Мы не были вместе целых четыре года, представляешь? Три года я страдал,еще год — мне просто не хватало тебя. А сейчас я снова глубоко и жадно вдыхаю запах твоего тела. Сколько раз я пытался восстановить его в памяти, сколько раз пытался уловить его на телах других женщин, но безуспешно. Природа уничтожила формулу аромата,что растворял меня во вселенной, наделив им одну единственную женщину. И как я счастлив теперь,что женщина эта в моих руках, что спустя долгие годы я целую ее бедра, пока они, окрапленные мурашками, взбираются мне на плечи. Я — ребенок, достающий из под елки новогодний подарок. Я верил в волшебство и был вознагражден. Награда моя теперь уже обнажена и нежится на простынях под переливы утренних лучей весеннего, чуть охлажденного ветрами солнца.

Не смейся...Я иногда представлял тебя раздетой, ведь помнил с точностью до деталей каждый изгиб и уголочек тела. Но, как ни старался, картинка была размытой. Теперь же все контуры у меня на губах. Я знал, что со временем ты поймешь меня, примешь тот факт, что я был неокрепшей личностью. Мне нужно было время, чтобы наладить дела, адаптироваться в социуме. Я ведь деревенщина: вырос среди болот. Будучи таким, сложно понять, как устроен большой мир.Теперь все поменялось: я стабилен, я спокоен, мы рядом, я люблю тебя, золото!
— Блять! Я снова проснулся, не досмотрев серию. — с этой мыслью Миша неохотно выглянул из глубины черепной коробки, окружающий мир его не восхитил. Пожарная лестница жилого дома, стены цветом, не иначе как гнилое мясо. Сквозняк, длинной в двадцать четыре этажа,трепал его скрюченное тело,лежащее на картоне,постеленном в семь слоев.
Миша задумался о здоровье: последние несколько дней по утрам он ощущал колики в области почек. Сегодняшнее утро не стало исключением.
—Вероятно, стоит посетить врача.— подумал он,пытаясь прощупать внутренности. Глаза его были выебаны коньюктивитом и едва открывались от обилия клейкой жидкости. Миша гладил лицо холодными пальцами, пытаясь выяснить, сильно ли он похудел. Ему казалось,что сильно. Депрессивная волна суровой действительности подхватила его несчастную душу и пизданула о пристань несбывшихся надежд.
— Что же я творю?! Надо бы взять голову в руки и показать этой блядской жизни, кто здесь папа. Сколько можно совершать одни и те же ошибки? Почему жизнь совершенно ничему не учит меня? Надо взяться уже за книгу. Тем более, мне есть о чем писать: выдумывать не придется. А для начала — найду работу и сниму жилье.Надоело шататься от подъезда до барака, от барака до лавочки.Страшно от того, что я привык жить с сотней рублей в кармане. — эти слова, в разных вариациях, Миша напевал себе как мантру всякий раз, когда настроение касалось дна.
Он подумал о вечере. Представил ,как после горячего душа распаренный ляжет в мягкую кровать…
Но острое чувство голода приземлило его:
—Возмещу отсутствие завтрака мастурбацией. Я люблю дрочить. Вечером я поеду к Вике. Но разве может, хоть даже и самая великолепная, женщина подарить столь волнительные чувства,какие дарит молчаливая,но своя, плоть от плоти — рука!

С этими мыслями Миша спустил штаны, смазал головку члена сухой утренней слюной и принялся шкурить самых прекрасных созданий, каких только мог вообразить. Сперма торжественно брызнула на живот.
Подумав о жизни, кишащей внутри белой,густой субстанции,Миша смахнул ее на холодный, бетонный пол, вытер живот салфеткой и тяжело поднялся на ноги, обулся, умылся из бутылки, запрятал картон за мусоропровод, поссал в бутылку, плотно закрутил, выкинул. После — собрал пожитки и, будто презирая все живое,растер ногой сперму, уже утратившую начальную консистенцию.

Через полчаса Миша завалился в букмекерскую контору. Любимое и, в тоже время, ненавистное заведение, встретило его духом бродяжьих ног. Карманники, барыги, мошенники и просто свернувшие не туда люди дышали здесь одним воздухом и были одержимы, одной общей страстью. Кивнув нескольким знакомым, Миша натянул на лысую голову капюшон и сел за стол в самом дальнем углу. Отсвечивать ему не хотелось.

— Ну че, есть деньги? — прозвучал вопрос откуда то сзади.

— Да, конечно, а у тебя? — Миша ответил, не оборачиваясь. Задав встречный вопрос, он улыбнулся впервые за сутки. В нем играло что-то вроде злорадства. По голосу собеседника он понял, что тот запрыгнул в какую-то конкретную задницу.

— А че, по мне не видно,что все хуево? — жалким, замученным голосом простонал собеседник.

—Понимаешь ли, Андрюша, по тебе видно,что ты любишь играть. Разве может человек, сутки напролет занимающийся любимым делом, жаловаться на жизнь?Тебе стоит благодарить судьбу.

Андрюшина мимика заплясала в сумасшедшем танце. Ему было смешно, и лицо стремилось показать это. Но внутренние установки давали обратную реакцию.
Он сел рядом. Миша посмотрел на него и сбросил улыбку: ему стало страшно от того, что он, может быть, выглядит так же хреново, просто не замечает этого.

— Да ты заебал. — простонал Андрюша тоном, какого раньше не приходилось от него слышать.

— Мне сестра прислала двадцатку, чтобы я к ней на свадьбу приехал. —Андрюша опустил взгляд в пол и сделал кислую мину, потом посмотрел на Мишу.

Судьба денег была ясна.

Миша снова улыбнулся:

— От меня то, что услышать хочешь? Я неделю в подъезде сплю. Ел в последний раз сутки назад, а ты двадцатку скормил конторе за ночь и даже не позвонил.

— Я вообще-то не двадцатку уебал. — снова простонал он, теперь уже вообще потеряв любые сходства с человеком психически здоровым. — Я у мамы в долг попросил тридцатку сестре на подарок и на теннисе слился. Еще мне тип звонил, которому я восемь тысяч должен, сказал, ебало разобьет, если вечером не отдам.

— Крученый, ты реально конченый.

Прозвище Крученый Миша дал ему за привычку накручивать на палец волосы, которые висели у него до плеч. Вообще, у Андрюши очень необычные волосы, в том смысле, что они не имеют предрасположенности складываться в какую-либо прическу: не обзавелись они ни пробором, ни зачесом, просто висят, вцепившись хозяину в голову. Складывается впечатление, будто в детстве, намазав эту самую голову суперклеем, он полез кобыле под хвост. Вероятно, было бы гуманней отрезать дураку голову, но конюх принял странное решение и остриг кобыле хвост.

— Да не конченный я, это все теннис ебучий.

Миша смотрел внутрь его безнадежного существа и пытался понять, является ли он сам таким же или все-таки имеет шансы на спасение. Странно, но он не мог вспомнить, когда и где сделал первую ставку. Кто-то его надоумил или он сам это придумал? Если сам, то зачем? Хотел заработать или ради интереса? Как бы там ни было, печальные последствия на лицо: три года вычеркнуты из жизни.

Чтобы тебе, мой читатель, было более понятно, как проходит процесс деградации, представь:

Идешь ты за мужичком по улице, руки, ноги у него самые стандартные. Голова в размер туловищу, куртка не жмет и не висит, по размеру в общем. Ничего подозрительного в нем нет, разве что мочки оттопырены. Манеры тоже в порядке. Лапочка — одним словом, ага!

И вот идешь ты за ним, наблюдаешь, и думается тебе: нет с таким персонажем приключений не найдешь, а он, хуяк, и за угол. Следом поворачиваешь, испарился. Где искать непонятно. Тут и цветочный магазин, и барбершоп, и кофейня, даже букмекерская контора есть! Вот ты и думаешь, наверно с Ларисой какой-нибудь решил встретиться. А чтобы та более сговорчива была, кроме члена и цветы принести понадобилось. В магазин заглядываешь, а там никого. И в барбершопе нет, и в кофейне тоже. Заходишь ты в контору, а он счастливый на стуле качается, руки потирает. Ну, и ты рядом садишься, посмотреть, чем живет. Смотришь на баланс, там пятьдесят тысяч. Через час глядишь — уже сто двадцать. «Ничего себе!» — думается тебе, — «семьдесят тысяч за час человек заработал, и чего он только домой не идет?». В какой-то момент ручки твои почесываться начинают. «А почему бы и мне не заработать святых бумажек» — думаешь ты. И вот уже с бумажником наперевес бежишь на кассу, быстренько регистрируешься и два хабаровска на счет кидаешь.

То, что ставить ты не умеешь, вообще не проблема: помощников в конторе всегда достаточно. Уже через минуту незнакомец учит тебя финансами распоряжаться. Ставку делаете, мимо. Вторая зашла. Следующие четыре тоже как по маслу. «Как хорошо то!» — думаешь ты, — «двенадцать тысяч за пол часа — это же и работать больше не придется». Тем временем мужичок с оттопыренными мочками под ноль проигрался. Ты, конечно же, рассуждать начинаешь: «Сам виноват. Это все жадность. Надо было остановиться». Ну, и, между делом, ставочки делать продолжаешь, разумеется, с помощью советника.

Часик всего лишь проходит, и ноль на балансе высвечивается. «Ну как же так! Надо было остановиться. Ладно не мое это. Зарплату получу, отыграю десять тысяч и больше ни ногой», — да-да, именно так ты и подумаешь. А через полгода будешь пятьсот рублей в долг просить, чтобы уж точно шесть зарплат отыграть.

Ладно, вернемся в контору, и дослушаем беседу Миши и Андрюши:

— Так что, есть деньги то у тебя? — с надеждой в глазах спросил Крученый.

— У меня сто рублей, — ответил Миша, и он не врал.

— Есть теннис проходной, давай экспресс поставим?

— Нет, Андрюша, ты точно конченый до мозга костей. Ты, сука, полтинник убил. Ладно мне не позвонил, ты себе то хоть пожрать купил? Или обошелся банкой энергетика и вафлями? У меня нет желания говорить с тобой, занимайся своими делами.

В этот самый момент на входе в игровой зал разыгралась любопытная, но в тоже время крайне грустная сцена: молодая женщина лет тридцати шести стояла там в слезах с двумя детьми под руку. Девочке было лет двенадцать, а мальчику около пяти.

— Что же ты делаешь? — сквозь слезы говорила женщина, глядя куда-то вглубь зала: «Нам Машу в школу надо собрать,нам кредит надо платить».

— Хули ты тут клоунаду устроила,дура? Детей против меня не настраивай! Машенька,Слава, идите с мамой домой, я позже приду.

Женщина рыдала уже взахлеб. Мальчик скопировал ее поведение и тоже заплакал. Девочка ковыряла носом ботинка плиточный шов, либо пыталась что-то изобразить, как это обычно делают дети.

Миша наблюдал за происходящим, чуть развернувшись в их сторону:

«Да уж, дорогие мои, вам еще только предстоит осознать,что папы больше нет, что осталась от него лишь физическая оболочка. Вам бы и правда уйти отсюда, а папа придет утром. Сейчас у него есть срочная необходимость обогатить букмекерскую контору. Удовлетворив эту необходимость, он выпьет водки из одного стакана, пущенного по кругу, занюхает рукавом, хорошенько выругается, а утром вернется к вам и поцелует ваши родные мягкие щечки. Потом снова уйдет и опять вернется. Мама потерпит его еще пару лет и разведется. А сейчас просто идите спать».

Мише сделалось грустно. Он взглянул на Крученого, тот уже дремал, откинувшись на стуле назад и уперев подбородок на грудь.

— Угораздило меня кентов найти. Вот что он натворил? Мог бы спать сейчас в кровати с полным желудком. Сейчас подойдет охранник,постучит его по плечу скажет, что спать здесь нельзя, ничего нового.

Миша начал играть и через пару часов набил уже две тысячи шестьсот рублей. «Ничего себе!» — сверля взглядом логотип компании, проговорил про себя: «Дайте мне сто тысяч и я выебу вас». Именно эту цель преследовал Миша всякий раз, когда садился за игру. Заработанные деньги в какой-то степени являлись лишь подтверждением случившейся пенетрации.

Крученый в очередной раз очнулся и, взглянув на Мишин баланс, сразу же попросил пятьсот рублей.

— Не, Андрюша, не дам. Я, конечно, не суеверный, но каждый раз, когда я вывожу деньги для кого-то, а не для себя, я проигрываю.Тем более, у тебя была сумма в сто раз больше и она тебе не помогла.

— Ну, пожалуйста. Я не буду играть. Мне хостел надо снять — не спал трое суток.

Минут десять он парил Мише голову и у него получилось. Миша был в бешенстве, но сдержал себя.

Крученый ушел. Скоро Миша проиграл почти все, осталось лишь триста рублей.

— Гандон ты, Крученый. — пробубнил Миша и отправился в туалет. Там он помылся жидким мылом и холодной водой. Поменял футболку. Зеркало его не расстроило:как ни странно, выглядел Миша все еще по-человечески. Закончив водные процедуры, он пошел в магазин. Там своровал вафли и ряженку, купил сигареты.

Бесконечное ожидание вечера.