам (они были еще не замужем), с которыми вместе ходила гулять в ночные клубы. Но это было не так уж часто: Джон в длительные командировки ездил крайне редко.

Сегодня же Эмми думала о том, как провести этот чудный летний вечер: посетить новый ночной клуб или просто пройтись по ночному городу. Вопрос был мучительным: Джон уехал только сегодня утром и должен был вернуться через 2 недели. В соседнем квартале открывали новый клуб. Эмми посмотрела в Интернете имеющуюся информацию и решила стать одной из первых, кто посетит это место.

Девушка скинула с себя черное простое платье, сняв с плеч черные бретели, осталась только лишь в черном кружевном белье. Открыла шкаф, включила свет, достала оттуда черное платье, расшитое пайетками, надела его и посмотрела в зеркало: оно до сих пор сидело на ней отлично! Эмми достала из шуфляды комода черные колготки в мелкую сеточку, надела их и направилась в ванную комнату для того, чтобы накраситься. Макияж должен быть вечерним, но праздничным и ярким. Девушка достала косметику, выбрала цвет: черно-серый с серебристыми блёстками, накрасилась. Одев черные открытые летние туфли на высоком каблуке, Эмми начала красить ногти на руках. Она взяла черный глянцевый лак для основы, а в виде окантовки на край ногтей нанесла серебристый лак с блёстками. Теперь нужно было подождать еще минут сорок для того, чтобы лак на ногтях высох: Эмми вошла в спальню и легла на кровать, раскинув руки в стороны для того, чтобы не испортить еще пока не засохший маникюр. Она повернула голову в сторону окна: темное небо, свободное от туч, яркие звезды, свет в соседних домах, самолеты, пролетающие мимо… Все это завораживало и постоянно напоминало о том, как прекрасна жизнь!

Сорок минут пролетели быстро: лак на ногтях засох. Эмми направилась в сторону выхода. Там она достала из шкафа с верхней одеждой черную сумочку на цепочке и короткую черную куртку, вспомнила о том, что не надела часы: мобильный она обычно с собой не брала. Не брала телефон с собой по вечерам, так как Джон не звонил ей из командировок: в их отношениях не было горячей и дурацкой «романтики», свойственной новобрачным и молодым семьям. По этой самой причине Эмми необходимо было надеть часы. К сегодняшнему выходу подошли часы с посеребрянным корпусом и черным глянцевым ремнем. Одев часы, Эмми направилась к выходу. Уже через 15 минут девушка стояла на улице, застегивая куртку. Еще через пятнадцать – шла по улице по направлению к новому клубу. Через 10 минут она достигла цели: перед ней располагалось огромное здание ночного клуба под названием «Черный глянец». Эмми, постояв с минуту, направилась ко главному входу. Ее впустили. Она вошла.

2.

У входа Эмми предложили снять куртку. Она быстро стащила ее с себя и, забрав номерок, направилась внутрь помещения.

Клуб был выполнен в стиле черного глянца: все вокруг блестело, было темным и очень красивым. Для посетителей он был разбит на несколько зон: зона бара, танцевальная зона, зона для больших групп посетителей, ресторан. Эмми направилась в сторону бара: посетителей еще не было - танцевать было не с кем. Она села на черный высокий стул, взяла с глянцевой черной барной стойки меню и заказала себе безалкогольный коктейль. Через 10 минут ей принесли его в прозрачном стеклянном стакане с зонтиком, торчащим из горы колотого льда, небрежно разбросанного по дну стакана. Она начала медленно пить коктейль из трубочки.

Когда он начал заканчиваться, девушка вытащила красный зонтик и темно-красную трубочку из стакана и запрокинула голову, чтобы допить коктейль до самого конца. В этот момент Эмми посмотрела на потолок: он был темно- темно синий, глянцевый, с мерцающими светло-голубыми «звездочками». После того, как коктейль закончился, девушка попросила второй стакан, а сама продолжила рассматривать потолок.

Бармен внезапно стукнул стаканом по столу – девушка вздрогнула от неожиданности. Улыбнувшись бармену, Эмми подняла стакан с коктейлем и начала пить его. Взглянув между делом на часы, она с удивлением заметила, что было уже полдвенадцатого ночи. Посетителей прибавилось, но не слишком. Для первого дня работы этого было недостаточно! Эмми повертела в руках меню, лежащее перед носом, и нашла надпись на нем: официальное открытие должно было состояться через два дня.

- Э-э-э… Извините… Девушка! Вы с друзьями? Или одна? – услышала Эмми у себя за спиной чей-то нерешительный, робкий, тихий голос. Обернувшись, Эмми обнаружила за спиной девушку лет 25 с такими же как у Эмми черными волосами длинной ниже плеч, с темно-зелеными глазами и милой улыбкой.

- Я?.. Я одна. Сегодня одна. Вот: решила посетить новое развлекательное заведение. Хотите присоединиться? – отвечая на улыбку улыбкой, Эмми показала на соседний стул. Девушка присела на него.

- Энди! – уверенно произнесла она, протягивая Эмми руку.

- Вау! Какое необычное имя! Как дела? – спросила Эмми в целях поддержания разговора с новой знакомой.

- Да вот… Решила проветриться: завтра выходные! – ответила Энди, сложив руки на коленях, пряча едва ли свою неуверенность в себе. На Энди были тонкие черные колготки, короткие черные шорты в пайетки и черная майка. На голове – черная кепка. Из сумочки, которая была надета через плечо, выглядывали черные очки, звенели ключи.

- Энди! Здесь меню положили… Может, что-нибудь выпьешь? – спросила девушка.

- О! А ты уже что-нибудь пробовала? – спросила она в ответ.

Эмми показала Энди то, что ей уже было знакомо. Девушки вместе выбрали новый коктейль и решили после пойти потанцевать.

В двенадцать ночи танцпол наконец-то заполнился людьми. Все веселились и танцевали, началась развлекательная программа. Девушки тоже начали танцевать.

3.

Несколько часов горячих танцев привели к тому, что Эмми и Энди познакомились поближе. В 5 часов утра они вышли из клуба, веселые и уставшие, весело смеясь над очередной шуткой.

- Подожди! – внезапно окликнула Эмми свою новую подругу, - Мне нужно снять туфли!

- Что? Ноги заболели? – спросила Энди, подходя ближе к Эмми.

- Да… Столько часов на каблуках! Теперь можно и отдохнуть! – ответила Эмми, расстегивая застёжки. Сняв туфли, девушка закинула их на плечо и пошла по дороге в сторону дома. Эмми пригласила свою новую знакомую к себе.

Энди постоянно смеялась: предварительное открытие клуба девушкам очень понравилось и они до сих пор смеялись над шутками ди-джеев. Эмми плелась за подругой сзади, едва передвигая уставшие ноги. Через полчаса девушки дошли до дома Эмми. Девушка открыла дверь фойе и впустила подругу. Они поднялись на лифте на тридцать первый этаж и подошли ко входной двери квартиры Эмми. Девушка достала ключи и открыла дверь. Гостья вошла первой, сняла обувь – черные кеды, росшитые пайетками – направилась в сторону комнаты. Эмми пошла следом за Энди.

- Классно! Ты одна живешь? – спросила девушка.

- Э… Нет. С мужем, - кратко ответила Эмми.

- А кольцо? Я думала, ты свободна… - внезапно обернулась Энди.

- Да я свободна! Но муж у меня есть, - произнесла Эмми, снимая куртку и вешая ее на вешалку.

- Дети? – кратко спросила Энди.

- Нет.

- Планируете? – опять спросила Энди.

- Нет. Мы только год назад поженились: Джон постоянно в разъездах. Нам еще рано, - ответила Эмми.

- А… Ни одного свадебного фото на видном месте?.. Что так? Не ладится? – спросила Энди.

- Нет! Просто мы не почитатели культа семьи. И вообще: свадьба – это было скорее не для нас, а для других. Просто все женятся и выходят замуж. Все рожают детей. Вот и мы должны быть как все! Понимаешь? – робко произнесла Эмми, глядя на удивленную Энди.

Энди села на кровать, закинула левую ногу на правую и облокотилась на обе руки:

- А зачем же быть как все? Получается: вы не любите друг друга?

- Видимо, да… - в замешательстве произнесла Эмми, - Где же кольцо?

Эмми вытряхнула содержимое своей сумочки на ковер и начала активно искать кольцо, предварительно включив верхний свет.

Энди сползла на ковер и начала помогать подруге.

- Чего оно такое тонюсенькое? Денег не было на нормальное обручальное кольцо? – спросила Энди, зажав между двумя пальчиками тонюсенькое колечко, поблескивающее на ярком свете искрами золота.

- Нет… Мне такое захотелось. Джон тоже особо не тратился, - ответила Эмми.

- Понятно теперь, почему ты его не носишь… - с улыбкой произнесла Энди, - Джон когда возвращается?

- Через 2 недели…

- Понятно. А ты тихомолком подгуливаешь от любимого муженька? – спросила Энди.

- Нет. Отчего же? Просто провожу время, свободное от него и от работы весело и с интересом! – ответила Эмми, - Ты будешь чай? У меня есть торт!

- Давай… А у тебя музыку слушать можно? Может, продолжим наши танцы? – спросила Энди, загадочно глядя на Эмми.

- Музыку? Отчего же нельзя? Конечно можно: диски в соседней комнате. Выбирай и ставь, а я – за чаем и тортиком.

Энди поставила лирическую музыку, осмотрелась и вернулась в спальню. Эмми сделала чай, отрезала 2 куска торта и принесла все на подносе в комнату. Энди потерла радостно руку об руку, сняла кепку, кинула ее на пол, взяла у Эмми из рук поднос и поставила его на пол. Девушки присели рядом, друг напротив друга, скрестив ноги на ковре, взяли чашки и тарелки с вилками и начали есть.

После того, как торт и чай закончились, девушки собрали тарелки и чашки и отнесли все в столовую. Сами же вернулись в спальню, сделали музыку погромче, начали танцевать.

Прошло часа два. Эмми, уставшая, рухнула на постель… За окном ярко светило утреннее летнее солнце. Лучики его нежно опустились на фарфоровую кожу лица девушки. Она повернула лицо в сторону окна и начала рассматривать предрассветное солнце. Энди тем временем села на полу у ног Эмми, уставившись на них. Через минуту она медленно и аккуратно дотронулась до гладко выбритой ноги девушки, запрятанной за тонкую капроновую сеточку колгот, провела рукой по ней сверху вниз. Эмми не обратила внимания. Энди повторила. Эмми подняла корпус тела с постели и села, глядя удивленными глазами на подругу.

- Что? Просто я – бисексуалка! - произнесла Энди, - Но если ты ничего не захочешь, то ничего не будет… И… Это ведь ни к чему не обязывает, правда? Просто… Ты мне понравилась – я подошла познакомиться. В этом ведь нет ничего страшного. Правда? К тому же мы всегда можем остаться просто подругами… Так, как будто ничего другого между нами и не было.

Эмми, услышав сказанное, улыбнулась, взяла девушку за руку и усадила на постель.

- Знаешь: у меня были знакомые с твоим мировоззрением. Посему это для меня не повод прекратить общение! – весело ответила Эмми, - Кроме всего прочего… В общем, я не могу сказать, что мое замужество стало поводом для окончания отношений подобного рода.

Эмми взяла Энди за вторую руку и начала постепенно приближаться к ней.

- Так, говоришь, я тебе понравилась? Сильно? – спросила Эмми, целуя Энди в губы.

- Да! – радостно ответила девушка, отвечая на посыл подруги.

Эмми, продолжая поцелуи, взяла девушку за талию и уложила на постель. Энди начала расстегивать шорты. Эмми стащила их с нее, затем – колготки, стараясь нигде не зацепить их. Энди тем временем сняла с подруги платье и начала аккуратно стягивать колготки сеточкой, постоянно теряя в них свои длинные ногти. Эмми, уложив подругу на постель, взобравшись на нее, начала целовать девушку в шею, параллельно переминая ее мягкие, шелковистые волосы в своих руках. Энди аккуратно подтолкнула подругу и поменялась с ней местами: теперь Эмми оказалась под ней. Энди расстегнула лифчик на девушке, бросила его на пол, сняла свой и продолжила поцелуй.

Еще часа два девушки не выходили из комнаты, продолжая любить друг друга по-настоящему, без корысти и расчета, просто потому что понравились друг другу, а не потому что так делают все. Энди, получив свою дозу удовольствия, отрубилась на груди у подруги. Эмми, обратив внимание на то, что Энди крепко спит на ней, не стала ее будить, решила полюбоваться утренним городом из постели. Где-то через полчаса она поняла, что ждать пробуждения девушки бессмысленно и решила выбраться из-под нее аккуратно, не разбудив.

Эмми положила голову подруги на подушку, сама же вышла из спальни и направилась в столовую: нужно было приготовить завтрак.

Через полчаса Эмми все приготовила, а Энди проснулась, вышла из спальни, подошла к Эмми и, обняв, поцеловала в шею.

- Ну? Как? Будем еще дружить? Или это наша последняя встреча? – спросила она.

Эмми, обняв руки Энди, которые та скрестила на ее талии, улыбнулась и ответила:

- Солнышко мое! Дело твое! У меня есть муж… Но для нас с тобой он – не помеха! – Эмми разняла руки подруги, повернулась к ней лицом и усадила за стол. На столе стояли две белоснежных тарелки, лежали две вилки. Посередине стола стояла большая тарелка с омлетом и два стакана с ярко-оранжевым апельсиновым соком. Энди протянула руки подруге, та ответила взаимностью: взяла ее руки в свои.

- Да мне понравилось! А твой муж точно не будет против? – вдруг спросила Энди.

- А кто его спрашивать будет? – сказала Эмми, - Для него ты – просто моя подруга. Ок?

- Отличная идея! – ответила Энди.

Девушки начали завтракать.

4.

До понедельника оставалось двое суток… Энди тоже работала и училась. По этой самой причине на совместное счастье у подруг осталось в общей сложности 3 дня.

Энди в утро субботы предложила Эмми отправиться в небольшое путешествие: в пригород. Эмми, будучи девушкой занятой, давно уже там не была и согласилась. Энди, дабы не возвращаться домой, попросила у Эмми пару вещей: шорты, майку и кеды попроще, оделась и подождала подругу, которая, одевшись в том же стиле, собирала в рюкзак две бутылки воды, салфетки и сменные майки.

Через полчаса девушки стояли на перроне вокзала и ожидали прибывающего поезда, который направлялся в сторону пригорода. Энди держала Эмми за руку, постоянно что-то говорила, сопровождая свои слова веселым смехом, показывала что-то. За спиной девушек был шумный город, высотные дома, а впереди – высокие деревья, поля, озера.

Через пятнадцать минут Энди и Эмми уже сидели в поезде. Энди запрокинула ноги на сиденье, положив голову на колени Эмми, смотрела в окно и улыбалась. Эмми сидела на сидении, перебирая длинные шелковистые волосы Энди, смотрела на нее и улыбалась. Прошло еще 2 часа: девушки взяли свои вещи и направились к выходу. Через 5 минут они уже были на перроне.

Вокруг были высокие деревья, на другой стороне путей колосилась высокая рожь, над головой – высокое и чистое небо. Энди и Эмми, осмотревшись, направились в сторону тропинки, ведущей вглубь небольшого соснового леса. Пройдя совсем немного, девушки вышли на поляну. Поляна была широкой и просторной, окруженной высокими соснами, совершенно свободной от деревьев и городских построек. Девушки прошли еще чуть-чуть вперед: их виду открылся прекрасный пейзаж. За несколькими рядами деревьев располагалось голубое озеро.

Эмми бросила рюкзак на траву, посмотрела с улыбкой на Энди и побежала в сторону воды, широко расставив руки и подняв голову вверх. Энди побежала за подругой. Эмми забежала в озеро по колено, обернулась и поманила пальцем Энди. Энди последовала за Эмми. Эмми начала обрызгивать Энди прозрачной водой, толкать ее в теплую воду озера. Энди поддержала подругу. Через десять минут обе девушки рухнули в воду, распылив вокруг себя огромный столб воды, сопровождая все это громким и радостным смехом.

Оказавшись в воде, Энди и Эмми не стали из нее выходить и решили поплавать в ней прямо в одежде. Через полчаса сил у них не осталось: девушки вышли из воды, улеглись на небольшом песчаном берегу, раскинув руки. Энди протянула руку в сторону лежащей рядом Эмми и потрепала ее по голове. Эмми подняла голову, повернулась на бок и подперла голову правой рукой, посмотрела Энди в глаза и сказала:

- Это лучшие выходные в моей жизни!

- Эмми! Лучше чем с мужем? – недоумевая, спросила девушка.

- Эн… Муж… Я по глупости замуж вышла! Я не могу сказать, что мне с ним интересно. Мне просто теперь уже нет необходимости ходить на свидания и думать о том, с кем я буду растить совместно детей. Понимаешь: семью создавать все равно необходимо! А с Джоном у нас примерно одинаковые взгляды на этот вопрос. В наших отношениях царит идиллия: он свободен, я свободна… Мы не давим друг на друга. Мы ни к чему не принуждаем друг друга. Мы абсолютно свободны! Понимаешь: его частые отлучки очень часто обижали его бывших девушек. Они постоянно встречали его по возвращении с рядом претензий. Со мной же такого никогда не было: мы всегда встречались так, будто ничего не происходило. Он сначала долгое время странно посматривал на меня, а потом однажды спросил: «Эмми! А тебя не волнует то, что мы иногда месяцами не видимся?». И я радостно ответила: «Нет! Это даже хорошо! Я очень часто устаю от постоянного присутствия в моей жизни других людей. А так я не успеваю тебя возненавидеть: ты уезжаешь – я тебя все еще люблю, ты приезжаешь – я тебя опять люблю!». После этого он рассказал мне о нескольких девушках из прошлого. А через пару месяцев сделал предложение. Мы с ним поговорили и решили что совместное хозяйство в нашем случае возможно! Поженились мы в конце лета, держась за руки, иногда награждая друг друга поцелуями, с большим количеством гостей и приемом. Связано это было с тем, что Джон работает в серьезной компании и свадьба в этом случае – один из способов улучшить свой имидж. Он сразу сказал, что в основном для этого и нужно закатить грандиозный прием, но при этом оставаться в рамках приличия. А что касается наших интимных отношений, то мы заключили брачный договор, в котором прописаны наши действия на большинство случаев жизни. О детях мы тоже подумали заранее: они будут жить со мной в случае развода, так как Джон основную массу времени проживает в отелях. Мне в этом же случае отойдет 30% того, что мы наживем. И то – только если у нас на тот момент будет иметься наследник! Мы с ним оба работаем, у нас у каждого – свой рабочий кабинет в квартире. Мы крайне редко пересекаемся на нашей жилплощади. Спим, конечно, в одной постели. И это доставляет нам кое-какое удовольствие! Однако с тобой все по-иному! Я не могу сказать, что мы с Джоном «перегорели»! Нет! Просто… Мы никогда и не «зажигали»! У нашего брака иной тип и совершенно иная цель! Свободными вечерами мы, конечно же, можем прогуливаться по городу, ездить куда-то отдыхать, встречаться с совместными друзьями или посещать некоторые светские рауты… Но последнее – только лишь официально! Это нужно скорее для имиджа, чем для нашего удовольствия! Однако мне в отношениях с Джоном очень нравится одна его особенность: с ним всегда можно договориться, что-то обсудить! С ним очень просто найти общий язык! И даже если он узнает о нас с тобой – ничего страшного не случится! Он просто попросит нас с тобой быть поаккуратнее! Просто для того, чтобы соседи и его друзья об этом ничего не узнали! Об изменах в брачном договоре не сказано ни слова! Да это и не важно! Наш с ним брак – это целевой договор! Честно говоря, мне очень даже нравятся наши отношения! И ему, видимо, тоже… Романтики нет? Не знаю, как ты… А я в ней не нуждаюсь! Мы, кстати, часто ездим совместно отдыхать! Вот там романтику и организовываем! Танцы, прогулки, поцелуи в постели после 1 ночи… Свечи в ванной… Страстные объятия под струями теплой и соленой воды… Это – максимум. Остальное находится за рамками дозволенного! Не потому что нам что-то мешает это реализовать, а потому что нам реализовывать нечего: мы делаем именно то, что хотим и именно так, как хотим! Что довольно странно, так это некоторая ревность, которая возникает еще иногда в моем сердце в те редкие минуты, когда он держит какую-нибудь из своих девушек-коллег за талию или поправляет ей волосы у лба, или смотрит ей в глаза с блеском и улыбкой… Особенно быстро сердце начинает биться в такие мгновения, когда он что-то шепчет на ушко своей попутчице, а она на протяжении нескольких недель или месяцев – постоянно с ним… Так что я не могу сказать, что мой муж меня не возбуждает! Нет: он очень даже привлекателен, молод, красив, сексуален… У него отличный вкус, прекрасная рельефная грудь, сильные руки, выразительные черты лица, невероятная внешность! Я бы не хотела с ним расставаться! Его тоже вполне устраиваю я… Вот во имя этого совместного комфорта мы и договорились с ним о таких вот взаимоотношениях!

- Хм… Довольно странный брак! И не по расчету, и не по любви… - подумала Энди вслух.

- Да по расчету! По страшнейшему расчету!!! Энди! Мы оба никогда не были влюблены друг в друга: он дарил ради приличия мне первое время цветы, а я оставляла их в мусорке под подъездом! Потому что я не люблю мертвые букеты дома! Я только через полгода встреч сказала краткое «Не траться!»… Он только через полгода послушал меня! Мы вообще на первый взгляд не испытываем никаких чувств по отношению к партнеру по браку. И только лишь в постели мы в полной мере отдаем друг другу то, чего заслуживает партнер! Если рядом с ним появляется девушка – у меня возникает ревность, но не настолько сильная, чтобы натворить бед! Я же вообще стараюсь не изменять: просто гуляю иногда в его отсутствие. Но он знает об этом! И – что вполне естественно – прекрасно понимает, что это нормально! Мы ничего не запрещаем друг другу! И в этом вся суть!

Энди повернулась на бок, облокотилась на левую руку и посмотрела на меня нежным взглядом. Солнце, которое еще только поднималось из-за горизонта, ласково пробегало по ее длинным волосам, пробиваясь сквозь них и озаряя лицо Эмми таинственным утренним светом. По прошествии 15 минут Энди медленно начала придвигаться к Эмми в едва лишь высохших вещах, лицо ее медленно пускалось к лицу девушки, правой рукой Энди медленно подняла голову Эмми и кивнула ей головой, как бы подавая знак и предлагая поцелуй. Эмми просто ответила на предложение с согласием! Девушки слились в крепком, нежном поцелуе, Эмми медленно начала снимать с Энди ее одежду (майку и шорты), повалила ее, придерживая ее голову, на песчаный берег, взобралась на нее, поставив колени своих ног по обе стороны туловища Энди, сняла с себя майку, бросила ее на землю и продолжила целовать любимую. Длинные волосы, ниспадая с головы Эмми, постоянно создавали естественную преграду между лицами двух девушек: Эмми была вынуждена постоянно откидывать волосы за голову, прерывая сладкий поцелуй! Энди это немного смешило, но ничуть не мешало производить желанное. Через 10 минут поцелуев и прелюдий Эмми быстро расстегнула пуговицу на шортах подруги, расстегнула молнию и быстрыми движениями сняла их с нее, оставляя девушку только лишь в тонком простом купальнике. Шорты полетели за спину Эмми, а Эмми, сняв и с себя шорты, начала аккуратно и нежно целовать низ живота подруги, подниматься постепенно и медленно к груди, добралась до губ и остановилась именно на них. Параллельно с этим правой рукой девушка медленно проникла в трусики Энди и начала аккуратными и нежными движениями стимулировать нижнюю часть тела Энди. Девушка очень быстро возбудилась, Эмми поймала знак, посланный ей подругой (выступившая влага в области промежности) и еще медленнее начала вводить средний палец ей во влагалище. Девушка – Энди – широко раскинула конечности и полностью отдалась умелым рукам Эмми. Эмми – замужняя женщина без должного опыта однополых отношений – сама испытывала недюжинный интерес к подобного рода развлечениям и очень органично влилась в картину происходящих событий. Интерес возбуждал и захватывал ее. Ее тело все больше и больше вписывалось в ситуацию, все больше и больше возбуждаясь и становясь все менее способным к сдерживанию инстинктивных импульсов. Где-то через полчаса подобного рода общения Энди и Эмми завершили свой «диалог»: Эмми лежала на разгоряченном теле Энди, постоянно посмеиваясь и радостно переговариваясь с новой знакомой. Энди, не имея возможности отдышаться и расслабиться, тяжело дышала под своей подругой, по-прежнему не имея сил восполнить истраченные силы. По прошествии очередных 15 минут, когда девушки расслабились и немного отдохнули, Энди предложила Эмми поменяться местами: «Ну что? Теперь моя очередь показывать мастер-класс?». Эмми заулыбалась, Энди подмигнула, взяла Эмми за обе руки, которые стояли на речном берегу, грубо уложила под себя, начиная нежно касаться горячей кожи в области шеи своими нежными томными губами. Она – в отличие от Эмми – была опытной в вопросах однополых интимных связей и умела привести девушку в экстаз максимально эффективными и запрашивающими минимальных затрат действиями. Долго не задерживаясь в области шеи, Энди все глубже и глубже погружалась в тайны тела Эмми. «У тебя отличная кожа! Такая нежная, тонкая и прозрачная! Такая благоухающая! Обожаю…» - прошептала она, по-прежнему стараясь все больше и больше погрузить Эмми в тайный мир непреодолимых и глубочайших удовольствий! Она аккуратно покрывала поцелуями сантиметр за сантиметром, все быстрее и быстрее приближаясь к области живота. Здесь она применила особую механику: ее язык существенно отличался от языка обычной девушки: он был упругим и пластичным, способным проникнуть в самые невообразимые места. По этой самой причине Энди в последний раз посмотрела на Эмми, сопровождая свой взгляд словами «Готова?». Получив согласие от напарницы, Энди начала медленно кончиком языка дотрагиваться до плоского и упругого центра живота Эмми, все больше и больше приближаясь к области пупка. В самом центре живота – добравшись до места, где ранее была прикреплена пуповина – Энди очень аккуратно и нежно коснулась языком самого центра пупка, после – очень медленно, круговыми движениями, начала водить по всей его площади, все тем же мягким и теплым кончиком, приводя Эмми в легкий экстаз. Эмми уже начала напрягаться, легкий стон вырвался из ее груди, Энди, расслышав его, на секунду притормозила, дала подруге остыть и продолжила с ее большей интенсивностью. Темные волосы Энди спадали с ее плеч каскадом, укрывая собой живот Эмми. Щекотящие ощущения добавляли пикантности ситуации. Эмми понемногу начала расслабляться, освобождаясь от давящего и чрезмерного желания, Энди – наоборот – обнаружив, что желание подруги пошло на спад, напряглась и продолжила: она обошла центр живота, продолжая аккуратными поцелуями все больше и больше возбуждать нездоровое воображение молодой девушки, добралась до трусиков купальника и замерла на полминуты. После этого Энди своими нежными руками, очищенными от песка, начала медленно и ласково проводить по бокам корпуса тела, после – по внешним сторонам бедер. Обнаружив, что ноги подруги под силой давления ее рук слегка напрягаются (а это – показатель усиливающегося желания!), Энди перешла на внутреннюю сторону бедер. Когда девушка прошлась рукой по бедру во второй раз, Эмми громким шепотом произнесла «Ну что же ты, Энди! Я уже просто не могу!..». Энди, едва сдерживая смешок, ответила: «Солнышко! Я к этому привыкла! Моя задача – держать твои ноги и направлять твое желание в правильное русло, контролируя его силу и проявления! Доверься мне! Ты только скажи: у тебя есть предпочтения: язык или руки?». Эмми ответила: «Зайчик… Ты у меня в постели первая такая! Я страстно желаю довериться в полной мере тебе!..». У Эмми не было никаких сил больше выносить непреодолимое вожделение, которое только лишь нарастало, от которого уже не было сил говорить… Она просто попросила «Ну что же ты? Быстрее!!!» и прикрыла болящие от нереализованного желания глаза. Эмми, получив разрешение на исполнение самых невообразимых собственных фантазий, приступила к делу, ощущая невыносимую радость от осознания того, что в течение последующих сорока с лишним минут под ней будет лежать и получать неимоверное удовольствие ее любимая девушка, кожа которой только и делает, что манит прильнуть к себе!

5.

По прошествии часа после описанных событий обе девушки, изможденные неистовой любовью, лежали на теплом речном берегу, полуголые, в песке и влаге утренней росы, в объятиях друг друга, продолжая по-прежнему обмениваться нежными поцелуями!

«У меня такого никогда не было до тебя…» - шепотом произнесла Эмми, обхватив Энди обеими руками.

«Тебе понравилось? Как с мужем?» - спросила, сопровождая свои вопросы едва заметным смехом, Энди, глядя в небо через тонкий линзы солнцезащитных очков, лежа на груди у любимой девушки.

«Э… Не хочется сравнивать, но у меня вообще-то такого никогда-никогда в жизни не было! Даже с Джоном! Да вообще ни с кем! Мне еще никто никогда не доставлял такого невероятного удовольствия!» - восторженно ответила Эмми.

«А в чем разница? Мне важно понимать как человеку, который не обладает опытом гетеросексуальных отношений… Понимаешь: я хочу быть лучше мужчин! Я хочу быть вне конкуренции с ними и иметь возможность заполучить любую девушку!» - уверенно и решительно ответила Энди, не меняя своего положения, а только лишь продолжая поглаживать подругу руками, доставляя ей тем самым неимоверное удовольствие.

«В отношениях с Джоном у меня есть некоторые проблемы: я не могу сказать, что охотно раздеваюсь перед ним, каждый раз у меня возникает очень явное для меня желание больше никогда этого не делать! Но он все же – мой муж! Если я откажу ему, то мне придется с ним расстаться… Поэтому я привычно каждый раз выполняю ряд механических действий: отвечаю на его поцелуи, улыбаюсь ему, чтобы казаться доброжелательной и дружелюбно настроенной, позволяю ему меня раздевать или раздеваюсь сама, сдерживаю свое желание отвернуться в то время, когда он лежит рядом со мной… Целую его в губы, выбираясь из постели… Мы даже слишком часто не обнимаемся! У меня не такое сильное желание, как с тобой! И я не могу сказать, что мне действительно приносит удовольствие быть под ним! Ты же показала мне вершину наслаждения, раскрыла передо мной все тайны моего тела… Я и не знала, что могу так чувствовать и так кого-то желать! И… Мне не хочется с тобой расставаться! Я могу лежать под тобой часами… Или даже сутками! Ты приводишь мое тело в восторг, мои чувства – в пиковую фазу, обостряешь мои ощущения. Мне – признаюсь честно – хочется провести с тобой как можно больше времени! Вот так, как мы его только что провели!».

Энди подняла корпус своего тела, опираясь руками на берег, взглянула Эмми в глаза и, растянувшись в улыбке, ответила:

«Ты не испытываешь желания в постели с мужем?».

«Э… Ты чего такое говоришь? Испытываю… Просто оно не настолько сильное, как здесь, на колючем песку, среди пыли и мелких соляных вкраплений, среди осколков бытового мусора…» - ответила Эмми, осматривая окружающую обстановку.

Энди, оглядевшись, обрадовалась: «Значит, я тебе нравлюсь! По самому настоящему!!! И это – просто прекрасно!».

«Да! Только бы вот браку это не помешало бы…» - ответила Эмми.

Девушки еще полчаса сидели у реки, грелись на летнем солнце, загорали, закинув руки за голову, потом собрали вещи, разбросанные по речному пляжу и начали переодеваться. Переодевшись, девушки направились по берегу реки вглубь рядом произрастающего леса и дошли до поляны. Поляна была округлой формы, вокруг нее росли высокие ели и сосны, местами – березы. Сама же поляна была полностью покрыта травой различной высоты. Девушки сняли рюкзаки, бросили их в самом центре поляны и просто ходили из одного ее края в другой, лазили по деревьям, собирали букеты, шишки.

Гуляли девушки по лесу еще часа 3-4… Потом начали собираться назад. Держась за руки, девушки добрались до остановочного пункта, потом дождались своего поезда, сидя на скамейке. Энди, усевшись на скамейку, взяла Эмми за руку, потащила ее за собой, усадив ее себе на коленки. Так девушки просидели около полутора часов. Энди по привычке перебирала длинные растрепанные волосы Эмми, перекладывая их со стороны на сторону, активно пытаясь разобрать их на прямой пробор, иногда заглядывая Эмми в глаза, поглаживая ее руки, ноги, почесывая спину. Эмми же, сидя все это время на коленках у Энди, болтала ногами, держала подругу за руки и обнимала ее своей правой рукой за шею.

По пришествии поезда девушки подняли с земли свои рюкзаки, надели их на плечо и направились в сторону последнего вагона. Там они уселись на свободные места у окна, где деревянные сидения натирали им задницу. Эмми положила ноги на сидение, расположенное напротив того, на котором сидела она сама, Энди – напротив – закинула свои ноги на свое сидение, запихнув под голову обмякший рюкзак. Так девушки доехали до своей остановки. Через час (или чуть больше) девушки были уже в городе. Они пешком в оставшиеся два часа добирались до дома Эмми.

Вернувшись, девушки сбросили одежду, оставшись только в купальниках, вытащили еще влажную одежду из рюкзака и кинули все в корзину с грязным бельем. Энди отправилась в душ, а Эмми – на кухню, пообещав заварить чай и присоединиться после.

Когда Эмми вошла в ванную комнату, Энди как раз смывала с себя мыло, обливаясь из душа теплой водой, прикрытая прозрачной шторкой. Энди, услышав скрип открывающейся двери, обернулась. Увидав в дверном проеме Эмми, Энди поманила ее пальчиком, сопроводив это словами «Может, проведем время весело?». Эмми, стоя в дверях в купальнике, прикрыла дверь и вошла под теплую струю воды. Энди потащила шторку посильнее в сторону, дабы прикрыть умывальник от остального пространства ванной комнаты, заем взяла Эмми за руку, подвела ее к себе, потянула за петельки, которые связывали купальный костюм на девушке и начала ее целовать под теплыми каплями чистой и прозрачной жидкости.

Поцелуи перемежались поцелуями, руки девушек аккуратно спускались по телам друг друга вниз, к груди, к животу, к бедрам, пока, наконец, не достигли места назначения. Пар, исходивший от тел, находящихся под теплым душем, занятых единым делом, находящихся в постоянной динамике, движущихся в едином направлении, окутывал окружающее пространство, не позволяя слишком сильно расслабиться или позабыть о предосторожности. Через 10 минут девушки окончательно позабыли об условностях и просто отдались взаимному влечению. Через полчаса обе они, выключив воду в ванной комнате, ввалились голышом, истекая струями все еще горячей воды, в спальню, рухнули на постель и занялись ни к чему не обязывающей любовью.

Через час Эмми и Энди смогли, наконец, расслабиться и просто лежали на широкой постели. Энди – лицом к потолку, раскинув ноги и руки в стороны, перебирая левой рукой волосы на голове Эмми, которая лежала на ее груди. Обе девушки, открыв глаза, смотрели на темное звездное небо, которое располагалось за огромным окном спальной комнаты.

«Здорово, что я с тобой познакомилась…» - произнесла слегка охрипшим голосом Энди.

«Ага! Здорово! Просто отлично! Даже не знаю, что было бы, если бы мы не пересеклись в клубе… Скучала бы и дальше за стойкой в ожидании Джона и смотрела бы в потолок. Представляешь: никогда не смогла бы ощутить таких восхитительных эмоций никогда в жизни! Так бы и жила по-прежнему!» - ответила Эмми, улыбаясь и целуя Энди в грудь.

«Ну, может быть, отыскала бы себе любовника?» - продолжила Энди.

«Оу! Что ты такое говоришь? С мужчинами я не хочу иметь ничего подобного. Мне более чем достаточно Джона» - ответила Эмми.

«А ты не думала о том, чтобы поменять поднадоевшего мужа? Может, есть где-то мужчина, который распылит в тебе страсть? То, чего тебе не достает сейчас?» - прошептала Энди.

«Знаешь: я не могу сказать, что это может произойти. Все парни, которые когда-либо были в моей жизни, воспринимались мной в лучшем случае так же, как Джон! Никто из них не возбуждал во мне чрезмерных фантазий!» - парировала Эмми.

«То есть… Я оказалась для тебя кем-то, кто приносит тебе больше, чем любой мужчина? Получается, я обошла их?» - удивленно спросила Энди, поворачивая голову в сторону Эмми. Эмми подняла голову с груди подруги, подперев ее рукой, и, посмотрев в глаза Энди, махнула головой «Да».

«Честно говоря, ты задела что-то в моей душе, Энди! Ты, возможно, этого не поняла, но я никогда не испытывала ничего подобного ни с кем из своих любовников! Во-первых, я крайне редко фантазирую на тему постели. Ты же стала причиной рождения бурных фантазий! Во-вторых, постельные сцены, которые разыгрываются у нас в спальне – это скорее физические упражнения для поддержания формы, чем то, что происходит у нас с тобой. В-третьих, я могу любить тебя долгие часы, много дней подряд – и при этом не утрачивать бурного желания! В-четвертых, я не испытываю с тобой никакого смущения! Мне очень просто в любой ситуации с тобой! Ты – это отражения меня! В-пятых, ты обучаешь меня чему-то новому! В-шестых, я совершенно не испытываю тягостных ощущений, при которых время становится похожим на жевачку! Можно сказать, что я в тебя более чем влюблена!» - произнесла Эмми, стараясь выразить свои чувства правильно и в полной мере, ничего не упустить и не позабыть.

Энди растянулась в улыбке и, чмокнув подругу в губы, произнесла:

«Мне такого еще никто не говорил… Мне приятно слышать такие слова. Тем более – от такой девушки, как ты… Муж, гетеро… И – такие откровения! Я думала, что ты просто ради интереса этим со мной занимаешься! У меня вообще-то были разные девушки. Были и такие, как я: им нравилась моя душа. Были и те, кого просто мучал самый обычный интерес! Мы быстро разбегались! Были и те, кто просто-напросто использовал меня… Эти оставляли в душе осадок и неприятные воспоминания! Очень здорово, что ты – не такая! Иногда просто ощущаю себя мышью или лягушкой на уроке биологии у старшеклассников, которую препарируют только лишь для того, чтобы изучить ее поглубже! Обижает, но, однако, я уже не стесняюсь себя и своей приверженности! Теперь я согласна и на подобное… Раньше – в самом начале – когда я только решилась на то, чтобы открыто заявить о собственной ориентации, было страшно и сложно. Сама понимаешь: гомосексуальная ориентация у нас все же частично находится в рамках табу, пусть и негласно! Порой последствия распространения информации об этом чревато серьезными последствиями! И работа, и учеба, и соседство… Все может обернуться неприятностями! Благо я нашла друзей среди гомосеков, и они помогли мне справиться со своим внутренним «я». Они помогли мне принять себя такой, какая я есть! И помогли справиться с неприятием окружающими! С годами жизнь становилась легче. После того, как я перестала стесняться себя… Теперь вот я окончательно осознала, что все сделала верно. Ведь нет ничего хуже, чем жить жизнью другого человека, не своей! Теперь я абсолютно уверена в себе!» - Энди совершенно точно знала, о чем и зачем она мне говорит все это.

«И все же нужно обладать недюжинной внутренней силой для того, чтобы решиться быть тобой… Быть мной – это гораздо проще!» - подумала вслух вдруг Эмми.

«Согласна! Это – совершенно другая жизнь. Она немного сложнее твоей! Но гораздо интереснее и приятнее, ведь я получаю массу удовольствия от того, что делаю и как живу! Я не страдаю комплексами, не смущаюсь необходимости впрягаться в общие нормы и правила, я свободна жить и любить! Я свободна каждый свой день!» - восторженно и громко ответила Энди.

Девушки задумались, лежа друг на друге. Через полчаса они, наконец, уснули, все так же лежа на постели, совершенно голые.

6.

Раннее утро. На часах – 5:30. Яркий луч света, пробиваясь через тонкое стекло, прошелся по лицу Эмми, затем направился в сторону Энди! Эмми, почувствовав его теплоту, начала просыпаться, кривясь от тягучего и сильного желания поспать еще чуть-чуть. К тому времени, когда Эмми продрала глаза и подняла голову, глядя в окно, прикидывая примерно, который сейчас час, Энди тоже начала шевелиться. Эмми поднялась, стащила с постели простыню, обмоталась ею и, полюбовавшись прекрасной незнакомкой, направилась в сторону кухни. Энди же перевернулась на бок и продолжила дремать.

В шесть утра Энди вошла в кухню в трусиках и голубой рубахе, которую нашла на спинке стула. Эмми, сидя на стуле напротив входа, улыбнулась, потягивая крепкий кофе из маленькой кофейной чашки, произнесла:

«Доброе утро, зайка! Как дела?».

Энди, застегивая среднюю пуговицу рубахи, улыбнулась в ответ и произнесла:

«Отлично! Можно мне кофе?».

«Да! Конечно! Бери чашку! Наливай…» - ответила Эмми и указала на шкафчик с посудой.

«Завтра на работу!» - немного погрустнев, сказала Энди.

«Да… На работу!» - ответила Эмми.

«Пришло время прощаться…» - чуть тише сказала Энди.

«Ну почему же «Прощаться»? Можно просто… «расстаться на время»!» - ответила Эмми.

«Здорово! Лучше расстаться на время! А… Кстати… Давай обменяемся номерами телефонов! Я сейчас…» - произнесла Энди, вставая со стула и направляясь в сторону коридора, в котором оставила свои вещи.

Через пару минут девушка вернулась с мобильным в руках и набрала на нем номер подруги, сбросила ей «глухаря» и попросила перезвонить. Полученный номер телефона она записала в книгу контактов, обозначив его именем «Эмми». Сама же, оставив телефон на кухне, встала и отправилась в спальную комнату для того, чтобы переодеться. Там она одела свое нижнее белье, начала натягивать колготки… Вдруг за спиной раздался голос Эмми:

«Мы же еще встретимся? Наши отношения ведь на этом не закончатся? Да?» - спросила она робко.

«Вообще-то большая часть всего зависит от тебя! Я ничего против дальнейшего общения не имею… Это у тебя могут возникнуть трудности…» - ответила Энди, продолжая одеваться.

«Давай общаться как можно чаще!» - сказала Эмми, желая показать, как страстно ей хочется продолжения.

Энди кивнула в ответ, стремясь показать то же самое!

«Но… Я так понимаю: мы – друзья, подружки?» - уточнила она, взглянув на Эмми.

«Лучше будет так… Я делаю это не для того, чтобы Джон ревновал или заботился об этом… Но сегодня я очень точно поняла, что нашего общения мне будет очень сильно не хватать! Я без этого не умру, но очень сильно заскучаю!» - ответила девушка.

«Как пожелаешь! Буду рада любить тебя и дальше! Я позвоню…» - ответила Энди.

Одевшись, девушка собрала сумку, остановившись в дверном проеме, посмотрела с улыбкой на Эмми, по-прежнему упакованную туго в прозрачную белую простыню, поцеловала ее нежным и легким поцелуем в губы и шепотом, не отходя ни на шаг, произнесла: «До скорого!». После этого она вышла из комнаты, проследовала по коридору к выходу и направилась в общий тамбур. Там она не стала дожидаться лифта, просто спустилась вниз по лестнице. Выйдя из дома, она еще раз глянула на окна квартиры Эмми и, обождав минуты две, пошла вдоль по улице, закуривая тонкую сигарету, одевая темные очки, поправляя кепку.

Эмми, простояв еще минуты 2 в дверном проеме своей спальни, направилась в ванную комнату, вытащив из шкафа большое белое махровое полотенце. Там она включила воду и начала смывать с себя пот, который уже довольно толстым слоем обволок ее тело.

Помывшись, одевшись, Эмми собрала постельное белье и вчерашнюю одежду в корзину для грязного белья и отправила все в стирку. Затем она навела порядок в комнатах, постаравшись убрать «улики» на месте преступления и начала планировать свою следующую трудовую неделю.

7.

Ближе к вечеру Эмми, одетая в черные шорты и майку, вышла на балкон своего верхнего этажа: темное небо, озаренное закатным красно-розовым солнцем, еще пока не содержало в себе света далеких звезд. Город мерно шумел там, внизу… Легкая прохлада обдувала лицо девушки, шевеля ее волосы, обветривая легонько кожу, освобождая ее от жара летнего зноя. Эмми очень любила такую вот тишину и свободу, которая в ней заключалась. Ей страстно нравилось наблюдать за жизнью горожан с высоты своей квартиры, там, где ее никто не видел! Джон и так был тихим и не напрягал, но в его отсутствие все было вообще замечательно! Эмми могла полностью расслабиться!

Энди же в это время лежала в теплой воде в своей ванне, потягивая очередную сигарету, пепел которой немного прожигал кожу на ее плоском животике, скрытым десятисантиметровым слоем пены, но не причинял особого вреда! Волосы девушки были свободно завязаны в жгут на макушке, руки свободно лежали на краях ванны, ноги были согнуты в коленях, в левой руке Энди держала зажженную сигарету! Она расслаблялась, вдыхая тонкий аромат цветочной эмульсии для ванн.

Эмми, стоя на балконе многоэтажки, вытащила их кармана шортиков мобильный телефон, посмотрела на часы и набрала номер Энди, совершенно не ожидая ответа.

Энди, лежа в ванной, посмотрела на пол, услышав знакомую мелодию: телефон, который «спал» на коврике, начал вибрировать, двигаться и мигать. На экране появилось имя звонящего абонента: «Эмми». Энди обрадовалась, протянула сухую правую руку к мобильному, нажала на кнопку вызова и ответила:

«Да, зайчик! Соскучилась?» - «Хм… Не поверишь: да… Все так быстро произошло, что я уже успела заскучать! Я сейчас на балконе: любуюсь красотами моего города! Спокойно так, круто! Обожаю это время! Подумала, что можно пожелать тебе приятного вечера и прекрасной ночи!» - «Отличная у тебя мысль возникла! Молодец, что позвонила. Просто я вот скучала в ванной, курила и думала о тебе… Ты меня расслабила здорово! Спасибо за отличный отдых!» - «Тебе – тоже! Ты представить не можешь, насколько красиво вечернее небо! Оно настолько разноцветное, настолько необычное… Ветерок такой нежный-нежный, что просто не хочется уходить! Прохладный кафель нежно охлаждает ступни, не давая им загореться! Так здорово! Не хочу уходить отсюда! Может, остаться здесь спать?» - «Зайчик! Воспаление легких подхватишь, если уснешь на кафельном полу! Что я тогда буду делать? Ведь твой муж тогда будет сидеть рядом с тобой…» - «Это вряд ли. Я со дня регистрации брака так ни разу и не болела. И не собираюсь! Даже если и заболею, то Джон будет сидеть в своем офисе, а не у моих ног! Потому что мы оба так решили… Еще очень давно!» - «Говоришь: за окном сейчас неописуемая красота?».

Энди встала, вышла из ванной, не одеваясь, голышом, не заботясь о влаге и каплях воды, стекающих по ее мокрому телу и направилась в сторону окна, держа в руке мобильный. Подойдя к окну на цыпочках, Энди посмотрела на улицу: общее небо скрепляло могущественной силой два любящих и страстных сердца…

«Ты тоже видишь розово-голубой небесный океан?» - тихо произнесла Энди.

«Да, Солнышко! А в промзоне – еще и золотистые облака… Наверное, свинец виноват… А ты уже у окна?» - спросила Эмми.

«Да… Не поверишь: совершенно голая, у окна!» - ответила Энди.

«Прекрасно! Теперь ты видишь: мы все равно вместе! Под нашим небом, смотрим на закатное солнце, которое смотрит сразу на нас двоих… Так что у нас много общего, того, что нас по-настоящему объединяет!» - прошептала Эмми.

Обе девушки стояли и смотрели на безграничное небо, которое отражало каждую из них и видели там портреты друг друга… Обе, ощущая легкую прохладу, идущую от холодного пола, улыбались последним лучам заходящего солнца, встречая звездный яркий свет! Каждая – в своей квартире, порознь, но вместе!

«Я, кажется, люблю тебя…» - тихим шепотом произнесла Эмми.

«Я тебя – тоже!» - ответила Энди.