Немного отойдя от шока я вскрыл второй конверт. Это было письмо от Алекса, от моего мальчика.

*« 23.11*

*Крит. Дорогой, любимый мой Крит. Мой безумец. Как мне сказать ему правду? Как открыть свою полную историю жизни и объяснить…объяснить ему почему я надеюсь прожить хотя бы до 40 лет? Как мне объяснить своё поведение? Я не знаю…Не знаю…Не знаю! Я ничего не знаю!!! Знаю лишь одно…мне осталось недолго.*

*Почему я не могу говорить с ним об этом. Наверное мне страшно. Возможно я боюсь реакции на слова мною сказанные. Кто знает. Кто знает. Рано или поздно он узнает, он почувствует это.*

*Как терять своё счастье? Как убивать его без ножа? Он же погибнет, его шедевр никогда не увидит мир! Его шедевра не увижу я…хотя мне хочется его увидеть. Я хочу это видеть. Мне хочется стоять рядом и смотреть в его счастливые глаза.*

*Мне страшно. Я никогда так не боялся смерти как сейчас. Она, эта безжалостная тварь заберёт у меня всё чем я начал жить. Чем я живу.*

*Врачи говорят что я проживу около трёх месяцев…возможно, если буду правильно питаться и принимать таблетки, то четыре. Но ведь это мало! Это мизерно.*

*Жить в знание того что ты умрёшь и твоё жалкое тельце закопают в холодную землю на съеденье червей! Да это уже не жизнь я вам скажу. Это страх, это боль, это бездна! Я ненавижу медиков! Крит, рано или поздно ты найдёшь эти записи…я знаю это. Не знаю откуда но найдёшь.*

*Так вот. Если ты читаешь всё это безумие, то я не успел рассказать тебе своей истории. Истории болезни. Я болен. Я очень болен. У меня СПИД. Прости. Я виноват сам. Не нужно было в тот вечер так напиваться. Мне блевать от себя хочется, от того что я сделал. Точнее, что я позволил сделать с собой этому белобрысому уроду.*

*В тот вечер я пошёл в кинотеатр. Там по пятницам крутят исключительно эротику для людей нетрадиционной ориентации. Мне было скучно, я был пьян и одинок. В этот вечер показывали «Секс драйв». Честно говоря я уже не помню о чём он…*

*Я сидел на последнем ряду, жевал поп-корн и запивал пивом. Ко мне подсел парень. Как же его звали…Кажется он назвал себя Томом. Как по мне очень смешное и несуразное имя. Томом можно назвать кота, но не человека. Но мне было плевать. Мы сидели и тупо смотрели порно. Смотрели порно для геев. Смешное название человека с нетрадиционной ориентацией, правда? Почему именно название…не знаю. На мой взгляд это просто напросто клеймо, которое поставило это идиотское общество, социум, серая масса, чтобы распределить и поставить какие-то рамки для удобства различия людей! Людей!! А я попросту гей, который сидел с этим жалким уродом и смотрел дешёвую картину под названием «Секс драйв». Блевать хочется…И так, это был Том, смазливый урод с кошачей кличкой, иначе я просто сказать, точнее написать не могу. Он сидел и строил мне свои голубые глаза. И как я раньше не понял что он потерянный в этом мире ублюдок!? Признаюсь, он был красив! Безумно красив! Эдакая блондинка с мужским достоинством. Он сидел и пялился на моё лицо. Тупо пялился. Потом его рука незаметно оказалась на моей, во мне проснулось желание. Желание! Прости Крит! Прости за то, что пишу тебе об этом…мне стыдно. Стыдно. Очень стыдно! Прости…*

*Мы встали и вышли. Спустились вниз, там находилась уборная. Мне жутко хотелось секса! Инстинктивного, звериного и грубого секса! Он попался под руку и казалось бы готов был воплотить все мои тогдашние фантазии в реальность! Чёрт бы его побрал!!! Не буду вдаваться в подробности всего происходящего после…не хочу…не могу делать тебе больно. Хотя поздно…очень много желчи. После акта он сказал что у него СПИД. Эта тварь ещё набралась смелости улыбнуться и просто уйти…да, он улыбнулся и ушёл восвояси даже не извинившись. Ублюдок!!!*

*Крит…прости, дальше писать не могу…слёзы…они не дают писать дальше.»*

Мои глаза округлились до неузнаваемых, неприродных размеров. Кажется я весь превратился в клочок скомканной ваты. Я не мог двигаться. Лицо и белки наливались бордовым цветом. Я был в гневе. В ужасном состоянии гнева. Меня трясло…

Да как он мог оставить? Покинуть! Как мог!? Грёбанный падонок! Хотя. Я сам виноват. Я сам его выбрал. Тогда. Именно в тот злосчастный дождливый вторник. Я позволил. Слышите? Я позволил войти ему в свою мелочную, ничтожную жизнь. Кретин! Спрашивается для чего? Зачем!? Зачем я позволил ему полюбить себя? Для чего позволил полюбить себе? Вы знаете? – Нет? – Я тоже не знаю. Не знаю. Не знаю. И складывается впечатление что никогда не узнаю этой страшной тайны! Это для меня что-то вроде бредовых загадок племени Майя. Ничего не понятно. Совершенно ничего, но все говорят об этом как о чём то глобально прогрессирующем. Глобально прогрессирующий идиотизм я бы сказал. Тошно до блевотины. Все внутренности ноют и не дают спать спокойно. Но я отошёл от темы. О мне не говорят как о прогрессирующем, ненавидящим этот жалкий мирок идиоте! Во мне ноет полупрогнившее от боли любящее уже ушедшего в иной мир Алекса. Я потерял всё. Я потерял любовь, и, я потерял себя…