Петя и Дрюня.

 В 28 и 29 лет, они достигли разного, но при этом оставались друзьями. Дрюня ждал суда и вертелся от тюрьмы, как мог.

Понимая, что вскоре его могут посадить, Петя с друзьями пришёл его проведать и накурить, несмотря на его опустившуюся личность. После этого, Дрюня написал любовное и пламенное письмо в адрес своих друзей, которые выразили таким образом, ему свою поддержку, и конечно же Пете, которого он особо отметил. Когда они прочитали это сообщение, то решили, что оно, больше бы подошло для дамы сердца, но никак не для натуралов до мозга костей. Один из друзей прочитавших то сообщение, со смехом сказал, что Дрюня готовит почву на будущее, в отношении Пети. Петя, спросил:

- В смысле? На что получил ответ, Дрюня сейчас в тюрьме натаскается, а потом и Петю натаскает. Они посмеялись над этим, но как же он оказался прав и прозорлив, через года.

 С того дня минуло сорок лет, и тот весёлый разговор, казался таким далёким и будто бы вымышленным, но в тот день, Петя почему-то вспомнил этот диалог, лёжа в постели, своей больничной палаты. Он не понимал своего дурного предчувствия от этого дня, ведь всё шло как обычно, до полудня этого дня. Он, как впрочем и всегда, на зло персоналу обосрался и обоссался в постели, предвкушая предстоящую ругань, тихонько хихикал и улыбался про себя. От веселья, его отвлёк ветхий, бородатый старик вошедший в палату, в котором Петя уловил еле знакомые черты из прошлого. Он силился вспомнить, кто бы это мог быть, но ничего не выходило, а все попытки были тщетны, пока он не услышал дребезжащий голос старика и не увидел выцветшие глаза, того старика, это был Дрюня.

 Дрюня закрыл дверь палаты на замок и без всяких предисловий стал раздеваться, говоря при этом, что секс его давно не интересует и осталось только на него, на Петю.

 Петя хотел встать и дать отпор этому неизбежному безумию, но к сожалению, он был парализован, а его глаза выражали неистовство. Ещё пять минут назад он веселился обсераясь, а теперь перед ним стоял Дрюня с надроченным и кривым изваянием.

 Дрюня сдёрнул одеяло и сказал:

- А кто это у нас тут обкакался?! Глаза Пети, выражали ярость, смех и бессилие, он думал, что это всего лишь дурной сон, и вскоре он обязательно проснётся. Дрюня уже снимал с Пети трусы, когда Петя смог сказать ему:

- Пошёл на ххх от меня, гомик старый. На что он услышал, «Спокойно, это я Дрюня», а головка члена, скользнула по его бедру. По Пети пробежала тихая дрожь, но не от возбуждения, а от омерзения и понимания собственного бессилия. В следующую секунду, Дрюня пыхтя запихивал свой член в Петю, это было неизбежно. Через минуту они трахались и плакали от этого бреда, через пять минут в самый разгар этого события, медицинский персонал стучался в крепко закрытую дверь палаты. А ещё через две минуты, с последним вздохом и сладкой улыбкой, Дрюня обронил пару жалких капель белого вязкого вещества в жопу Пети.

 Через три минуты, после финального аккорда, дверь поддалась и 15 человек ворвалось в палату. По Петиному лицу сбегали слёзы, в испражнениях лежали два старика, один из которых медленно остывал, но у которого из-за спазма член находился в возбуждённом состоянии, он был твёрже камня, и Петя это очень хорошо чувствовал. Персонал стоял и смотрел, не торопясь, что-либо предпринять, наслаждаясь страданиями этого вредного старика.

 Дрюня умер, как мне думается счастливым, а Петя прожил парализованным ещё долгих 15 лет, каждый день вспоминая, что он «петух», ему так и не удалось покончить с собой, а Дрюня мирно спал.