**Название: Ян   
Автор:** [**Shakret**](http://www.diary.ru/%7EShakret/) **Беты:** [**Nillogara**](http://www.diary.ru/%7ENillogara/) **,** [**Кейн.**](http://www.diary.ru/%7EMachtFrei/) **Размер: макси  
Рейтинг: R (NC-17 будет, но позже)  
Жанр: романс, ангст  
Саммари: Офисный романс.  
От автора: Мне очень интересно знать мнение читателей, любое.** **Если не нравится - тоже пишите** **Глава 1****Ян Ковда грустно смотрел на огромную пачку документов, лежавшую на его столе, и медленно пил остывший чай. В офисе уже никого не было, а он все никак не мог решиться приступить к работе, просто не мог поверить, что все ЭТО он должен разобрать один. Ему казалось, что еще немного и в комнату войдет шеф, улыбнется и скажет: "Ян, расслабься - это была шутка". Время шло, шеф не появлялся, а Ян все больше и больше углублялся в свои мысли и воспоминания...  
  
Ковда был вполне счастливым молодым человеком: у него была хорошая работа, приличное, отдельное жилье, он сохранил прекрасные отношения с родителями и никогда не испытывал недостатка в друзьях и знакомых. Он даже не думал, что что-то в его жизни может пойти не так из-за такой ерунды, как волосы.   
Волосы были гордостью и любовью Яна. Волнистые, темно-русые с золотым отливом, – они тяжелой, роскошной гривой падали ему на плечи. Он не представлял себя без них так же, как не мог представить себя без руки или ноги.  
Волосы Яна всегда были его визитной карточкой и вызывали массу эмоций у окружающих. В детском саду его ставили в пример другим детям. В школе попытались обзывать девчонкой, но мама отдала Яна на самбо, и уже через полгода даже самые бестолковые поняли, что он совсем не девочка.  
С 5-го класса Ян начал побеждать на межрайонных соревнованиях, ему пророчили отличное спортивное будущее, но в 9-ом классе он внезапно перестал ходить на занятия, сославшись на травму. Конечно же, все произошло не "вдруг", просто незадолго до этого к нему подошли молодые люди с характерно бритыми затылками и настоятельно предложили “волосатику” заняться делом. Чего, как говорится, зря таланту пропадать. Ян был вежливым и умным мальчиком, парней сразу понял, но попросил некоторое время на раздумье.   
Думал не долго. Уже на следующий день после этой судьбоносной встречи мальчишка ехал на другой конец города в надежде уговорить директора физико-математического лицея принять его в середине года. Рядом с лицеем жила его бабушка, и Ян рассчитывал пожить какое-то время у нее. Родителям про предложение он ничего не рассказал, полагая, что с его исчезновением из поля зрения "преступные элементы" переключатся на кого-нибудь еще, и проблема рассосется сама собой.  
  
Ян готовился к тяжелому разговору и всю дорогу подбирал слова и фразы, объясняющие, зачем ему в середине года так важно получить место в лицее, однако страхи его были напрасны. Как только он попал в кабинет к директору и произнес первую часть заготовленной речи, директор его остановил и задал абсолютно идиотский вопрос: "Ты в бадминтон играешь?"   
- Да, – на автомате ответил Ян.   
А уже через 5 минут Ковда стоял посреди спортивного зала с ракеткой в руках, отбивая подачи рыжей смешливой девчонки. То ли он действительно хорошо играл, то ли приглянулся девочке, но по очкам он выиграл. Собственно, эта победа и оказалась его пропуском в новую жизнь. Конечно, только бадминтоном все не ограничилось, был еще тест, но Ян уже не волновался, он был уверен, что место для него найдется.   
Так оно и оказалось. Осталось только принести документы из старой школы. Получить документы в середине учебного года оказалось делом непростым. Сначала директриса вообще отказалась с ним разговаривать и потребовала привести в школу родителей. Мама, что неудивительно, поддержала Яна в желании как можно раньше перейти в профильный лицей, и после нескольких дней нервотрепки и завываний директрисы о том, что Ян убивает им статистику, документы ему отдали.  
Лицей принял Яна тепло. Конечно, и тут нашлись любители позубоскалить по поводу его шикарного хвоста, но пара финтов, показанных на физкультуре, убедили большинство в том, что парня лучше не задирать. До самого окончания лицея Ковда так и не смог понять, зачем его спрашивали про бадминтон – в местную сборную его не звали.  
  
Потом был институт и бодание с военной кафедрой по поводу стрижки не по уставу. Невероятно, но Ян умудрился отстоять право ходить на военку с «гражданской» стрижкой. Даже на сборах, перед получением офицерского звания, его не обрили, а вежливо попросили спрятать волосы подальше.   
  
И вот теперь, после стольких лет борьбы с «общественным мнением», его поставили перед выбором: или он становится стриженым ежиком и живет спокойно, или его имеют по полной программе, да еще и без антракта. Конечно, можно все бросить и уволиться к чертовой матери, но почему, почему он должен все бросать и, главное, из-за чего? Из-за того что кому-то не нравятся длинные волосы?! И вообще, они у него сейчас не длинные - достают всего лишь до середины лопаток, хотя шефу это, кажется, уже не важно.   
Ян в очередной раз приложился к кружке с чаем, совсем остывший напиток стал еще более мерзким. Он не любил чай, предпочитая кофе, который пил любым. Конечно, если кто-то варил ему свежесмолотый кофе в турке, он был рад, но с неменьшим удовольствием мог выпить "Нескафе" или какой-нибудь гранулированный "Коломбо". Да, не гурман, ну что с того, главное, чтобы в кружку с этим живительным напитком было добавлено нежирное молоко и пол-ложечки сахара. Сладкое Ян не любил, впрочем, это никого не удивляло - он же не девушка, чтобы обожать тортики и шоколад.  
  
Взглянув на стопку важных бумажек, Ковда вздохнул и окончательно решил, что будет разбираться со всем этим завтра, а теперь ему пора домой. Прогулка по вечернему городу – все, что ему сейчас нужно - это поможет расслабиться и попытаться понять, что же произошло за последнее время, что послужило толчком, отправившим его жизнь в столь непривычное для него русло. Не хотелось так думать, но в голове все чаще и чаще слова складывались в сточку «жизнь летит под откос».  
Ян бы очень удивился, узнав, что такие мысли приходят не только в его голову.** **Глава 2****Пять этажей вниз, ключ на охрану, роспись в журнале постановки на сигнализацию, и вот уже Ян Ковда - свободный человек - идет по улицам вечернего города, вдыхает сладкий аромат чего-то цветущего, наслаждается теплым ветерком, играющим с его волосами.   
Ян в силу специфики своей профессии, а он был программистом, привык подходить к решению проблем системно. Для того чтобы понять, что делать дальше, он решил еще раз осмыслить уже произошедшее.   
  
Итак, две недели назад его бросила Леночка, устроила пышный скандал с битьем посуды, истерикой и бросанием ключей. Все бы ничего, но она умудрилась что-то наплести родителям, и они теперь не горят желанием с ним общаться. Яна это очень огорчало, он был близок с ними и не понимал, почему они приняли сторону Леночки и мифических внуков, не пожелав даже выслушать его.   
А ведь ситуация была ерундовой: Ян не пришел на очередное свидание. Это было даже не свидание, а так - прогулка. Они уже несколько месяцев жили вместе, и Леночка, дабы не погрязнуть в быту, регулярно устраивала «выходы в свет». На сей раз это был поход в японский ресторанчик, открывшийся неподалеку от их дома. Ян предупреждал ее, что записан к мастеру, но она не обратила на это внимание. Она вообще не понимала, зачем ходить к парикмахеру, если не хочешь стричься. Яна это не сильно напрягало, хотя пару раз он пытался ей объяснить, что красивые волосы требуют регулярного ухода: подровнять кончики, сделать питательную маску… а массаж? Разве можно отказаться от массажа головы, после которого в себя приходят не только волосы, но и мозги? Увы, Леночке этого было не понять; она предпочитала салон рядом с домом, банальное мелирование и японскую химию – дорого, но, что бы ни обещала реклама, совершенно не натурально.  
  
Каждый месяц, уже несколько лет подряд, Ян посещал одного и того же парикмахера, занося визиты к нему в ежедневник на полгода вперед. Это был не просто визит к хорошему мастеру, это было традицией. Традицией, которая благодаря новому шефу, собиралась накрыться медным тазом.   
Обычно Ян задерживался на работе совершенно спокойно, но в «дни релаксации», как он их называл, старался уйти вовремя. В ту пятницу не удалось - шеф настоятельно попросил Ковду задержаться и доделать отчет. В общем-то, ерунда, но она требовала времени; попытка перенести работу на утро понедельника успехом не увенчалась. Ему пришлось не только доделать этот дурацкий отчет, но и дождаться, пока шеф его проверит, а он не торопился. И самое главное, Ковда только сейчас понял, делал это шеф специально..  
- Ян, что Вы так нервничаете? Вы за каких-то двадцать минут написали все, что нужно, сейчас я дочитаю, и Вы сможете быть свободны. Я понимаю, что у Вас могут быть дела, но в отличие от Вас, мне еще и в выходные придется поработать. – Так спокойно, с улыбочкой. Как же хочется стереть эту дурацкую улыбку с губ. Схватить за волосы сзади и долбануть со всей дури об стол. Ян зверел: зрачки расширились, дыхание участилось, но даже сказать хоть что-то в ответ он не мог.  
- Все. Я так и думал. Все просто замечательно. Спасибо. Вы можете идти.   
Выскакивая из кабинета, Ян заметил, как милая улыбка шефа превратилась в злорадный оскал. Тогда он подумал, что ему показалось.  
  
К счастью, мастер согласился перенести визит на более позднее время. Вылетая из офиса, Ян так психовал, что забыл телефон на столе, и Леночка не смогла ему дозвониться. Сам Ян был в таком состоянии, что даже не вспомнил о японской кухне.  
Придя домой уже в спокойном и добродушном настроении, он застал Леночку за активным сбором вещей. Она начала кидаться в него расческами и флаконами с шампунем, что-то кричать, размазывая тушь по лицу. Из всего многообразия претензий Ян уловил основное – Леночка не желает жить под одной крышей с извращенцем, любящим свои волосы больше, чем что бы то ни было, и способным променять ее - умницу и красавицу - на какого-то брадобрея. Слушать объяснения в таком состоянии она была не способна.   
Еще несколько минут, стук двери - и Ян остался один в тихой, разгромленной квартире. Именно тогда он по-настоящему пожалел, что зимой не согласился стать шефом.   
  
Впрочем, это уже детали. Леночкин уход не причина, а следствие всего, что с ним происходит. Причина появилась раньше. Когда? Ян планомерно перебирал все более-менее значимые события за последние полгода. Шум вечернего города был замечательным фоном для неторопливых размышлений.  
  
Ковда уже несколько лет работал в фирме, разрабатывающей специализированное ПО. Работал успешно, руководство его ценило. Ян был на редкость обязательным, но при этом не тупым исполнителем, у него часто появлялись небанальные ходы и изящные решения. Несколько раз его ставили руководителем группы, благо проекты, за которые он отвечал, были маленькими и длились не больше двух месяцев. За это время Ковда полностью удовлетворял свои амбиции и с радостью возвращался в отдел.   
Он не любил руководить, понимая, что начальственная должность лишает людей дружеских отношений в коллективе, а коллектив Ян любил. Ему нравились девушки, работающие в его отделе, - шутка ли - и симпатичные, и умные, да еще и к нему хорошо относятся: то кофе принесут, то булочкой поделятся. Ребята тоже нормальные подобрались. В общем, когда после новогодних «каникул» его пригласили в прямом и в переносном смысле «наверх», он не нервничал. Предложение о повышении воспринял нормально, но попросил, как обычно, время на раздумья. В этот раз он решил посоветоваться с родителями, и на семейном совете постановили, что если ему не хочется занимать эту должность, то и не надо себя ломать. Зарплата у него и так хорошая, а вот времени на личную жизнь после перехода на новый уровень может не хватать.   
  
Отказ на фирме восприняли нормально, и уже через пару недель им торжественно представили нового начальника отдела, взятого со стороны. По старой привычке Станислава Борисовича Логинова тут же окрестили шефом.  
Ян и его напарник Сергей, тоже, кстати, длинноволосый молодой человек, на этом мероприятии отсутствовали – были у клиентов. А вечером их телефоны просто раскалились от звонков коллег. Все хотели сообщить ребятам, что новый шеф – нормальный мужик, правда, есть одно НО: он сказал, что не потерпит на работе выпивох - благо с этим в отделе все было в порядке и в офис с похмелья никто не приходил, а потом тише добавил, что разных хиппи волосатых он тоже терпеть не может…  
  
Ян развеселился. Сначала школа, потом институт с этой дурацкой военной кафедрой, теперь вот и на работе что-то намечается. Глупо, конечно, но внутри все зашевелилось от предвкушения очередного развлечения.** **Глава 3****Обычно новую жизнь люди начинают с понедельника, но Станислав не любил традиций, поэтому знакомиться с вверенным ему отделом отправился во вторник. Понедельник пал жертвой его хозяйственной деятельности. Новая жизнь, так новая жизнь – это значит, что все старое должно отправиться на помойку. После проведенной генеральной уборки и выноса нескольких огромных мешков к мусорным бакам, квартира стала казаться больше и светлее. А холодильник, после часа гуляний по супермаркету, заполнился полезными вкусностями. Жизнь продолжалась, и Стас наконец-то решил взять от нее все!  
  
В этом офисе Логинов неоднократно бывал, но даже подумать не мог, что обоснуется тут на достаточно долгий срок. Звонок друга пару недель назад выдернул его из спячки. Предложение возглавить отдел, занимающийся разработкой пусть мелкого, но «штучного товара», показалось заманчивым, и вот он уже стоит в окружении своих будущих сотрудников и слушает хвалебные речи в свой адрес. Жутко хотелось дать Валерке по шее за такое представление, но нельзя – они договорились, что не будут афишировать свое знакомство. Не хотелось сразу же становиться просто «человеком руководства». А так все эти учился…, закончил…, работал…, возглавлял… - и у стоящих вокруг людей глаза округляются от удивления, появляются заинтересованность и уважение.   
Станислав с любопытством разглядывал ребят из отдела: все как на подбор симпатичные, одеты прилично. Девушки длинноногие - Валерка обещал, что они не только хороши собой, но еще и умницы. Последнее было особенно ценно, Станислав не переваривал идиотов и медленно соображающий народ.   
  
Валерка вообще отличался странными пристрастиями при приеме на работу: все его сотрудники вполне могли по подиуму ходить или, на худой конец, йогурт рекламировать, а не блок-схемы чертить и оптимизацией заниматься. Это был его бзик: он считал, что к клиенту нельзя присылать прыщавых юнцов в растянутых свитерах и сношенных ботинках. Даже если в его сети попадалось этакое чудо, то оно или становилось человеком за три испытательных месяца, или же контракт с ним не продлевался. Кстати, еще одним занятным принципом работы на фирме было то, что с клиентами общались все члены группы разработки. У Валерки даже лозунг был: «Мы должны знать, для кого работаем!»   
Конечно же, серьезные вопросы решали специально подготовленные люди, но, когда процесс уже шел, на беседы и согласования к клиентам ездили все. Именно поэтому в момент представления нового шефа в отделе не доставало двух сотрудников. Валерка сказал, что они оба - замечательные ребята, и он с ними обязательно сработается. Как же, сработается! Если бы Станислав только знал, что этот змий ему приготовил, он бы ни секунды тут не задержался. Но он не знал.  
  
Хвалебная ода подошла к концу, начались стандартные вопросы-ответы. Это тоже корпоративная традиция, и ее строго придерживались: нового сотрудника не просто представляли, коллективу давали возможность поближе с ним познакомиться.   
Начали, как всегда, бойкие девушки:  
- Станислав Борисович, а Вы какой кофе больше любите?  
- Кофе? Я его вообще не пью, предпочитаю белый чай. – Ух ты, как они удивились, вроде, простой вопрос, простой ответ, но народ начал переглядываться.  
- А булочки едите? - Нет, ну что за дикость, этим болонкам спросить больше не о чем? Что там Валерка говорил об их IQ? Ладно, улыбаемся и машем.  
- Булочки ем. Только несладкие. – Начали хихикать, оценивающе глядя на фигуру.  
Одним словом – цирк. Потом правда перешли на более интересные вещи: обсудили изменения в стиле работы, пожелания в оформлении текущих документов. В общем, встреча прошла успешно. Валерка, судя по всему, остался доволен.   
  
На следующее утро Станислава Борисовича радостно приветствовали все обитатели отдела, только вот отсутствующей вчера парочки все еще не было на месте.** **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** **Глава 4  
  
Подходя к дому, Ян понял, что, кажется, нашел ту отправную точку, с которой и начались его неприятности. В какой-то миг ему даже показалось, что на улице резко похолодало – он вспомнил первый взгляд шефа…  
  
В тот злополучный вторник, когда всему отделу представляли нового шефа, Ян с Сергеем пытались подписать измененное техзадание. Осталось получить всего одну подпись, но, увы, рабочий день заканчивался, и главбуха они не застали. Без особого энтузиазма ребята решили приехать сюда завтра утром, а потом вместе отправиться в офис.  
Вечернее обсуждение пристрастий шефа ничего не изменило в их планах, наоборот, они решили, что совместное появление будет забавным, и не ошиблись.   
Ввалившись в отдел через час после начала рабочего дня, Ян с Сергеем застали всех, сидящими на своих местах и активно работающими; стоял только один незнакомый человек. Серега начал что-то объяснять, попутно размахивая папкой с документами, раздеваясь и здороваясь, а Ян на мгновение потерял дар речи – взгляд, который он успел поймать, поразил его. В нем промелькнула буря эмоций: сначала удивление, злость, испуг, что-то еще очень нехорошее, название чему Ян так и не смог подобрать, а потом вдруг боль и обреченность. Еще пара секунд - и все стихло, спокойные красивые глаза смотрели на Яна с усмешкой. Тогда он подумал, что ему все померещилось. Такие противоречивые чувства в глазах холеного, уверенного в себе мужчины почему-то казались неуместны. А через мгновение отдел ожил и зашевелился, их начали представлять шефу, кто-то даже ляпнул: «Алиса – это кекс, кекс – это Алиса!».  
  
Жизнь пошла своим чередом. Нововведений, сильно меняющих жизнь дружного коллектива, не произошло. Только на столике с кофемашиной появился маленький, но тяжелый чайничек для заварки. А еще девушки переключились с плюшек и эклеров на пирожки с мясом и капустой.  
Станислав Борисович как-то незаметно превратился в Стаса, но обращались к нему только на «Вы», он, в свою очередь, так же обращался к подчиненным, которые переняли эту подчеркнуто вежливую манеру и во время перерывов развлекались изящной словесностью.   
Все было хорошо, вернее, почти хорошо. Почти, потому что Леночка начала возмущаться – ей казалось, что Ян стал больше работать. Это было правдой, но работа Яну нравилась, и он не обращал особого внимания на то, что ему доставались самые неприятные разговоры с клиентами, самые большие отчеты и куча мелких поручений, на выполнение которых уходила уйма времени. Сергею доставалось не меньше.  
Тогда Ян и думать забыл и о странном взгляде, и о «волосатых хиппи», но время шло, обязанностей становилось все больше, недовольство Леночки росло в геометрической прогрессии…  
  
Несколько лестничных пролетов пешком, поворот ключа - и Ян дома. Дома, где его уже никто не ждет.  
Леночка. А ее, оказывается, может не хватать. Постоянные пельмени вызывают рвотный рефлекс, пыль планомерно отвоевывает все большие территории, постиранные рубашки висят на вешалках, чтобы не гладить. На маму рассчитывать бесполезно, она все еще дуется на бестолкового сына, не разглядевшего свое счастье. Может, она права? Ян, вздохнув, обвел взглядом ставшее неуютным жилище и пошел на кухню. Чашка крепкого кофе и правильный бутерброд – лучшее лекарство от всех депрессий.  
Леночка, Леночка, она его и правда пыталась защитить. Какой же он был дурак, что сразу не выяснил, что произошло на корпоративе.  
  
Девушек на фирме было немного, и ценились они высоко, корпоративы на 8 марта всегда устраивали достойные: с артистами, живой музыкой, кучей хорошей еды и выпивки. Самое замечательное, что на них приходили со своими половинами. Леночка была великолепна, девчонки из отдела поглядывали на нее с завистью. В разгар веселья к Яну подошел Стас и начал что-то выяснять по поводу тестовой версии. Тема была серьезная, Яну было что сказать и они отошли в сторону от шумной компании. Минут через десять Леночка не выдержала и буквально силой утащила Яна танцевать, бросив через плечо, что о делах можно и на работе поговорить. А ближе к концу вечера Ян заметил Стаса и свою девушку, разговаривающих в холле. Он был так удивлен увиденным, что решил не вмешиваться. Посмотреть было на что: Леночка тихо шипела, активно жестикулируя, а Стас, так же тихо отвечал, излучая спокойствие и уверенность, только вот кулаки были настолько сильно сжаты, что костяшки побелели. Весь разговор занял не более четырех минут, и они разошлись в разные стороны.   
  
Напоследок руководство и начальники отделов еще раз поздравили подчиненных и их прекрасных спутниц, Станислав Борисович, даже стихи прочитал: «Есть женщины в русских селеньях, их женами нежно зовут, коня на скаку остановят и шефу по морде дадут». Народ был на веселе и воспринял экспромт дружным ржанием и овациями, только Леночка нервно дернула плечиком – «шут!». Ян же был настолько благодушен, что не предал этому никакого значения.  
  
А потом начался кошмар. На Яна и Сергея обрушился вал работы. Где шеф ее находил, для всех было загадкой. Он, не скрывая, кривился, когда Ян или Серега делали что-то не так, и если другим сотрудникам он мог помочь, то этим доставались только усмешки и издевки.   
В отделе начались волнения, ребятам сочувствовали и не могли понять причину резкого изменения отношений. Вот тогда-то и всплыла снова фраза про хиппи, а Сергей вспомнил, что шеф, когда он пожаловался на слишком большую загрузку, небрежно бросил: «Есть время хаер растить, найдется время и на все остальное».   
Девчонки возмущались больше всех, даже предлагали пойти к генеральному, только вот смысла такой демонстрации ни Сергей, ни Ян не видели. Что им могут сказать: «Не справляетесь – ищите другую работу»? К такому повороту событий они были не готовы. И самое главное, они не могли поверить, что причина всего происходящего кроется в длине их волос.  
Через два дня после шумных дебатов в курилке Сергей пришел коротко стриженным. И для него, как по мановению волшебной палочки, началась прежняя жизнь. Отдел замер в недоумении, ожидая дальнейшего развития событий. Теперь роль Золушки Ян исполнял в одиночестве. Парни начали уговаривать постричься и его, но Ян, матерясь сквозь зубы, говорил, что шеф от него такого подарка не дождется. Это уже стало делом принципа.  
  
Пару месяцев Ковда жил, как в тумане, все свободное время посвящая работе и самообразованию. Станислав Борисович не просто заваливал его работой, он начал поручать ему то, что тот никогда не делал. На шпильки в свой адрес Ян подчеркнуто не реагировал, видя, что шефа это здорово бесит. Ян не понимал и не собирался разбираться в закидонах шефа, в чем он был абсолютно уверен, так это в том, что никакие действия Логинова не заставят его подстричься или идти искать помощи у руководства, хотя генеральный уже пару раз спрашивал, как дела и не хочет ли он сменить отдел. Леночка каждую ночь крыла Стаса многоэтажным матом не хуже портового грузчика… Потом был, вернее не был, тот несчастный японский ресторанчик, и Леночка ушла.   
  
Уже лежа в постели и думая о взятом домой задании, Ян понял, что Леночка была права. Какая нормальная девушка вытерпит, что ее парень до позднего вечера сидит перед компьютером, а потом валится в постель, засыпая, едва коснувшись подушки, не поцеловав даже в щечку? Хорошо, что она не увидит, что Ян притащил с работы на этот раз.   
В эту пятницу шеф превзошел сам себя. Сначала, вызывая всеобщее удивление, на столе Яна росла башня из папок: мальчик-курьер таскал их из кабинета шефа и из архива. Потом, проходя мимо с чашкой ароматного чая, Станислав Борисович пошутил, сказав что Яну пора выделить дополнительное рабочее место и удалился, ничего не объяснив, в «аквариум» - так называли его кабинет, огороженный полупрозрачными панелями от общего зала. А где-то за час до окончания рабочего дня шеф вернулся от генерального и с притворной скорбью на лице сообщил, что руководство очень ценит Яна и ему поручено серьезнейшее задание - сделать аналитическую справку, проанализировав результаты работы отдела за три последних года.   
- Все методические указания по составлению справки есть в этом руководстве, там же Вы найдете статистические формулы и комментарии к ним. – У Яна в руках оказалась «маленькая» книжечка, в пару сантиметров толщиной. - Сделать это нужно как можно быстрее, так что приступайте прямо сейчас. Надеюсь, Вам не надо сегодня к парикмахеру? - голос сочился издевкой и ядом, в глазах плескалась смесь веселья и какого-то садистского удовлетворения.  
Отдел безмолвствовал, а Ян, просматривая методичку, все больше и больше впадал в уныние. Как на зло, еще и кофе закончился.  
  
Нелепая, совершенно дурацкая ситуация. Так дальше не может продолжаться. Засыпая, Ян подумал, что непротивление насилию пора заканчивать, больше он просто не выдержит. А еще стоит завтра съездить к родителям и наконец-то помириться.   
  
Глава 5  
  
Утро. Солнце беззастенчиво лезло под веки, пытаясь разбудить. Ян не сопротивлялся. Быстро принял душ, позавтракал и поехал к родителям, купив по дороге цветы для мамы и тортик. Он окончательно решил забить на аналитическую справку – если уж шефу так приспичило ее получить, пусть выдает помощника и освобождает их от другой работы.  
Родители встретили прохладно, даже цветы мама приняла неохотно. Кто бы мог подумать, что все так плохо?  
- Мам, па, что вы в самом деле? Ну ушла Ленка от меня, но я же не виноват, я этого не хотел!  
- Не хотел? Так что же не остановил? Как ты вообще мог ей позволить куда-то идти на ночь глядя, да еще в таком состоянии?! – Мама даже не заметила, как начала повышать голос.   
Отец мрачно смотрел мимо, потом вдруг встрепенулся, развернул мать в сторону кухни, сказал:  
- Ты поди чай поставь, а мы пока стол накроем. Хватит в дверях торчать, да и торт пропадает.  
Уже за столом, разливая чай, отец рассказал, что Леночка, пока оформляла отпуск, жила у них 2 дня, а потом уехала к тетке.   
- Ладно, горло промочил, а теперь давай, рассказывай, что там у вас произошло, – отец продолжал дирижировать. Мама нехотя ковыряла торт и всем своим видом показывала, что ей и так все ясно.   
- Ты лучше сразу скажи, кто она? Из отдела? Или на улице нашел?   
- Мать, помолчи. Он сейчас сам все расскажет.  
И Ян рассказал все. И про нового шефа, и про его заскоки. И про то, что квалификация за эти пару месяцев о-го-го как выросла, но времени на жизнь совсем не осталось. А Леночка, так это просто стечение обстоятельств. Он правда не хотел, но сил бежать, уговаривать уже не было…  
Женщина была поражена, она даже предположить не могла, что у ее взрослого сына могут быть проблемы из-за такой ерунды. Она искренне полагала, что все сложности, связанные с волосами, закончились еще на военной кафедре.   
- Да, сын, ты попал! А вообще, чего ты, и правда, не пострижешься? Ходишь, как звезда гламурная, сколько, небось, времени на них тратишь. Бери пример с меня. – Отец провел рукой по абсолютно лысому черепу – служба в ракетных войсках не прошла для него незамеченной.  
Мать сразу же встрепенулась - начался привычный шутливый спор о том, как лучше выглядеть их любимому мальчику. Ян в этих спорах традиционно участия не принимал. Он сам прекрасно знал, какой образ ему ближе, был признателен матери за то, что она его поддерживает. Впрочем, даже если бы родители вдруг решили, что сыну надо срочно превратиться из длинноволосого юноши в копию призывника, это бы ничего не изменило - Ян ни за что бы не пошел у них на поводу…  
Уже уходя от родителей, Ян забрал номер телефона, предусмотрительно оставленный Леночкой, - он хотел помириться. Конечно, она поторопилась, оставив его в столь непростое время, но ей тоже было не легко.   
  
Сквер, бульвары - пусть дольше, зато дорога домой превратилась в приятную прогулку. Ян никак не мог отделаться от мысли, что что-то забыл. Нечто, что вспыхнуло и растаяло как дым, когда он рассказывал родителям о своем шефе.   
Этот человек не переставал его поражать. Умный, сильный, красивый, прекрасный собеседник, но персонально для Яна немотивированно циничный, злобный и, наверное, даже опасный. Последнее время стало казаться, что он хочет подставить Яна, довести дело до увольнения. И все же было то, что не давало Яну окончательно поверить в безысходность ситуации. Пару раз он ловил на себе совершенно другие взгляды шефа: боль, теплота, ожидание – странная смесь эмоций, скрытых ото всех, вселяла в душу надежду и в то же время жутко напрягала своей непонятностью. А непонятностей Ян не любил. Пора было познакомиться со Станиславом Борисовичем поближе. Как говориться, врага надо знать в лицо.   
  
Глава 6  
  
Стас лежал на диване и из горлА пил какую-то мутную гадость. Вот уже два часа Валерка пытался из него вытянуть, что же происходит между ним и тем мальчиком, но Стас молчал, как партизан.  
- Стас, пойми, я могу очень многое для тебя сделать, но слухи уже выросли до неприличных размеров. Чего ты добиваешься?  
- Чего? А чего ты добивался, пригласив меня работать туда?  
- Что значит «чего»? Ты за последнее время сменил штук пять мест, нигде не задерживался, потом вообще лежал на печи, проедая накопленное, а ведь собирался дом покупать. И что, по-твоему, я должен был делать, смотреть, как ты ко дну идешь?  
- Да хоть бы и так, но ко дну я бы шел СПОКОЙНО! Ты хотя бы понимаешь, каково мне каждый день видеть эту самодовольную рожу и его шикарную гриву?! И ведь, сволочь, что бы я ему не дал, все берет и делает! Да, Станислав Борисович. Конечно, Станислав Борисович. – Стас почти кричал.  
- Что-то я не пойму, а чего ты хочешь, чтобы он брал и не делал?  
- Я хочу, чтобы он понял, что я его закопаю, взял свои пожитки и перешел в другой отдел, а еще лучше улетел на другую планету.  
- Стас, ты пьян, хватит уже. – Валерка попытался забрать бутылку, но у него не получилось.  
- Отстань. Хочешь побыть нянькой, лучше поди и картошки пожарь.   
- Пожарю я тебе картошки. Пожарю. Только… слушай. Парень ни в чем не виноват. Он не виноват, что его красота пересеклась с твоими комплексами, к тому человеку он отношения не имеет, так за что ты ему мстишь? Я не прощу тебе, если потеряю такого сотрудника. Он один из немногих, кто нормально общается с тетками из управления. Если Ян уйдет, я могу потерять деньги, и не малые. Думаю, даже в таком состоянии ты можешь понять, что это значит.  
- Да понимаю я… Шел бы ты картошку жарить.   
  
Стас отвернулся к стене, прикрыл веки. Заснуть не получалось. Перед глазами мелькали густая челка, темные кудряшки, лысый череп, обмотанный бинтами, скальпель в правой руке, капли крови, уродливо расползающиеся по паласу, капельница и белый потолок. Сумасшедший калейдоскоп. То, что уже давно должно быть похоронено под толстым слоем пыли и времени.  
Скрипнул диван, Валерка, нежно обняв за плечи, прижался к его спине.   
- Стаська, я тебя умоляю, пожалуйста, выкини прошлое на помойку, оставь мальчишку в покое. Начни наконец-то жить своей жизнью. – Легкий вздох, спине опять холодно, на кухне что-то зашипело.   
  
Глава 7  
  
Жить под одной крышей с любимым человеком – счастье. Пустая квартира – пожалуй, тоже счастье, особенно, когда хочется полностью отключиться от реальности и пойти погулять в Сеть. Чашка ароматного капучино, миска с печеньками, пушистый хлопковый плед… Леночка, твой подарок оказался полезным, и Ян готов к поискам. Копать особо не пришлось. Каких-то двадцать минут, и перед ним промелькнула почти вся общественная жизнь Станислава Борисовича. Этот человек действительно оказался очень успешным. Девчонки не врали, когда пересказывали его послужной список. Вызывало удивление только то, что, достигнув определенного уровня, на взлете, он все бросал, менял работу и начинал практически с нуля. Странная тенденция.   
Ян еще немного поискал, прошелся по социальным сетям, заглянул на сайт института, в котором учился шеф, и вдруг замер, он даже не понял, что его привлекло на небольшой фотографии. Рассматривая старый снимок, вглядываясь в лица студентов, он чувствовал, что что-то упускает, но понять что, не мог. Решил посмотреть другие фото на этой странице: дальше шли портреты лучших студентов потока какого-то там года. Проматывая страницу вниз, взгляд непроизвольно запнулся на очередном фото. Ян присвистнул. С фотографии на него смотрел хорошенький такой парень… с густой косой челкой, крупными кудряшками до плеч. Если бы не подпись, новоявленный Шерлок Холмс, решил, что ему показалось. Узнать в этом барашке Станислава Борисовича было проблематично.  
Остаток выходных прошел в размышлениях о том, что же привело шефа к такому неприятию длинных волос, ведь он и сам был раньше не под коленку стрижен. Увы, никаких разумных идей в голову не приходило. Однако Ян окончательно решил, что выскажет завтра с утра все, что думает по поводу своей загруженности на работе и этой чертовой аналитической справки. Он не будет ее делать один! Заготовленная речь была вежливой и жесткой.   
  
Утро понедельника в отделе началось как обычно: пятиминутка, общий обзор текущих проектов, уточнение моментов, касающихся всех. Детали шеф предпочитал обсуждать с глазу на глаз. Ян пошел «на ковер», как всегда, в последнюю очередь.   
Молодой человек был настроен решительно и отправился в кабинет, к удивлению присутствующих, налегке - все видели какой стопочкой осчастливил своего подчиненного Станислав Борисович в пятницу.   
Зайдя в «аквариум», Ян плотно прикрыл дверь. Не хотелось, чтобы его речь стала достоянием общественности. Станислав с интересом рассматривал входящего. Субботние возлияния и нотации Валерки не прошли даром. Он решил собраться и изменить стиль общения с этим красавцем. Изучая Ковду, Стас поражался, как много не замечал, зацикливаясь на волосах. Тупая боль и безотчетная ненависть заслоняли массу всего интересного. Он как будто заново открывал для себя этого человека. Мальчик был таким трогательным, смешным в своей воинственной позе… Впрочем, какой он мальчик - всего лет на пять младше самого Стаса.  
- … если Вы думаете, что я и дальше буду оставаться ломовой лошадью, то Вы заблуждаетесь!   
- Что? – Стас очнулся, он и не заметил, как парень начал говорить и, судя по всему, сказал что-то очень важное.  
- Я не буду делать аналитическую справку.  
- Почему?  
- Я же только что сказал, что объем работы просто нереальный, а от моих прямых обязанностей меня ни кто не освобождал. Когда я это делать должен?   
- А раньше Вы когда делали другие отчеты? Вот тогда и справку делайте.  
- Ну конечно, в свободное от остальной работы время. Ночи у меня, вашими стараниями, теперь действительно свободны. Я не могу ее делать, не могу!   
- А я по-прежнему не могу понять почему! – Пассаж про ночи Стас решил не замечать, он слышал, что та ненормальная девица с корпоратива, обвинявшая его в отсутствии у Яна времени и сил на личную жизнь, ушла от парня, но не верил, что надолго. Такие как она своего не упустят.  
- Да я трети этих дурацких формул просто не понимаю. Теория вероятности и матстатистика - это прекрасно! Конечно, это просто замечательно! Вы в серьез полагаете, что в нашем отделе любой может нарисовать линию тренда огрызком карандаша на куске туалетной бумаги?  
- А разве нет? И почему на туалетной?  
- Нет! Потому что у всех нас эти радости были на первом, втором курсах и прошли мимо. Я программист, а не математик. Да, я знаю кое-что из финансового прогнозирования, но только в рамках управленческой аналитики.  
- Ян, если Вы что-то не знаете, что Вам мешает спросить?  
- И у кого я, интересно, буду спрашивать? У нас в отделе этого никто не знает, а ходить по другим с протянутой рукой…  
- Так уж и никто? Я, например, знаю.  
- И?  
- Что «И»?  
- Я… Вы… Вы можете мне все объяснить?  
- А почему нет? Я же помогаю разбираться с другими вещами, что мне может помешать в Вашем случае?  
Ян растерялся. Конечно, шеф помогал и здорово помогал, но другим. Яну даже в голову не приходило, что он может попросить о помощи этого человека.   
А Логинов смотрел на растерянную физиономию своего программиста и наслаждался произведенным эффектом. Да, Валерка был прав, к этому парню стоило приглядеться получше. Хотя, нет, приглядываться не стоит. Слишком уж он хорош. Высокий, изящный, но явно мускулистый. Черт, а какие у него волосы, так и тянет зарыться в них, поцеловать… и о чем я только думаю… Думать надо о том, что у этого чуда есть невеста, что по нему сохнет половина девушек в отделе, если не во всем офисе, и мне тут ничего не светит, да и вообще: «Не гадь дома, не трахайся на работе» .  
- Я не понял, что смешного в том, что я говорю. – Ян опять начал заводиться. Совершенно дебильная, на его взгляд, улыбка шефа вызывала раздражение.  
- Ничего. Я действительно готов объяснить Вам эти формулы, никакие они не дурацкие, все предельно просто, и даже готов помочь с обработкой документации, но при одном условии, вернее при трех. – И шеф начал перечислять: – Первое. Вы больше никогда не повышаете на меня голос. Второе. Заниматься справкой будем после работы, у нас всего две недели, что бы все сделать. Третье. На работу Вы ходите, убрав волосы в хвост. – Сначала Стас хотел сказать «подстрижетесь», но не смог – он внезапно понял, что «убить» такую красоту даже для него было кощунством.   
- Две недели?! – Ян судорожно ловил ртом воздух, второй пункт так его поразил, что на третий он даже не отреагировал. – Так на эту работу у меня было две недели?  
- Да, что Вас удивило?  
- Но Вы же в пятницу сказали, что это срочно.  
- Конечно, срочно, руководство собирает аналитику со всех отделов до конца месяца. Вы же слышал разговоры о новых инвестиционных планах? Думаю, возни с этими бумажками нам как раз на две недели и хватит. Там же материалы за три последних года.  
Ян чувствовал себя полным идиотом. Оказывается, нужно было просто попросить помочь. Кто бы мог подумать. Нет, здесь что-то не так, да и шеф какой-то странный, будто после попойки. Такой расслабленный, добродушный – другой. А еще эти кудряшки, Ян представил шефа в парике и нервно улыбнулся.  
- Вы можете идти. После шести загляните ко мне и принесите все бумаги. Будем разбираться.  
Никак не получалось успокоиться, Ян странно хихикал. Девчонки шепотом выясняли друг у друга, где бы сейчас найти успокоительное для Ковды, и что гадкого подсыпать шефу в чайничек с заваркой.   
  
Глава 8  
  
Вот уже третий день подряд после шести вечера Ян приходил в кабинет к Логинову. Невероятно, но все то, что он ненавидел и, если честно, не очень-то понимал в институте, Станислав Борисович объяснял так, что становилось ясно с первого раза. Операции над событиями, распределения величин, дисперсии и свертки, больше не напрягали своей «элитарностью». Прекрасно осознавая нехватку времени на доскональное изучение курса, Стас выбирал только основное, построив план занятий таким образом, что полученные знания можно было сразу же применить на практике. Было видно, как шеф сам получает удовольствие от процесса. Вывалив на «студента» необходимый объем теории и дав задание на закрепление материала, Стас уходил делать кофе и чай. Пили тут же, в кабинете, закусывая беляшами из местной столовой. Пусть вредно, но зато вкусно. То, что Ян не любил сладкую выпечку, выяснилось в первый же вечер занятий: « Приятно, что у нас есть хоть что-то общее» - с улыбкой заметил шеф, немало удивив этим Яна.  
После чайно-кофейной паузы начиналась работа: вдвоем разбираться было проще. Задача усложнялась тем, что большинства отчетов уже не было в электронной форме и приходилось собирать данные вручную. По негласной договоренности Стас помогал только с информацией и проверял правильность использования формул, всю остальную работу Ковда делал сам. Первые два дня Ян не верил в происходящее, постоянно ожидая подвоха, но ничего не происходило. В девять вечера они заканчивали, Ян уходил, а шеф оставался что-то доделывать.   
На третий день Ян не выдержал:   
- Станислав Борисович, можно спросить?  
- Смотря что. Спрашивай конечно.  
Перекладывая уже в который раз содержимое папки с места на место и разыскивая нужную бумажку, он даже не поднял головы, от чего Яну стало легче говорить.  
- Почему эту справку Вы поручили делать именно мне?  
- Ну, во-первых, ты прекрасно справлялся с похожей работой внутри отдела. – Ян хмыкнул. – А во-вторых, у тебя просто талант писать казенным языком. Что ты усмехаешься, это действительно не всем дано.  
  
Идиллия. Дома никто не пилит за поздние возвращения, на работе все вдруг стало спокойно, с него сняли один проект - в освободившееся время он занимался справкой, в отделе такое послабление в шутку связывали с тем, что Ян хоть и не подстригся, но стал убирать волосы в хвост. Можно было расслабиться и получать удовольствие, если бы не одно НО, и оно не давало Яну покоя. Шеф по-прежнему вел себя странно. Он улыбался ему, ловил его взгляды в течение дня. Яну даже показалось, что за чаем он стал выходить тогда же, когда Ян готовил свой кофе. Все это как-то настораживало, будило в душе неясные опасения. Недавние усмешки еще жили в памяти и не давали в полной мере насладиться неожиданным покоем.  
Вот и сейчас, сидя напротив шефа, Ян ощущал на себе его задорные взгляды, смущался и пытался полностью погрузиться в работу. Улыбающийся Логинов оказался куда как более серьезным испытанием, чем грозный и язвительный Станислав Борисович. Ян все чаще и чаще думал о том, что его непосредственный начальник жутко харизматичная и притягательная личность. А его руки… губы… Ян пугался собственных мыслей и проклинал себя за то, что до сих пор не позвонил Леночке.   
Как бы там ни было, Ян радовался переменам. Шеф оказался на редкость интересным человеком, с ним было легко. В течение дня, ловя взгляды и улыбки Стаса, Ян абсолютно искренне и открыто возвращал их, иногда немного краснея и смущаясь. Молодой человек надеялся, что его смущение окажется незаметным для окружающих, так же как и нетерпение, с которым он ожидал вечера и новой порции знаний и, пусть много меньшей, порции разговоров ни о чем. Иногда Ян думал, что ведет себя неправильно, он должен гордо проходить мимо шефа, после того, как тот с ним так несправедливо обходился, но не мог себя заставить. Гордость явно проигрывала…   
В пятницу с утра шеф был на совещании, после заперся в «аквариуме», долго говорил по телефону. Нервничал. Пил чай. Бросал исподтишка на Яна странные взгляды. В обед курьер принес Логинову какие-то билеты, девушки попытались было проявить любопытство, но их шутливые вопросы так и остались без ответа. Неожиданно и Яну захотелось узнать, куда это собрался шеф и - главное - с кем, он рассчитывал разузнать все вечером, зачем ему это нужно, он и сам не знал.  
Вечерние занятия не задались с самого начала, Ян крутился как первоклашка и не мог сосредоточиться, пытаясь рассмотреть, что за журналы лежат на столе у шефа, он опознал только «Афишу» и «Тайм-аут». Стас тоже не мог собраться, сбиваясь в объяснениях и бросая на Яна взгляды, наполненные странной смесью любопытства, нежности и злобы. Забив на примеры, сразу же после теории они перешли к справке, но оба понимали, что их деятельность совсем не продуктивна. Стас порывался несколько раз что-то сказать, но обрывал сам себя на полуслове. Ян, чувствуя нервозность шефа, начал нервничать сам, думая, что у Логинова назначено свидание, а из-за дурацкой аналитики он не может уйти.  
- Станислав Борисович, – рискнул Ян, – Вы, наверное, торопитесь? Давайте на сегодня прервемся, я домой все возьму, доделаю эту часть. Мы и так уже больше половины сделали, на следующей неделе точно закончим.  
- Тебе нужно уйти? – Голос мужчины прозвучал на удивление глухо.  
- Ну да, то есть нет… в общем, вечер пятницы… Вы же тоже куда-то собирались?  
- Я? Да нет, кажется, я уже никуда сегодня не иду. – Горькая ухмылка, безразличный взгляд. – Хорошо, иди. На следующей неделе продолжим. И посмотри теорию по этим разделам – Стас быстро написал несколько строк и протянул листок. Забирая его, Ян случайно коснулся руки шефа, и его тряхануло током.  
- Статика, твою мать, – не сдержался парень. – Надо будет уборщице сказать, что пора все антистатиком обработать.  
- Да, конечно. До понедельника.   
Ян кивнул и выскочил из кабинета, даже не заметив, что шеф здорово побледнел. Впрочем, его невнимательность легко объяснялась собственными проблемами. Он понял, что возбудился, совершенно дикое желание скрутило все внутренности, лоб покрылся испариной – такого кошмара Ян не испытывал даже в первый раз, когда собирался стать мужчиной. Хорошо, что в здании было пусто, никто не заметил, что джинсы ему вдруг стали малы.   
Ковда рванул на улицу, надеясь, что вечерняя прохлада быстро приведет его в норму. О том, что же вызвало столь бурную реакцию, думать не хотелось. Попытка приписать все длительному воздержанию успеха не принесла. Ян определенно хотел не Леночкиных объятий и это пугало.  
  
Стас продолжал сидеть на своем месте, обхватив голову руками, и тихо стонал, раскачиваясь из стороны в сторону.  
- «Вы же тоже куда-то собирались?» Чёрт! Чёрт! Чёрт!   
Он так и не рискнул пригласить Яна провести этот вечер вместе.   
Билеты на полуфинал теннисного чемпионата остались лежать в столе.  
  
Глава 9  
  
Лето. Все хорошо. Все уже хорошо. Дома ждет ужин и... у нормальных людей обычно после этого следует фраза о «любимой жене». Станислава Борисовича дома ждал Валерка: импозантный мужчина, важный и самодовольный на работе, в домашней обстановке превращающийся в милую и заботливую язву.  
- Стас, а Стас, ну что ты такой хмурый? Скучно, да? Давай мы тебе личную жизнь устроим, мужчину приличного найдем?   
- Ты сегодня головой не обо что не ударялся? – Стас с удовольствием поглощал жаренную картошку с грибами – фирменное Валеркино блюдо.  
- А что такого, посмотри по сторонам, на тебя в офисе куча народа слюной капает. Это стоит использовать по назначению.   
- Валер, если ты не угомонишься, то я тебя использую по назначению.  
- Стааас?!  
- Ну что «Стааас»? Мне и так тошно, а тут еще ты со своими дурацкими шуточками. Как ты вообще можешь мне такое советовать? Ты сам кого-нибудь из своей богадельни в койку затаскивал? Ведь нет.  
- Я - нет, но я же все-таки гендиректор.  
- И что это меняет? Нормальные начальники только и делают, что имеют своих подчиненных.  
- Это ненормальные имеют, а я с подчиненных имею прибыль, и она мне дороже. Я должен следить за моральным духом компании, а твое поведение, как раз, вызывает вопросы. – Валерка уселся поудобнее и продолжил: – Вот скажи, чем ты там с парнем занимаешься, что даже охрану трясет от его вида, когда он выходит из офиса?  
- Что значит «чем»? Читаю этому оболтусу лекции по матстатистике.  
- Матстатистика? Хм, ну если мне сейчас прочитать такую лекцию, я, наверное, тоже буду вываливаться из лифта с трясущимися руками, безумным взглядом и стояком.  
- Ты это о чем сейчас? Какой стояк?  
- Ну уж какой тебе лучше знать, только может ты перенесешь свои «лекции» куда-нибудь подальше от моей богадельни или просто их отменишь? Стас, это уже не смешно. По всему офису гуляют ужастики о том, как ты измываешься над бедным мальчиком, а теперь еще будут говорить, что ты его… Ты вообще понимаешь, к чему это может привести? Особенно с учетом того, что я на тебя никак не влияю? Сексуальное насилие на рабочем месте – это уже не шутки.   
- Ты в своем уме, какое насилие?! Я его пальцем не трогаю, пятнадцать минут даю теорию, оставляю его одного решать примеры для закрепления материала, проверяю, а потом мы сидим и колупаем твою чертову справку. И кстати, ты бы придерживался одной линии поведения, а то сначала предлагаешь мне кого-то там найти, а потом сам же начинаешь обвинять в том, что я заигрываю с парнем.  
- Педагог, Макаренко недоделанный… А теперь давай серьезно. Я предлагаю начать общаться с нормальными взрослыми мужчинами, если уж женщины тебя категорически не устраивают. Пора уже и о постоянном «спутнике жизни» подумать. А Ян, ну какая он тебе пара, у него же даже невеста есть.   
- Хватит! Я сам разберусь, когда мне будет пора о «спутнике жизни» думать! – Стас не заметил, как начал кричать, но быстро взял себя в руки и уже нормальным голосом продолжил. - Я вообще не понимаю, зачем тебе нужна эта кошмарная справка.  
- Совместная работа с возможностью обматерить начальство усиливает сплоченность коллектива. Ты всерьез думаешь, что она нужна мне? Я сам готов инвесторам яйца оторвать за такой «подарочек». Ладно, уже поздно, пойду-ка я спать. – Валерка сладко потянулся и вышел из кухни, комично виляя бедрами.  
- Эй, Казанова, а посуду убрать?  
- Я в гостях, и вспомни, милый, у тебя есть посудомойка, – донеслось из комнаты.  
  
Прибирая на кухне, Стас медленно и лениво прокручивал только что состоявшийся разговор. Да, все сочувствуют «бедному мальчику», а то, что этот «бедный мальчик» творит с ним, никого не волнует. Никто просто не знает, в каком состоянии остается шеф после ухода длинноволосого чудовища, а уж сколько пачек с влажными салфетками Стас извел, и не сосчитать. Прав Валерка, с этим надо что-то делать. И для начала опять стоит свести к минимуму контакты. Справка почти готова, он и сам ее может доделать, а Яна пора отправлять на выезды, засиделся парень в офисе. И вообще, все эти улыбки, смущение, ну неужели Ян не понимает, как это все действует на шефа? Черт подери, ну почему он так и не смог выдавить из себя ни слова, почему не позвал, ведь в этом нет ничего криминального, сходить со знакомым на игру. Было бы так здорово сидеть рядом, видеть его азарт и возбуждение… Случайно прикоснуться… Как же хочется прижаться к нему, почувствовать шелк волос на пальцах, вдохнуть их аромат. В душ, немедленно в душ!**

**Глава 10  
Вечер пятницы для Яна прошел как в тумане. Не помог ему ни теплый ветерок, ни быстрая прогулка, ни даже холодный душ дома. Тело предавало его. Все ломило, голова раскалывалась. Было стыдно за себя, перед собой. Так возбудиться от простого касания и к кому, к мужчине, к шефу, к человеку, который еще неделю назад снился ему в кошмарах? Да, Станислав был красивым, статным. Глаза с вечной усмешкой, губы с играющей на них полуулыбкой. Хорошо поставленный, бархатистый голос. Сильный, умный… Но это же не повод для такой реакции. Ян не мог разобраться в своих ощущениях и эмоциях. Единственное, в чем он был точно уверен, так это в том, что первое, что он сделает в субботу – будет звонок Леночкиной тетке.  
  
Субботнее утро все расставило по своим местам. Выспавшись, Ян понял, что все что произошло в пятницу – не более чем результат его усталости. Повода для беспокойства просто нет.  
С трудом дождавшись 10 часов, молодой человек набрал заветный номер.  
- Аллё? – связь была не очень хорошая – Здравствуйте, будьте добры, позовите пожалуйста Елену к телефону.  
- Кого, Леночку? Сейчас, сейчас… Что? – и тут, совершенно четко, невзирая на все помехи в трубке послышался Леночкин шепот:  
- Меня нет. Пусть сам сюда приезжает. Дай ему свой адрес …  
- Аллё, Вы еще тут? Леночки сейчас нет дома, но она сказала, что Вы можете приехать…  
Ян не стал слушать дальше, положил трубку и рассмеялся.  
- Нет, Вы только подумайте. Раньше нужно было драконов мочить, а теперь… Как уехала в свою Тьму-Таракань, так пускай сама и возвращается. Я ей не нянька!   
  
Он разозлился. Именно в тот момент, когда ему, как никогда, была нужна ее поддержка, когда он нуждался в ней, Леночка опять начала свои игры. Ян понимал, что даже если он и приедет к тетке за своей девушкой, то просто приездом дело не ограничится. Леночка вполне могла выдумать что-то еще, типа игры в прятки или казаки-разбойники или, что еще хуже, потребовать назначить день свадьбы или же просто настоять на немедленной росписи – с нее станется и с ЗАГСом за 5 минут договориться. Так кардинально менять свою жизнь Ковда был не готов.   
  
Чтобы хоть как-то отвлечься, молодой человек засел за матстатистику. В понедельник хотелось поразить шефа знаниями и объемом проделанной работы. Глухая ярость оказалась хорошим топливом для повышения работоспособности. Временами Ян прерывался, и прислушиваясь к своим ощущениям, не переставал поражаться, как сильно, вобщем-то, типичная выходка Лены, его задела. О Логинове он старался не думать, что получалось плохо. Уравновешенность шефа сейчас казалась самым лучшим качеством человеческой натуры.  
  
Все утро понедельника Ян был сам не свой. Выходка Леночки до сих пор не шла из головы и безумно злила. Попытки погрузиться в работу срывались, в голове то и дело слышался громкий шепот: «Меня неееет». Чем дальше, тем отчетливее Ян осознавал, что Леночке действительно нет места рядом с ним. Вернее, что он совсем ей не пара.   
  
Молодой человек никогда не понимал, зачем девушки постоянно требуют доказательств неземной любви, к чему все эти бесконечные звезды с небес, серенады и прочая ерунда, когда все отношения уже выяснены, когда главные слова сказаны и любовь должна доказывается не словоблудием, а делами. Разве мало Ян делал для их маленького мирка? Он работал только для того, чтобы Леночка ни в чем себе не отказывала, терпел все ее закидоны, терпеливо выслушивал про «ту желтую сумочку и Наташкиного парня»… Что же ей еще надо? Зачем скандалить, врать? Неужели нельзя спокойно разобраться, как цивилизованные люди?… И просто вернуться. Ян очень хотел, чтобы Лена наконец-то пришла в себя, осознала всю детскость своего поведения и опять стала ЕГО Леночкой.   
  
Как ни печально было это сознавать, но длительное воздержание на пользу ему не шло, а завязывать кратковременный роман ради быстрого траха совсем не хотелось. Проститутки просто отметались, как нечто невозможное, грязное… Ян боялся, что спермотоксикоз сыграет с ним очередную злую шутку. Повторения пятничного ужаса он не хотел. Конечно, Стас хорош, но он все-таки мужчина и иметь к нему какие-либо чувства, окромя дружеских, Ковда не желал совершенно.   
  
Ян настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как ровный рабочий гул отдела исчез. Стало тихо, будто в лесу перед грозой.   
- А у вас тут миленько. Не удивительно, что тебя домой, ко мне, не тянет. Вокруг красота, уют, цветочки! - голос Леночки - звонкий, громкий, неуместный - разорвал тишину.  
- Ты? Что случилось? Что ты тут делаешь? – Ян подскочил, как ужаленный, отмечая, что все в отделе сейчас смотрят на них, и даже Логинов оторвался от своего компа и вышел из «аквариума».  
- Как это что? Ты же меня возвращать не собираешься. Вот я и решила сама возвратиться. Не ожидал? В наше время женщины все должны делать сами… перевелись рыцари…  
- Что-то я не пойму: сначала ты со мной даже говорить не пожелала, а теперь сама ко мне на работу приехала. Что происходит?  
- Что? Я сейчас тебе все популярно объясню. Ты сейчас все…  
- Ян, Вы не могли бы свои личные проблемы решать после работы или хотя бы не на рабочем месте? – голос шефа прозвучал так неожиданно, что Леночка, сбившись, замолчала. Но не надолго. Вид холеного, уверенного в себе мужчины с абсолютно спокойным лицом и харизмой, которой бы хватило и на десятерых, разозлил Леночку невероятно, она не любила, когда ее перебивают.   
Окинув Логинова презрительным взглядом и набрав в грудь побольше воздуха, она затараторила дальше:  
- Нет, вы только посмотрите, он меня еще и выгонять отсюда будет! Ян, ну что ты молчишь, или этому типу ты ничего сказать уже не можешь?  
- Лен…  
Ян попытался взять девушку за руку и вывести из офиса. Не тут-то было! Она дернулась, сделала пару шагов назад и, оказавшись посреди зала, продолжила:  
- Даже не думай меня останавливать, я все скажу. Я еще до генерального дойду, пусть знает, что у вас тут творится. Ты думаешь, я дура, ничего не понимаю? Ошибаешься! Я все, все знаю. Я домой заезжала, в компе покопалась. Не нужно думать, что я тупая блондинко, … мозгов, чтобы «избранное» просмотреть у меня хватило. А, напрягся? Знает кошка, чьё мясо съела! Сказать, что у тебя там, поделиться с твоими товарищами, на кого ты по ночам любуешься? – девушка не контролировала себя, губы ее тряслись, как будто она сейчас расплачется, левая ладонь нервно сжималась и разжималась на ремешке сумочки. Что бы Леночка ни планировала, идя сюда, она никак не ожидала того, что ее так понесет, но остановиться уже не могла. Станислав Борисович, со своей снисходительной улыбкой вывел ее из себя окончательно.  
- Лена! Прекрати истерику! Если хочешь поговорить, пошли в переговорную, – голос Яна был непривычно холоден и тверд.  
- Никуда я не пойду. Я не собираюсь общаться с извращенцами вроде тебя. Я вообще сейчас уйду. И еще, не вздумай ко мне свою мамашу подсылать. Пусть ей внуков твой обожаемый шеф делает! – замерев на мгновение, Елена поняла, что сморозила страшную глупость, но отступать было некуда. Сделав глубокий вдох, задержав на мгновение дыхание и очень медленно выдохнув через нос, уже совершенно другим, нормальным, голосом она продолжила говорить то, что собственно и собиралась сказать поначалу, – Ян, я готова простить тебя и вернуться обратно. Даю тебе неделю, чтобы принять правильное решение. Уверена, такого специалиста, как ты, возьмут с распростертыми объятиями куда угодно. Я готова поговорить с генеральным и тебя отпустят без двухнедельной отработки. Решай!  
Еще раз взглянув на Логинова с ненавистью и нескрываемой злобой, Елена в оглушительной тишине развернулась и, громко цокая каблуками, удалилась с гордо поднятой головой.  
  
- Ой, девочки, что это было?  
- Да ничего, просто еще одним свободным и красивым парнем в нашем отделе стало больше.  
- Думаешь? Она через неделю вернется… Такие всегда возвращаются! – замогильный голос Сергея вернул всех в реальность и заставил рассмеяться.  
Однако грозный взгляд начальника мгновенно убил желание хохмить дальше. Все начали рассаживаться по своим местам, только Ян, буркнув «извините», стремительно вышел из отдела.  
Как же ему было стыдно…  
  
Глава 11 часть 1  
(да, я садистка. 2 часть будет еще меньше ))))  
Ковда стоял, прислонившись лбом к окну в переговорной и пытался успокоиться. Стыд и разочарование в близком человеке затопили его сознание настолько, что он не заметил, как кто-то зашел в комнату и, прижавшись к нему всем телом, начал целовать. Пришел в себя Ян только тогда, когда поцелуи с затылка плавно переместились на шею. Попытался отстраниться, но ничего не получилось – его руки прижимали к оконному стеклу другие: сильные, нежные…   
  
Удивления не было. Только тепло разливалось по всему телу, хотелось подчиняться этим рукам, целиком отдаваться этим поцелуям. Еще мгновение, и руки Яна оказались над головой, а верхние пуговицы на рубашке расстегнулись. Поцелуи побежали по плечам и ключицам, губы мягко касались мочек ушей. Ян поплыл. Ощущение неправильности происходящего, пытавшееся оформится в гневную мысль, растаяло под напором удовольствия.  
  
Рубашка сползла к локтям. Теперь некто одной рукой удерживал Яна за талию, а другой ласкал лицо, грудь, гладил по волосам… и целовал, целовал, целовал! Хотелось сбросить рубашку совсем, хотелось почувствовать чужие губы не только спиной, хотелось утонуть в чужих глазах – Ян изнывал от желания повернуться, поцеловать незнакомца и не мог этого сделать, слишком сильно его сжимали в объятьях.  
  
Нежные руки становились настойчивее и смелее, поцелуи жарче. Вот уже расстегнут ремень, и спущены джинсы. Скулы, спина, бедра, грудь - Ян не понимал, как поцелуи могут покрывать все его тело, как этот таинственный человек умудряется быть везде и при этом оставаться невидимым, неузнанным… Удушливая волна наслаждения накрыла с головой, закружила и один только вопрос: «Кто?!» тонкой нитью связывал молодого человека с реальностью.   
Очнулся Ян на диване, прохладный воздух приятно холодил полностью обнаженное тело, глаза были чем-то завязаны. «Это зашло уже слишком далеко!» - он попытался подняться и с ужасом понял, что не может этого сделать: руки и ноги отказывались ему подчиняться, голова кружилась. Перед глазами все плыло и тонуло в тумане.   
Тяжесть чужого, обнаженного тела казалась чем-то совершенно нереальным… Чужие горячие губы ласкали грудь, заставляя выгибаться на встречу, подставляться под поцелуи. Чужие ласковые пальцы доводили до исступления, мяли член, поглаживали головку… нежные, настойчивые.   
  
Еще мгновение и длинные стройные ноги Яна оказались заброшены кому-то на плечи, он почувствовал незнакомца в себе, мягко, аккуратно…боли не было, только восторг от ощущения сильного тела, от размеренных глубоких движений, от чувственных и умелых ласк собственной плоти, приносящих невероятное удовольствие, а потом стало просто хорошо…   
Ковда провалился в темноту.   
  
За мгновение до этого, он увидел широкий ремешок часов на руке, накрывавшей его пледом…  
  
Окончание 11 главы  
Проснувшись, Ян долго лежал с закрытыми глазами, пытаясь понять, где он находится. Осторожно пошевелился, кровать привычно, по-домашнему, скрипнула.   
- Господи! Приснится же такое! – простонал он глухо – Это все стресс и спермотоксикоз.  
  
Утро вторника встречало его ярким солнцем и гомоном птиц. Странный и нелепый сон был выкинут за пределы сознания, но ненадолго. Всю дорогу от дома до работы Ковда размышлял над предложением Леночки. Конечно, оно было сделано в недопустимой форме, но черт подери, в ее словах что-то было. Хотелось перемен и возможно эти перемены должны быть связаны со сменой работы. Ян понимал, что какие бы фортели не выкидывала Леночка, она будет ему прекрасной женой и матерью его детей, да и отношения с будущей свекровью и свекром у нее уже налажены.   
  
О незнакомце из сна молодой человек, старался не думать, получалось это плохо, а если быть абсолютно честным, то не получалось совсем. Ян смущался и краснел не только от воспоминаний, но и от неправильной реакции своего тела на эти «веселые картинки». Страстные стоны, горячий шепот все еще невольно звучали в его голове, разливаясь теплом по всему телу и вызывая приятную тяжесть внизу живота. Как не стыдно было это признавать - Ян хотел смотреть такие сны почаще, но без мужика в главной роли. Однако попытки привести воспоминания к норме и пририсовать незнакомцу пышный бюст и роскошные светлые волосы успехом не увенчались, а привели к совершенно противоположной реакции, что было очень кстати, так как Ковда уже подходил к офису.  
  
Глава 12  
Не сказать, что Стас сильно обрадовался визиту Леночки к себе в отдел, однако он не мог не услышать главного – Ян им интересуется! Это была музыка для его ушей. Значит, не все еще потеряно, значит, у него есть шанс. Только вот какой и что с ним делать, он еще не понял. В любом случае он решил понаблюдать за своим подчиненным и разобраться, чем вызван этот интерес. Для Логинова не было секретом, что многие сотрудники пытались перейти от дружеского к более тесному общению только по карьерным соображениям. О том, что еще пару дней назад он решил свести контакты с Ковдой к минимуму, мужчина и не вспомнил.  
Ночь прошла беспокойно. Стаса мучили непонятные, расплывчатые видения с очень реальными ощущениями. Сказать, что он хотел Яна – это не сказать ничего. Призрачная надежда только подогрела его желания. Утром Валерка, наливая чай, не удержался от язвительных комментариев по поводу его внешнего вида, но Стасу было настолько не до того, что он оставил их без внимания.  
  
Уже в офисе Логинов понял, что явно поторопился с выводами относительно вчерашнего происшествия. Сотрудники, в отсутствие Яна, радостно обсуждали это событие и делали ставки. Вариант: «Ян покочевряжится, но Ленке уступит» лидировал. Понимая, что больше не в состоянии «держать лицо», он вышел покурить. В курилку идти не хотелось, народ там уже толпился, а общаться не было никакого желания. Черная лестница, не пользующаяся популярностью у многочисленных курильщиков, как нельзя лучше подходила для размышлений.   
К сожалению, побыть в одиночестве не получилось. С нижних пролетов послышались легкие шаги, а еще через мгновение показалась Ян, который бодро преодолевал ступеньку за ступенькой. Практически дойдя до последнего пролета, тот начал поднимать глаза на Стаса, но споткнулся и, смешно заваливаясь, ухватился за шефа. Голова по-прежнему была опущена, а взгляд прикован к руке с сигаретой. Несколько секунд прошли в абсолютной тишине и неподвижности, а потом Ян дернулся, глянул на Стаса совершенно безумным взглядом, залился краской так, что казалось, покраснела даже шея, и рванул на этаж. Логинов остался на лестнице в полном недоумении.   
  
Возвращение в отдел принесло ему еще один повод для удивления. Все, абсолютно все, работали. Только девушки мило хихикали и переглядывались друг с другом. Стас тоже не смог сдержать улыбку, глядя на напряженную спину с шикарным хвостом. Ян активно изображал бурную деятельность.  
- Ковда, зайдите ко мне, пожалуйста, – он и сам не понял, зачем это сказал, стратегию в поведении с Яном, не говоря уже о тактике, он так и не выработал.   
Молодой человек резко поднялся, глянул на шефа, в очередной раз вспыхнул, как смущенная девица, и, схватив со стола папки с материалами по аналитической справке, поспешил к аквариуму.   
  
- Ян, мы с Вами очень успешно поработали. То, что Вы сделали за выходные, существенно облегчает мне задачу, - Стас остался доволен содержимым папок и окончательно решил дать возможность Яну отдохнуть от возни с бумажками. - Так что можете считать себя свободным от этого безобразия, дальше я сам все доделаю.  
- Станислав Борисович, но там же еще полно работы!  
- Ничего, мне иногда стоит напрягаться, чтобы форму не терять, а вот Вам, дорогой товарищ, полезно будет подышать свежим воздухом. Вы слышали о том, что нам планируют дать новый проект? Генеральный решил для начала провести общий выезд на объект, а потом уже распределять временные ресурсы. Так что собирайтесь. Через час, полтора отъезжаете.  
- Куда отъезжаем и, что значит «собирайтесь»? – Ковда был сильно удивлен. Конечно, у них были командировки, но еще никогда на сборы не давался час.  
- Не переживайте, едете вы в чудесный уголок, будущий профилакторий. Это всего в часе езды от нас. – Стас с нескрываемым удовольствием наблюдал за сменой настроений на лице своего красавца-программиста. Жаль, не все они были понятны, и это настораживало. Мужчина ни как не мог понять, почему лицо собеседника постоянно заливается краской и почему он опускает глаза. – Вам даже ничего не придется делать. Представитель нашего отдела там сейчас нужен только для солидности.  
- Спасибо. Мне и правда стоит проветрить мозги – абсолютно искренне поблагодарил Ян. – только как же наши занятия? Мне бы хотелось продолжить, если Вы, конечно, не против. Я понимаю, что и так отбираю ваше личное время… - молодой человек опять начал заливаться краской, и Стас решил прийти ему на помощь, с трудом сдерживая ликование от самой постановки вопроса.  
- Давайте все остальное обсудим сегодня вечером. Думаю, около пяти Вы уже вернетесь… Сходим куда-нибудь, посидим, чайку попьем. – Сейчас Стас сам себе напоминал кота, объевшегося сметаны. Он даже не думал о том, что Ян может отказаться.   
- Да, да, конечно. Все обсудим, я понимаю – торопливо проговорил Ковда и стремительно вышел из кабинета шефа.  
  
Стас проводил его недоуменным взглядом и принялся разглядывать собственные руки, поправил ремешок часов, удовлетворенно кивнул головой сам себе: «Все нормально, ничего не видно. И что это он пытался тут разглядеть?»  
  
Оставшийся до отъезда Яна час, Логинов изнывал от желания утащить мальчишку подальше от офиса прямо сейчас, не дожидаясь вечера. Чай, кофе, да хоть Луна с неба, лишь бы видеть его глаза, улыбку, это совершенно крышесносное смущение. Фантазии основательно подорвали рабочий настрой. А уж ожидание возвращения… Ближе к пяти Стасу стало казаться, что минутная стрелка просто остановилась. Еще никогда рабочий день так долго не тянулся.  
  
К счастью, все имеет обыкновение заканчиваться. И ожидание тоже. Ковда приехал в начале шестого, улыбающийся и спокойный. Приволок охапку полевых цветов – девушки тут же откопали где-то банку, соорудили вазу, обклеив ее яркими проспектами. Что-то весело рассказывал по поводу новых клиентов. Судя по всему, все остались довольны друг другом.   
Около семи Логинов и Ковда покинули офис, оживленно обсуждая новый проект.**[**Глава 13**](http://www.diary.ru/%7EShakret/p86905769.htm)**Ужин не задался с самого начала. Из маленького ресторанчика, куда они собирались войти, вышла девушка очень похожая на Леночку. Ян проводил ее таким взглядом, что сердце Стаса пару раз подпрыгнув, упало и почти разбилось. В этом взгляде было столько боли и разочарования, что все мечты, которые успели нарисоваться в воспаленном сознании Логинова тут же подернулись пеплом. Место радостного предвкушения начала заполнять невнятная злоба. Ему все больше и больше хотелось знать, какого черта этот парень улыбается ему, краснеет и делает прочие вещи, от которых перехватывает дыхание и при этом, к гадалке не ходи, сохнет по психованной истеричке.  
Ян не заметил перемен, стремительно произошедших с глазами шефа, и, как только девушка скрылась из виду, с воодушевлением продолжил свой рассказ о планах нового клиента.  
Станислав Борисович умел скрывать свои эмоции, за столиком уже ни что не выдавало его раздражения. Он с интересом слушал Яна, спорил, предлагал свои решения, комментировал работу официантов и хвалил повара. Они говорили обо всем на свете, кроме матстатистики и продолжения занятий. Ни один ни другой не решались перейти к этой теме. Вроде бы все хорошо, но того ощущения полного взаимопонимания, какой-то душевной близости, которая была на подходе к этому заведению, не осталось. Не успев толком появиться, оно оказалось разрушено одним единственным взглядом.   
А потом все стало совсем плохо. Ян заговорил о Леночке. Просил прощение за ее недостойное поведение, всячески оправдывал ее, размышлял о том, что, возможно, она права и стоит сменить работу. Что нужно идти вперед и что сам Логинов так поступал. Терпеть это было практически невозможно. Стас начал сатанеть. Вроде бы мелочь. Но неужели парень не видит, что из него делают подкаблучника, неужели не понимает, что вчера об него вытерли ноги. Эта девица не любит его, не ценит! Ей ничего от него не нужно, окромя его денег и статуса замужней женщины.   
- Станислав Борисович! С вами все в порядке? – Стас так увлекся мыслями о Леночке, что не заметил, как потерял контроль над лицом, чем здорово напугал Яна.  
- Да, извини. Задумался. Я что-то пропустил?  
- Я спросил, сможем ли мы продолжить наши занятия? Мне бы очень хотелось довести до ума этот курс.  
Логинов мысленно взвыл! Неужели Ян и правда не понимает, какие чувства к нему испытывают?! Или он просто издевается? Сначала ноет о том, что Леночка ему нужна, а потом спрашивает, будут ли они еще встречаться?! Логика отступала под напором эмоций. Стасу стало совершенно все равно, что о нем будут думать. Наплевать! Держать это в себе он больше не мог.  
- Ян, я думаю, что нам стоит прекратить занятия. Если Вас и вправду так увлекло это направление, то Вы без труда справитесь сами. Я вообще думаю, что наше общение стоит свести к минимуму. За то время, что мы с вами работали над справкой, по офису поползли совершенно не нужные ни мне, ни Вам сухи. Более того, если Вы все еще планируете жениться, и выбор невоспитанной истерички Вас не пугает, Вам стоит держаться от меня как можно дальше.  
С каждым словом голос Логинова звучал все тверже и тверже. Металлический блеск и презрение в глазах становились все более и более явными, так же как и удивление на лице Ковды, который совершенно не понимал, что произошло. Стас со злорадством наблюдал за переменами, происходящими с глупым мальчишкой. Удивление переросло в страх, а потом и в животный ужас: зрачки расширились, дыхание участилось. Ян вскочил, поблагодарил за вечер и, не дожидаясь ответной реакции, очень быстро вышел из зала.  
  
Стас глубоко вздохнул. Точка, в так и не начавшихся отношениях, оказалась жирной и совершенно не смываемой. Накатила апатия. Мысли, медленные, словно опущенные в клей, пытались добраться до сознания. Хотелось все бросить и опять, как несколько лет назад, спрятаться от всего мира под одеялом. Заснуть, и уже никогда-никогда не просыпаться.   
Голова опускалась все ниже и ниже. Взгляд лениво скользил по столу, от спинки стула на котором сидела мечта, до тарелки, потом к бокалу, затем солонка, салфетница, еще приборы, а дальше две ладони, сжатые в кулаки так сильно, что побелели костяшки, его ладони. Отчаянье охватило Стаса с новой силой. Неужели Ян испугался именно этого? Неужели подумал, что его могут ударить?   
  
Глава 14  
Весь следующий день Ян провел в полубессознательном состоянии. Злость шефа произвела на него неизгладимое впечатление. Он так и не понял, почему, когда они вроде бы нашли общий язык, все стало еще хуже, чем было. Логинов за весь день даже не взглянул в его сторону. Выяснилось, что шеф много курит, очень много.  
Обычной пятиминутки не было, никого из сотрудников «на ковер» не приглашали. Ближе к обеду в аквариум заглянул генеральный, вышел взволнованный, обеспокоенный. Сам Станислав Борисович практически не покидал своего рабочего места, с головой погрузившись в аналитическую справку. В отделе было непривычно тихо и тоскливо.  
Четверг начался так же тихо, как и предыдущий день. Где-то к 12 шеф ушел к руководству, а через три часа вернулся жутко уставшим, но довольным.  
- И так, господа, у меня для вас преприятнейшее известие, - возвестил он прямо с порога. – Справку, над которой мы с Ковдой так самоотверженно бились, приняли на ура. Благодаря слаженной работе всех отделов, подготовленный отчет, судя по всему, пришелся по вкусу нашим предполагаемым инвесторам, и они, скорее всего, очень скоро перейдут в разряд инвесторов настоящих. Для тех, кто еще не понял на кой нам это надо, поясню. Инвесторы – это новые деньги, новые большие заказы и как следствие новые прибыли, а значит и новая зарплата. С чем я вас всех и поздравляю! В качестве бонуса всем отделам выделена некая сумма «на погулять», которую мы с вами можем без всякого зазрения совести завтра пропить в каком-нибудь приличном кабаке!  
Отдел радостно взвыл. Вопли «Ура!» на мгновение оглушили Ковду. Все начали его поздравлять, стучать по спине, и только шеф как-то странно посмотрел на него, будто хотел что-то сказать, но в самый последний момент передумал. Уже в дверях аквариума, Логинов добавил, что выбор места проведения гулянки он отдает на откуп наиболее инициативных людей отдела. На Яна он больше не взглянул.  
  
Пятница не принесла хоть сколько-нибудь заметных изменений в отношениях с шефом. Тот по-прежнему не замечал Яна. Нет, они разговаривали, вернее шеф отдавал распоряжения и интересовался их выполнением, обсуждал с Яном текущие вопросы, но не видел его, смотрел сквозь, был холоден и равнодушен.   
Ян же ни о чем другом думать не мог. Ему не хватало того живого Стаса, которого он узнал пару недель назад. Не хватало теплоты во взгляде, не хватало мимолетных улыбок и дружеских подколов. И, самое главное, Ковде не давал покоя ремешок часов Логинова, он был готов руку дать на отсечение, что это именно тот ремешок, что он видел во сне. Дальше своим мыслям он хода не давал. Воображение решительно отказывалось представить его в постели с этим конкретным мужчиной. В прочем с женщинами он себя то же представлять уже не мог, в самый пикантный момент из-за спины любой красотки вылезала Леночка с транспарантом: «Ты уже принял решение?», и это на какое-то время превращало Яна в импотента. С одной стороны – смешно, но с другой… Хорошего настроения это не прибавляло.  
  
Тусоваться Ян не хотел, но его желания никого не интересовали. Как один из виновников торжества он был просто обязан присутствовать на мероприятии.  
В кабаке громко играла музыка, слова тонули в гомоне и воплях каких-то отморозков. Стас, не отрываясь, смотрел на Яна, сидящего на другом конце стола. Молодой человек пил. Пожалуй, впервые в жизни ему хотелось напиться по-настоящему. In vino veritas. Возможно, это и не так, но на трезвую голову ничего умного в плане отношений с шефом он придумать не мог, так может пьяным его ждет озарение? Это было бы очень кстати. Яна приводило в ужас странное поведение шефа, если насмешки и попытки завалить работой были привычны, если заинтересованные взгляды, которые он ловил на себе всю прошлую неделю, уже не вызывали удивления, хотя и здорово напрягали, то вспышка агрессии и последующее, леденящее душу, равнодушие просто пугали...  
Девчонки кричали, хохмили, кто-то предложил поиграть в фанты, народ прошелся по моральному облику предлагавшего, и все свелось к тому, что лучше уж в бутылочку, но это детство, так что можно целоваться просто так. Жизнь бурлила. Начался медляк, все, кто мог и озаботился парой, переползли на танцпол. Играл Никольский. Гул мешал расслышать все слова, но то что добиралось до сознания пульсировало, бередило душу. Ян с трудом оторвал голову от стола и мутными глазами уставился вперед.  
...  
Подойди скорей поближе, чтобы лучше слышать,  
Если ты еще не слишком пьян.  
  
О несчастных и счастливых, о добре и зле,  
О лютой ненависти и святой любви.  
...  
Все в этой музыке, ты только улови!  
...  
Звуки скрипки все живое, скрытое в тебе разбудят,  
Если ты еще не слишком пьян...  
...  
Все в этой музыке, ты только улови!  
  
В сигаретной дымке, вдали, плавали глаза шефа, не мигая, они смотрели на него и как будто гипнотизировали. Что там нужно уловить?  
Ян понял, что ему срочно нужно на воздух, иначе он свалится под стол, и до утра его оттуда уже никто не вытащит. Пошатываясь, он побрел к выходу. По дороге к нему присоединились Серега и еще какой-то малый из отдела маркетинга. Уже на улице, сев на бордюрный камень, Ян вспомнил «глаза напротив» - с шефом определенно было что-то не так. Он не заметил, как на улицу вывалилась местная молодежь. Ребята были явно на взводе: толкнули Серегу, послали куда-то очень далеко маркетолога и, наконец, добрались до него.  
- Ой, какая тут у нас девушка сидит. Девушка, а девушка, Вы танцуете? Может, познакомимся по ближе?  
Ян, все еще плохо соображая, поднял голову. Увидел перепуганную физиономию Сереги и маркетолога, рванувшего обратно в клуб.   
- Ребят, идите мимо, не трогайте его, не видите человеку плохо, – пытался разрулить ситуацию Сергей.  
- Так мы его полечим! Вон как голову опустил – хаер вниз тянет. Его подстричь надо. – И малолетки дружно заржали, кто-то потянул Яна за волосы…  
- Дети, шли бы вы лесом.  
Ковда не зря столько лет занимался самбо: тело само встало в стойку. Пусть его шатало, но блок поставить или прямой удар отбить не проблема, в этом он не сомневался.  
Дети не поняли. Представить, что этот длинноволосый красавец способен дать по морде они не могли, алкоголь и что-то еще почти полностью вынесли их мозги…  
- Бля, эта кукла нам еще и угрожает,… да мы тебя… из тебя… бей его!  
И они всем скопом набросились на Яна. Ему крупно повезло, что им не пришло в голову сначала взять его в кольцо. Отходя к стене и ставя блоки, он никак не мог решить, что же делать дальше. Собственная голова по-прежнему была чужой.  
Краем глаза он заметил выбегающего из клуба Стаса, охранника и … и в этот момент рядом с лицом блеснуло лезвие. Отрезанная прядь упала на землю. Ян замер на мгновение, а потом взорвался: захват, рывок и рука с ножом вывернута из плечевого сустава, мельница – и кто-то еще застрял головой в клумбе. Его решили достать ногами – глупые дети – к покалеченной руке и разбитой голове добавилось сломанное колено. Вой. Визги. Мат. Через мгновение рядом с клубом остались только трое покалеченных отморозков, остальные протрезвели настолько, что предпочли за благо испариться.  
Яна лихорадило, он и в детстве-то почти не дрался, а тут… На улицу выбрались остальные участники банкета. Кто-то взял его за руку и повел к машине, усадил на заднее сидение. Он слышал приглушенные голоса, ребята явно обсуждали произошедшее и дальнейшие действия. Серега с маркетологом и еще пара ребят собрались провожать девчонок, остальные выясняли, кто куда едет, и расходились группами.   
Ян прикрыл глаза, а когда открыл - обнаружил, что машина стоит в гараже, и его трясет за плечо Стас.   
- Вылезай. Приехали!  
- Куда это мы приехали? Где я?  
- Неужели не видно, в гараже. Вылезай давай и топай ножками, я же тебя не донесу.  
- Э нет,… Станислав Борисович… с Вами я никуда не пойду. Я Вас боюсь.  
- Ян, давай ты дойдешь до моей квартиры, ляжешь на диван и будешь бояться дальше. Я сам еле на ногах стою. Все, такси на сегодня закончило работу, еще немного и гостиница закроет свои двери. Так что, если будешь упираться, я тебя в машине просто запру.  
Ян был вынужден подчиниться.  
  
Глава 15  
Ключ в замке, щелчок, дверь распахнулась, и Ян, придерживаемый сзади Стасом, ввалился в квартиру, в ту же секунду, испугавшись галлюцинации, он инстинктивно попытался вывалиться обратно. Галлюцинация в виде абсолютно голого генерального директора, только полотенце на бедрах, широко раскрытыми глазами смотрела на вошедших.   
- Стас, что это?  
- А то ты не видишь, лучше бы помог.  
Галлюцинация хмыкнула и плавно удалилась в комнату. Ян окончательно отключился.  
Раздев и уложив молодого человека на диван, Стас отправился на кухню, где уже витал аромат свежезаваренного чая.  
- Могу я узнать, откуда можно приволочь моего сотрудника в таком виде?  
- Не поверишь – из кабака.  
- Ммм, это ты довел мальчика до такого состояния? Насколько я знаю, Ян не пьет.  
- Господи! Опять я довел. Хоть одна сволочь поинтересуется, до какого ахуя он меня доводит? Может и не пил, а сегодня безобразно нажрался. – Стас достал сигарету, нервно закурил. – Ты, кстати, в курсе, что он терминатор?  
- Стасик, а ты сам-то что куришь? Судя по твоему виду, что-то очень забористое…  
- Он сегодня разодрал толпу отморозков, как тузик грелку. На его счету разбитая голова, сломанное колено и, скорее всего, поврежденный сустав руки. И все это за пару минут.  
- Стас, он случаем не тебе голову разбил? Что ты несешь? Ты в состоянии представить этого мальчика-колокольчика разбирающего хулиганов на запчасти?  
- Представить не могу, но я видел это собственными глазами. Он был великолепен... - Глаза Стаса подернулись туманом, на мгновение он выпал из действительности, опять очутившись рядом с клубом, восхищаясь быстрыми и четкими движениями сильного тела… - Он был прекрасен в своей ярости…  
- Очнись. У тебя, судя по всему, был сегодня слишком долгий день.  
- Я не смогу от него отказаться! – Стас уронил голову на руки. – Должен, но, кажется, уже не смогу.  
- Иди спать и не думай о дурацких принципах, думай о себе, о вас, если получится. – Валеркина рука нежно прошлась по темным волосам. – Его бывшей ты точно ничего не должен.  
- Она не смириться с потерей статуса невесты.  
- Тебя это пугает? Ты в серьез думаешь, что он сможет тебе отказать из-за неё?  
- Сможет, я в этом даже не сомневаюсь. Он натурал...  
- Ну тогда дружите, что я могу еще сказать. Все, я пошел спать.  
  
Стас остался на кухне, посидел немного и медленно пошел в гостиную к дивану. Колокольчик-терминатор лежал на спине, разметавшись как морская звезда, и улыбался. От этого зрелища перехватывало дух. Парень был нереально красив, нежный изгиб чувственных губ, длинные подрагивающие ресницы, волосы, мерцающие в отраженном свете, – Стас медленно, в изнеможении, опустился на пол, привалившись спиной к стоящему рядом креслу. Перед его взором была мечта, несбыточная и оттого страшно далекая мечта.   
  
Утром Стаса разбудил Валерка, практически силой влив в того стакан сока. На кухне уже шипели тосты, и пахло каким-то вареньем.  
Завтракали в тишине. Ян выполз из комнаты к окончанию тостов на блюдечке. Как же ему было плохо. Обвел мутным взглядом кухню – стало еще хуже. Вчерашняя галлюцинация, он помнил о ней, никуда не испарилась, а чинно сидела за столом в голубых джинсах, рубашке в клеточку, и пила чай. Шеф странно улыбался.   
- Извините. Что-то мне нехорошо, – пролепетал Ян и попытался уйти.  
- Куда это ты собрался?   
Стас поймал его и усадил за стол. Ковда нервно косился на гендиректора и сильно щипал себя за руку. Не помогало…  
- Ну, я, пожалуй, пойду, мальчики, а вы тут лечитесь. Этого на улицу без присмотра пускать нельзя. Так что если он вдруг сильно захочет домой – проводи. И, пожалуйста, ведите себя хорошо и не цепляйте друг друга.   
Ян и Стас синхронно кивнули, из коридора донеслось «Чао, милый!», и через пару мгновений хлопнула входная дверь.  
Ян начал понемногу приходить в себя.  
- Я правда это видел или мне показалось?  
- Это зависит от того, что ты видел. Если ты о генеральном, то он тебе не приснился.  
- Аааа, ясно… тогда все понятно.  
- И что же тебе понятно? Не советую делать далеко идущие выводы из неполных исходных данных.  
- Куда уж дальше. – Перед глазами промелькнуло видение в полотенце на бедрах. – А у него ноги красивые.  
Стас подавился чаем. И когда только успел разглядеть, паразит! Про его, Стасовы ноги, небось и не думал никогда, а они, между прочим, то же очень даже ничего.   
- Чай будешь?... Ах да, ты же кофе пьешь. Сейчас сварю.  
- Нет, лучше чай и от головы что-нибудь, пожалуйста.  
- С радостью предложил бы тебе гильотину, но, увы, такого не держим.  
- Жаль, мне бы она сейчас была очень кстати. Башка раскалывается.   
Перед Яном появились пара ярких капсулок, блюдце со свежими гренками и чашка чая с ароматом чернослива – необычный, яркий вкус.   
- Ты пока завтракай, а я пойду, приведу себя в порядок. Честно говоря, после вчерашнего мне гильотина тоже не помешает.  
Проводив глазами скрывшегося в ванной шефа, Ян взял чашку двумя руками и раскачиваясь начал медитировать: «Я не сплю. Мне нравится вкус чая. Я в доме у шефа. Он мне улыбался. Что?!»  
-Что?! – Ян был так поражен последней мыслью, что закричал в голос.  
Видимо испугавшись за подопечного, из ванной, замотанный в огромное полотенце вывалился Стас и с удивлением уставился на юношу, раскачивающегося с чашкой в руках, смотрящего на Стаса совершенно безумными глазами и что-то мычащего.  
- Ты что, чаем обжегся? Нет? - Ян продолжал мычать и мотать головой – Ударился? Проснулся?  
- Да! Причем окончательно. – Трагический шепот звучал очень комично.  
Стас не удержался, подошел и сел перед бывшим трезвенником на корточки, забрал чашку из дрожащих рук. Ласково погладил по щеке.  
- У тебя, что – это первый раз?  
- Угу. Как я тут оказался?  
- Ты что, совсем ничего не помнишь?  
- Абсолютно!  
- Даже драку?  
- Драку? А кто подрался?  
- Сколько будет дважды два в двоичной системе?  
- Сто. – Ян с изумленно вскинул голову, пытаясь сфокусировать взгляд на смеющихся глазах шефа.  
- Ну, Слава Богу! Для фирмы ты не потерян. А про драку тебе пусть Серега рассказывает, он с начала до конца все видел.  
- Так кто дрался то?  
- Ты, ты дрался и еще как дрался. Просто уверен, что это событие надолго станет хитом в курилке.  
Ян со стоном обхватил голову руками.  
- Я ничего, совершенно ничего не помню. Только «Музыкант» Никольского в голове крутится, и глаза в дыму плавают. Все!  
- Что где плавает?  
- Не важно. Я сейчас еще немного посижу, мозги на место поставлю и пойду.  
- Конечно, в душ, для начала. А потом я тебе точно кофе сварю. Возражения не принимаются!  
Логинов повернулся и пошел обратно, а Ковда заворожено смотрел на его левую руку - часы отсутствовали, все запястье было в старых шрамах.  
  
Глава 16  
Стас нервно курил, стоя чуть поодаль от главного входа в офисное здание. Ему не хотелось сейчас толкаться среди подчиненных, которые плотной толпой окружили Сергея и внимали его рассказу о волшебном перевоплощении Яна. Многие видели последствия этой метаморфозы, а вот причины для них оказались скрыты. Почему Ковда нажрался до полной невменяемости не знал даже Сергей. Собственно поэтому он и хотел встретить приятеля до работы, поговорить. Любопытство разбирало не только его, но и других сотрудников. Все ждали появления «виновника торжества». Логинов тоже ждал.  
  
Все воскресенье Станислав провел в самоуничижительных копаниях, проклиная себя за несдержанность и неумение говорить. Оратор он конечно неплохой, а вот по душам поговорить, оказалось, не может. Все слова застревали в горле, когда в субботу он смотрел на испуганного Яна. Не до конца протрезвевший, тот шарахался от любого резкого движения. На любые попытки завязать разговор реагировал вяло и просил отпустить его домой. Смысла настаивать на беседе Стас не видел, понимая, что и сам не в состоянии побороть стыд и извиниться за происшедшее в начале недели. Вызванное такси увезло мечту. Сил проводить Ковду до дома, как того просил Валерка, не было. И вот теперь, стоя на улице и выискивая взглядом среди идущих по бульвару высокую ладную фигуру, Стас пытался договориться сам с собой и решить наконец-то, как он относится к Ковде. Логика и эмоции консенсуса не находили…  
  
- Станислав Борисович, а как Ян себя чувствовал себя в субботу? Нормально? – робкий девичий голос прервал мысль, Стас с недоумением посмотрел на стоящую рядом девушку. – Вы понимаете, времени уже много, Ян никогда раньше без повода не опаздывал, а теперь у него даже телефон недоступен. Может, случилось что?  
- Когда мы с ним расстались, его мучила только одна проблема – жесткое похмелье.  
  
Нехорошие предчувствия начали наползать на Стаса со всех сторон. Прошло уже двадцать минут с начала рабочего дня, а Яна все не было. Отсутствие пунктуального сотрудника, даже после серьезной попойки, настораживало. А телефон… Ян не брал трубку ни в субботу вечером, ни в воскресенье. Тогда Стаса это не особенно обеспокоило, но сейчас в досадные совпадения верилось с трудом. Волевым решением все сотрудники были отправлены в отдел, а сам Логинов пошел к генеральному.  
  
  
- Валер, отложи все свои бумажки и посмотри на меня внимательно!  
- Хм, господин Логинов, Вы считаете, что я что-то не видел на вашем лице? Хотя… посмотреть действительно есть на что. Ты сам-то себя в зеркале видел? Что случилось?  
- Ян пропал.  
- Что?  
- Ты плохо слышишь. Ян пропал! Он не пришел на работу, телефон не отвечает. – Станислав нервничал, и не мог этого скрыть.  
- Да ладно, дело молодое, особенно после такой забойной пятницы. Спит небось.  
- Валер, его телефон не отвечал ни в субботу, ни в воскресенье. А еще… Еще я его не проводил, просто в такси посадил… С каждой минутой происходящее мне нравится все меньше и меньше!  
- Так… И что ты собираешься делать?  
- Я?!  
- А кто, я что ли? Конечно же ты. Адрес его знаешь? Вот и прекрасно. Сейчас загружаешь своих работой, а сам ноги в руки и к нему на квартиру. Доедешь – отзвонишься.  
- Валер, я боюсь.  
- Стас, ты в своем уме? Возьми кого-нибудь из ребят. Ну что ты, в самом деле. Да что вообще с ним могло случиться? Может, действительно проспал, а мобильник зарядить забыл или разбил случайно. Мало ли что там случилось. – генеральный директор с силой сжал плечи начальника отдела и тихо прошептал в самое ухо – С ним все будет в порядке. Стаська, не дрейфь, и не тяни время. Действуй!  
  
Уже через двадцать минут Логинов вместе с Сергеем подъехали к дому Яна. На звонки им никто не открыл. Беглый опрос соседей показал, что Яна хоть и знают, но так как он парень тихий, то никто особенно на него внимания не обращает. Наиболее бдительные старушки утверждали, что в ночь с субботы на воскресенье Яна дома не было: « Свет в его окнах не горел. А как же без света-то вечером!»  
Станислав был готов рвать на себе волосы, считая виновницей всего сейчас происходящего свою лень. Ну что ему стоило довести парня до дома? Только присутствие Сергея заставляло его держать себя в руках и не начать биться головой об стену.  
Звонок Валерке успокоения не принес.  
- Алло! Это я. Яна нет дома. С пятницы его никто не видел. Хорошо. Еду. – голс отрывистый, злой. Эмоции понемногу начали выползать из под маски уверенного спокойствия.   
- Станислав Борисович, куда мы сейчас, в милицию?   
- Нет, в милиции нам делать нечего. Обойдемся пока собственной службой безопасности. Генеральный обеспокоен происходящим не меньше нашего. Ян ведь не пил раньше так много?  
- Ян? Да он вообще трезвенник-язвенник. Пропагандирует здоровый образ жизни. У нас сколько гулянок было, он или пиво пил или вино, пару бокалов на весь вечер растягивал. Понятия не имею, что на него в пятницу нашло! Может надо больницы обзвонить?  
- Может и надо. – Больше Стас за все время поездки обратно в офис не проронил ни слова, боясь сорваться и наорать на ни в чем неповинного человека. Страх липкими щупальцами начал окутывать все тело, до боли сжимал виски. Такого непонятного, иррационального ужаса мужчина не испытывал уже очень давно. От одной мысли, что он может больше никогда не увидеть Яна, начало подташнивать.  
  
Когда Станислав с Сергеем вошли в кабинет к генеральному там уже сидел начальник службы безопасности Петровский и читал личное дело Ковды. Петровский, к удивлению Стаса, оказался на редкость сообразительным типом. Задав всего пару вопросов о гулянке в кабаке, драке и субботнем утре, набросал план мероприятий: загрузил Сергея обзвоном больниц и моргов, отправил Логинова на рабочее место, предложив выпить успокоительного или коньячку, а сам собрался найти таксиста, который должен был привести Яна домой, пообещав, что сразу же позвонит, как только станет что-то известно. Идея вскрыть дверь и убедиться в том, что старушки правы и квартира пуста, поддержки не нашла, поскольку без вмешательства милиции организовать это невозможно, а сообщать родителям Яна о пропаже сына было преждевременно. Всем хотелось верить, что произошло какое-то недоразумение, и Ковда очень скоро объявится сам.   
  
Весь понедельник прошел в тревожном ожидании. В больницах и моргах человека с приметами Яна не обнаружилось. Телефон его по-прежнему не отвечал. Около пяти вернулся начальник охраны с одним из своих подчиненных. Информация, полученная от таксиста, повергла Стаса и Валерку в шок.   
  
Таксист, увидев, что парню не очень хорошо, решил ему помочь и дал опохмелиться. То ли водка была паленая, то ли парню просто так стало плохо, но факт остается фактом, Ковда позеленел и начал заваливаться на водителя, тот не придумал ничего лучше, как завернуть в подворотню, вытолкать практически бесчувственное тело из салона и уехать. Петровский умел спрашивать. Таксист рассказал абсолютно все, что знал, показал подворотню и с точностью до 10 минут назвал время. Все. Больше ничего узнать не удалось. В округе были опрошены все продавцы газет и прочей мелочевки. Яна никто не видел. Камер наружного наблюдения, просматривающих злосчастный кусок улицы, не оказалось. Что делать дальше Петровский не знал. Идей, кроме подачи заявления в милицию и обращения на телевидение не было. Заявление у них могли принять только во вторник и то, если его напишут родители Яна.**

**Глава 17  
Яну в очередной раз снился сон: странный, рваный, до отвращения реальный. Большая комната с плотными шторами на окнах. Захламленная, заваленная грязной посудой, пустыми бутылками. Заполненная нетрезвыми людьми. Вся в сигаретном дыму с неприятным сладковатым запахом. И журнальный столик посреди всего этого безобразия, с кучей разорванной фольги, разобранных авторучек и чего-то дымящегося.  
«Сандал? Не похоже. Черт, что же мне такое снится? Или это не сон?» Ян пошевелился, застонав от сильной боли во всем теле, и сел.   
- О! Наша спящая красавица проснулась! Ян, дружище, как ты себя чувствуешь?  
«Дружище?» - Молодой человек с недоумением смотрел на говорящего, силясь понять, откуда тот его знает.  
- Эй, брателло, не узнаешь что ли?  
- Ну что ты к человеку прицепился, не видишь, ему плохо, ему нужно дать водочки. Хочешь водочки, лапа? – Ян повернул голову в сторону говорящей и содрогнулся: рядом с ним, на продавленном диване, сидела его одноклассница. Грязные волосы, поплывшая косметика, огромная грудь, практически вываливающаяся из порванного в нескольких местах топа – узнать в этом монстре скромную и миловидную девочку Нату оказалось не просто.  
- Ты?  
- Я. Чего вылупился – нравлюсь? Можешь потрогать, не боись, не укушу, – мерзкий, лающий смех болью отозвался в висках. Ян с силой сжал голову руками, мечтая, чтобы это был сон, просто сон.   
- Мне в ванную нужно, - собственный голос хрипел, нестерпимо хотелось умыться и как можно быстрее убраться из этого вертепа.  
- Ладно, пошли, провожу, - вздохнув, произнесла бывшая милая девочка и первая поднялась с дивана. – Тебе еще одежду почистить надо. И где ты только так уделался, красавица?   
  
Умывшись и кое как отчистив грязь, Ковда вернулся в комнату. В голове была абсолютная пустота. Он совершенно не представлял, что делать дальше. Денег, мобильного, ключей от квартиры в карманах не оказалось. Наташка вкратце рассказала, как он тут очутился.   
В субботу после обеда она со своими приятелями, пара из них действительно училась в одной школе с Яном, решили хорошенько отдохнуть. Один из ее кавалеров презентовал пакетик плюшек – гашиша. Их то и собирались «воскурить» отдыхающие, культурно посидев у нее дома. За выпивкой пошли в ближайший магазинчик. По дороге наткнулись на валяющегося в беспамятстве Яна. Наташка его сразу узнала и притащила к себе домой. Пару раз он просыпался, но почти сразу же проваливался обратно, проспав вечер субботы и все воскресенье. Как Ян оказался в подворотне она не знала.  
От одной мысли, что все это произошло с ним, становилось дурно. Но сильнее пугало то, что он опять, как и с дракой на вечеринке, ничего не помнил.  
- Чего-нибудь хочешь, горе мое?   
- Да. Наташ, у тебя чай обычный есть?  
- Сейчас принесу. Сиди смирно, ничего не пей и уж тем более не нюхай. Парни – быстренько открыли окна. Тут уже топор вешать можно.  
- Нат, ты обалдела?  
- Даже не думай со мной сейчас спорить. Сказала открыть – значит открыть!  
  
Девушка вышла из комнаты, а Ян, прикрыв глаза, погрузился в невеселые раздумья, не обращая на происходящее вокруг никакого внимания. Прозвонивший звонок и то, что все, находившиеся в комнате бросились в прихожую, сознание молодого человека также проигнорировало.  
  
- Ян, очнись. Ян! – Голос звучал из далека - Черт, что ты там притащила? Чай? Давай сюда!  
Теплая, приятно пахнущая жидкость, ласково коснулась губ. Ян обхватил, поднесенную ко рту чашку двумя руками и начал медленно пить. Лениво прислушиваясь к происходящему вокруг. Глаз он так и не открыл.   
  
- Что тут у вас происходит? Откуда Ковда взялся? – резкий, властный голос звучал так, как будто его владелец был хозяином дома.  
- Лень, ты чего злишься? На улице я его подобрала. Он пьяный в переулке валялся. Не бросать же.  
- Пьяный?   
- Да, пьяный! Все воскресенье у меня продрых. Только вот сейчас начал в себя приходить.  
- Ясно. Ладно, ему тут не место. Я его к себе отведу.  
- Он же только в себя пришел, мы и не поговорили еще.  
- Не о чем ему с тобой разговаривать. Рассказы о жизни дна – не для его ушей.  
- Дна? Думаешь ему про эту жизнь ничего неизвестно? Он сам под забором валялся! Ни денег, ни ключей, даже мобилу посеял – злость и неприкрытая ненависть звучали в голосе девушки.  
- Как он оказался «под забором» я еще выясню, а теперь, будь умничкой: отойди в сторону и не мешайся под ногами. Ян, пошли!  
  
Ян совершенно не понимал, что происходит. Кто этот парень, который вошел в дом Наты как хозяин, откуда он знает его, Яна, почему хочет забрать с собой? Быть щепкой и плыть по воли волн молодому человеку порядком надоело. Пора было брать ситуацию под контроль. Он резко выпрямился и открыл глаза.  
- Никуда я с тобой не пойду, я тебя не знаю.  
Высокий, широкоплечий парень, видимо тот самый Леонид, опустился перед ним на корточки и глядя в глаза очень тихо произнес:  
- Я бы удивился, вспомни ты меня. Мы учились в параллельных классах. Тогда я был несколько субтильнее, с ежиком на голове и жутких очках с толстыми стеклами.  
- Мальчик, который писал стихи? – удивлению Яна не было предела. Он просто не верил своим глазам. Тот худющий заморыш и этот прекрасно сложенный парень категорически не хотели превращаться в одного человека.  
- Того мальчишки давно уже нет. И стихов нет. – Леонид поднялся и, отвернувшись от Яна, закурил. – Кошмарно выглядишь. В таком виде тебя даже консьержка на порог не впустит. Пойдем, примешь душ, в чистое переоденешься. Поешь нормально. Я в соседнем подъезде живу.   
- Почему? Нет… Зачем? Зачем тебе это надо?  
- Хм. Да как тебе сказать… Это не должно тебя волновать. Считай, что я делаю это для себя.  
- Вот это меня и пугает, - уже поднимаясь, Ян подумал, что где-то сталкивался с Леонидом, но где, припомнить не смог. В любом случае, стоило покинуть этот гостеприимный дом. Общаться со сборищем алкашей и наркоманов, в которых превратились его бывшие одноклассники, не было ни какого желания.  
  
Они молча вышли из квартиры, кивнув хозяйке и остальным «гостям» на прощание.  
  
Глава 18  
  
Квартира Леонида поразила своей обычностью. Ни хайтека, ни модерна. Обычная двушка, не вспоминавшая о ремонте лет пятнадцать. Мебель, доставшаяся явно в наследство, ковролин на полу, цветы на подоконнике. Чистая, уютная квартирка.  
- Что в дверях застрял, проходи. - Леонид практически силой затащил Яна на кухню, усадил на мягкий диванчик и начал делать бутерброды. – Сейчас перекусишь, примешь аспирин и пойдешь в душ.   
- Слушай, так неудобно тебя напрягать. Давай я просто позвоню своим. Меня заберут.  
- Ага. И ты поедешь к мамочке и папочке в таком виде за ключами. Ты ведь их потерял. – Ян кивнул. - Да их кондратий хватит от одного твоего вида, а уж если ты им еще и историю свою расскажешь… На вот, пей чай, жуй колбаску и прекрати нести чушь! А я пойду вещи тебе поищу.   
Через десять минут рядом с Яном лежало пушистое махровое полотенце, голубые джинсы и футболка с глубокомысленной надписью о смысле жизни.  
  
- Лень. И все же, зачем ты меня от туда забрал? - Ян уже принял таблетку и ждал, когда она начнет действовать. – Мы же друг друга не знаем, в школе не общались.  
- Ты меня может и не знаешь, а вот я тебе знаю хорошо. И тебя, и твоих родителей. Даже с Еленой знаком.  
- Что?!   
- А что в этом такого. Не напрягайся ты так. Просто я человек наблюдательный, замечаю много такого, мимо чего большинство проходит мимо. Мы же живем в одном районе, регулярно пересекаемся в магазинах, метро, аптеках. Хочешь, расскажу, что ты любишь есть на завтрак? Знал бы, что ты у меня в гостях окажешься, кофием бы запасся. – Леонид рассмеялся, но в глазах не было даже тени улыбки. – Ян, не надо на меня так смотреть. Я не маньяк, и тебе рядом со мной ничего не угрожает. Забрал я тебя оттуда только лишь потому, что у тебя на лбу написано «домашний мальчик», а таким как ты там не место.  
- Может мне к зеркалу подойти? Что-то я не припомню у себя такой надписи!  
- Ян, тише, тише. Не заводись. Я не хотел тебя обидеть. Пусть не домашний, но там ты чужой. Даже грязный, рваный, пьяный – все равно - чужой! И, пожалуйста, не спрашивай меня больше о мотивах. Правду ты от меня все равно не услышишь, а врать тебе я не могу и не хочу. Считай, я делаю добрые дела для поднятия самооценки. Ладно, иди уже отмываться. С мылом и прочими полезностями сам разберешься. Бери, все что нужно.  
Ян взял стопку белья и вышел с кухни, а Леонид, убедившись, что дверь в ванну закрылась на щеколду, с тихим стоном опустился на табурет и, обхватив голову руками, замер.  
  
Закончив с водными процедурами, и не обнаружив хозяина квартиры на кухне, Ковда отправился в гостиную. Леонид сидел в кресле и задумчиво смотрел на фото в золотистой рамке.  
- Это кто?  
- Не важно, - Леонид встрепенулся, положил фотографию на журнальный столик и бросил сверху газету.  
- Красивая! – Ян не успел разглядеть все фото, но копну золотистых волос заметил.  
- Кто? А… – Он хотел что-то еще сказать, но замер, глядя на то, как Ян пытается просушить волосы полотенцем.   
- Слушай, у тебя фена не найдется? Терпеть не могу сушить волосы феном, но не ехать же к родителям с мокрой головой.  
- Есть. Сейчас… Просто невероятно, столько лет прошло, а ты все с такой гривой. Неужели не хотелось подстричься?  
- Нет. Мне как-то без них неуютно, да и не хочу быть как все. Девушкам, опять таки нравится.  
- И не только девушкам, – прошептал Леонид и уже громче добавил, протягивая фен. - Ты молодец, с такой красотой действительно невозможно расстаться.  
  
Через двадцать минут молодые люди уже ехали к родителям Яна за ключами. Пришлось сказать, что сумку с документами и всем остальным Ян забыл в офисной машине, а уже вечер, водитель дома… Наплели с три короба, но мама поверила, ключи выдала, с расспросами приставать не стала.  
  
Обратно возвращались молча, слушая аргентинское танго. Тем для разговоров не было. Говорить о школе и вспоминать прошлое не хотелось, о настоящем – Леонид не был настроен рассказывать о себе, так же как и Ян, которого немного напрягла осведомленность вобщем-то совершенно постороннего человека о его жизни.  
  
Уже на подъезде к дому Ян очнулся и предложил «спасателю» зайти.  
- Ну если только вещи забрать. – Леонид колебался.  
- Какие вещи? Я постираю и занесу, – Ян покраснел, ему было все еще ужасно стыдно.  
- Ну уж нет. Я сам разберусь, что мне с ними делать. Хочешь поблагодарить за помощь – напои хорошим кофе и выпроводи. Мне завтра вставать рано, а еще собраться надо – в командировку еду.  
  
Усадив гостя и включив кофеварку, Ковда пошел переодеваться. Трель дверного звонка взорвала уютную тишину.   
- Станислав Борисович?   
- Неужели нельзя было… – Логинов осекся, переводя взгляд с успевшего натянуть только джинсы Яна, на высокого парня, вышедшего из кухни. Взгляд потемнел - В следующий раз, Ковда, если решите загулять, ставьте в известность руководство! По вашей милости генеральный поставил на уши службу безопасности. Так что не поленитесь, зайдите завтра с утра к нему и объяснитесь. Уверен, он и Петровский с удовольствием послушают вашу сказку. Всего доброго.  
Стас еще несколько мгновений смотрел в улыбающиеся глаза Леонида, развернулся и вышел, бросив в пустоту: «Мы еще посмотрим, кто кого!»  
- Какой же он все таки горячий! Ладно, что-то мне расхотелось кофе. Давай вещички и я пойду.  
- Да, конечно. – Ян, прибывая в легком ступоре от визита шефа, сложил в пакет джинсы и футболку, протянул Леониду. – Спасибо!  
- Пустяки. Ты только… постарайся так больше не падать. Пожалуйста.  
  
Логинов нервно курил, прижавшись затылком к прохладной стене подъезда. Опять липкий страх… Опять ужас… Оказывается потерять навсегда можно и так …  
Хлопнула подъездная дверь. Насмешливые глаза поймали взгляд Стаса.  
- Неделя.  
- Что?  
- Я даю тебе еще одну неделю. Потом ты его уже не получишь!  
  
Стас с недоумением смотрел вслед парню, идущему к машине и нежно прижимавшему к груди пакет с каким-то тряпьем.  
  
Глава 19  
  
Всю неделю Логинов не приближался к Яну, сведя общение к допустимому минимуму. И, несмотря на это, Ян чувствовал, что между ними что-то происходит. Взгляды Стаса обжигали. В них читалось черт знает что. Он и сам с трудом справлялся с желанием постоянно смотреть на шефа.   
Вокруг все бурлило. Офис гудел, как улей, обсуждая невероятное событие, а молодому человеку было на это абсолютно наплевать. Куда как больше его занимали собственные чувства и желания. Мысли о Леночке ушли на второй план, вытесненные воспоминаниями и размышлениями о том, почему Стас так странно смотрел на Леонида. Эти двое прекрасно поняли друг друга без слов. Ян же остался в полном неведении…  
  
Хотелось наконец-то поговорить, «расставить все точки над И», но сделать первый шаг молодой человек не решался. Пару раз он даже хотел позвонить Леониду и с его помощью разобраться в странном поведении шефа. Яну казалось, что как человек незаинтересованный, Леонид сможет объективно оценить происходящее, но всякий раз ему что-то мешало. То по работе отвлекут, то кофе пить позовут… То мысли со странного поведения шефа ненавязчиво перейдут в размышления о собственных странностях и извращенных желаниях. Ян не на Луне жил, и прекрасно понимал, куда могут завести все эти переглядывания. С другой стороны, согласно статистике, в мире полно латентных геев, и большинство из них никогда не пробовало однополый секс. А мечты, что ж… Мало ли кто и о чем мечтает…   
  
- Ян. У нас кажется осталось одно незавершенное дело, – шеф подловил Ковду на выходе из офиса.  
- Дело? Что-то я не понимаю.  
- Может, и не дело вовсе, но ты же хотел добить курс матстатистики. Вот я и подумал, что нам стоит продолжить.  
Ян не сдержавшись, улыбнулся. Вид шефа был забавен. Смесь смущения и отчаянной храбрости вперемешку с явно хорошим настроением - невероятное зрелище.  
- Я даже не знаю. Как-то неудобно Вас напрягать.  
- Если бы для меня это был напряг, я бы промолчал. Так «да» или «нет»? – Ян хотел ответить, но Логинов его перебил. – Подожди. Еще вот что. Знаешь, мне ужасно стыдно, что я так повел себя тогда,… в ресторане. Я бы очень хотел вернуть тебе хороший вечер. Ну что ты на меня так смотришь? Как насчет того, чтобы зайти ко мне в гости? Напою тебя шикарным кофе – специально купил, для тебя. Поболтаем.  
- Поболтаем? О статистике?   
- Статистика, так статистика. Мне все равно! – Стас картинно закатил глаза и замычал.  
- Раз все равно, Станислав Борисович, может, тогда устроим вечер вопросов-ответов? – сказывалось напряжение прошедшей недели, Ковду несло.  
- А почему бы и нет, на все ответить не обещаю, но постараюсь. К тому же и у меня есть, что спросить… Пошли! И… за пределами офиса я предпочитаю быть просто Стасом. Так что давай на «ты».   
  
\*\*\*  
  
Ян вертел в руках чашечку с кофе и о чем-то сосредоточенно думал. Потом решительно ее поставил, взял левую руку Стаса и расстегнул ремешок – часы с глухим стуком упали на стол.  
- Расскажешь?  
- Да что тут рассказывать, – Стас грустно улыбнулся, разглядывая шрамы. – Молодой был, глупый.   
- Ты же обещал, – в голосе Яна невольно появились нотки разочарования, он слишком долго думал об этом секрете, чтобы в шаге от разгадки наткнуться на грустную улыбку и сообщение о том, что «это было так давно». Он хотел подробностей! Чувствовал, в том прошлом его настоящее, а, может, и будущее.  
Стас колебался, собирался с мыслями, пару раз почти начинал говорить, но останавливался. Ян было решил, что вечер откровений так и не состоится. Досада незамедлительно отразилась на его лице, и мужчина сдался.   
- Ну ладно тебе, не расстраивайся. Удовлетворю твое любопытство, – утешил Стас гостя. – Только имей в виду, история нетрадиционная, так что потом претензий не принимаю, сам захотел. Слушай. Это действительно было давно, когда в институте учился. Я влюбился, да так, что даже стихи писал. Весь из себя такой романтичный, язвительно-томный, с роскошными кудрями и открытой улыбкой. После того случая я еще долго не улыбался. Ну да не об этом речь… Он уже был серьезным человеком, настоящим профи, я каждое слово его ловил как откровение. Умный, талантливый, пробивной, уверенный в себе – он и сейчас такой, только стал еще более холодным и желчным.  
- Так вы общаетесь?  
- Нет, просто регулярно натыкаюсь на его презрительную ухмылку в дайджестах и обзорах. Как ни как, большой человек, вице-президент восточно-европейского крыла… Тебе действительно интересно?  
- А то, - Ян попытался улыбнулся. – Запретная любовь и все такое. Но если тебе неприятно это вспоминать, я не настаиваю. – глядя на то, как потемнели глаза Стаса, он уже не был уверен в том, что хочет знать все.   
- Сейчас уже никак. Перегорело… Ладно. Столкнулись мы с ним совершенно случайно, на выставке. Компьютерной. Я как раз анкету заканчивал заполнять – хотел получить какую-то рекламную пургу, и у меня ручка кончилась. Посмотрел по сторонам, углядел мужика шикарного, все девочки заняты были, так я к нему: «Ручку не одолжите?» Он достал Кензо с золотым пером, протягивает, а у меня челюсть медленно падать начинает, я такую красоту только в глянцевых журналах у подруг видел. Вроде ничего особенного, ручка как ручка… Скромное обаяние буржуазии… Он знал толк в действительно хороших вещах. В общем, дозаполнял я анкету, он у меня ее забрал, вручил пакетик красивый, улыбнулся, попрощался, а через неделю я увидел его около учебного корпуса.   
  
Парни меня тогда совершенно не привлекали, девчонок более чем хватало, но он… Он поразил меня. Наверное, я видел в нем свою мечту – сам хотел стать таким же шикарным, успешным. Он разительно отличался от большинства компьютерщиков, ушедших в себя и предпочитавших заношенные джинсы и растянутые джемпера. Мне льстило его внимание.  
  
Ухаживал он красиво – постоянно куда-то меня таскал, гаджеты всякие дарил. Уговорил к себе переехать, придумал потрясающую отмазку для родителей. Как они это съели, до сих пор поражаюсь. Ужасно любил мне что-то объяснять: посадит на колени, по волосам гладит, а сам лекцию на полтора часа читает, например, о менеджменте качества и его роли в построении информационных систем… Он любил, очень любил гладить меня по волосам, говорил – они мое богатсво… Тогда я не обращал на это внимания, меня больше интересовали секреты мастерства. Я все, как губка, впитывал, столько, сколько он мне дал в профессиональном плане, мне ни институт, ни многочисленные курсы вместе взятые не дали.   
И секс у нас был обалденный. Ему нравилось быть учителем всегда, во всем. Наверное, то что он делал называлось развращением… Не знаю… Иногда мне казалось, что я могу заняться с ним любовью посреди центральной площади. Я был готов ради него на все. Абсолютно!  
  
Стас говорил тихим ровным голосом, с каждым словом все глубже и глубже погружаясь в свои воспоминания. Сейчас он был очень далеко и от этой кухни, и от Яна, и от себя настоящего.  
- Потом… потом я попал в аварию: руки, ноги переломаны, голова разбита. Обрили меня прямо в приемном отделении, перед тем как в операционную отправить. Сутки в реанимации. Только потом в палату. Он ждал. Апельсины, черешня любимая… Как увидел меня, затрясся – я тогда думал, переживает, а он по бинтам на голове рукой провел, пожелал скорейшего выздоровления и очень быстро ушел.  
Через пару дней мать рассказала, что он принес все мои вещи. Сказал, что его срочно переводят в Англию, а квартиру он вынужден сдать.   
Ни звонков, ни писем… НИ-ЧЕ-ГО! Я пытался до него дозвониться, нашел новый мэйл, даже факс один раз послал.   
  
А потом, уже больше года прошло, увидел по телевизору репортаж с какой-то конференции и его рядом с длинноволосым красавцем. Хорошо, что дома никого не было. Выл я страшно, решил вены вскрыть, благо хоть не знал, как это правильно делать. Соседка пыталась до меня достучаться – не получилось, я тогда вообще ничего не слышал, не видел. Эта тетка, дай Бог ей здоровья, дозвонилась до отца. Минут через двадцать он был уже дома… Кровь быстро остановили, но в больницу меня все равно отвезли. К знакомым положили. С неделю под капельницей лежал, успокоительные кололи... Собственно все. Вышел из больницы. Полностью ушел в учебу и работу…   
  
- Ничего себе. Какие страсти. Стас, с тобой это просто не вяжется.  
- Со мной - нет, а вот для темненького, кучерявого паренька все как раз было естественно. Ян, мы же все взрослеем, хочется верить, умнеем. Я быстро понял, что ему не я был нужен, а мой образ. Мне его даже жалко стало, парней он менял, да и сейчас меняет, с завидным постоянством. Чувства к нему очень быстро испарились. Только вот бзик на длинные волосы остался – я их просто возненавидел. Говорю же, дурак был! А еще осталось непонимание. Волосы – они ж не зубы, отрастают. До сих пор для меня загадкой осталось, чего же он так испугался…  
  
Помолчали. У Яна было множество вопросов, но все они выглядели такими не уместными здесь и сейчас. Казалось, что выговорившись, Станислав по настоящему, окончательно, расстался со своим прошлым. Момент портить не хотелось.  
  
- Слушай, Ян, а что ты знаешь, как ты это назвал, о «запретной любви»? - Стас хитро улыбнулся.  
- Что?! Ничего я о ней не знаю и знать не хочу! – Ян, возмущенно сопя, уставился в чашку, видимо, решив погадать на кофейной гуще.  
- Да ладно тебе, не поверю, чтобы с такой внешностью ты ни разу не получал интересных предложений.   
- Ну-ну. Кому интересных, а кому и нет. Получал и отвечал.   
- Заинтриговал. И как же отвечал?  
- Легко! Меня пару раз пытались сзади обнять. Локтем в солнечное сплетение, не глядя, и дальше шел. Очень доходчивый ответ.  
- Надо будет взять на вооружение. И все же, что-то у тебя было. Вон как засмущался, – Стас откровенно веселился. – Рассказывай. Я же тебе рассказал.  
Ян покраснел. Опять взял в руки чашечку, повертел, поставил на стол.  
- Давай, давай. Колись! – Стас демонстративно уселся напротив, положил голову на скрещенные руки и проникновенно посмотрел Яну в глаза. – Я же вижу, что что-то было.  
- Да не было ничего серьезного, так, ерунда. Черт с тобой! На военных сборах с пацанами дрочили вместе. Все!!!  
- Как «все»? И больше совсем ничего? Ты даже ни разу с парнем не целовался?  
- Я, в отличие от некоторых, человек нормальный, и мне такое в голову не приходило.   
- Хм, врешь!   
  
Ян действительно врал, последнее время ему не давала покоя улыбка шефа, и иногда появлялось странное, тягучее желание узнать, каковы эти губы на вкус. Видимо, сказывалось отсутствие Леночки.  
- Знаешь, – мужчина подошел к Яну и произнес совсем тихо. – в жизни имеет смысл попробовать все, за исключением наркотиков, убийства и самоубийства.   
Ян настороженно посмотрел на шефа, встал. Стас улыбнулся, потом протянул руку и ласково провел по щеке.   
- Не бойся, твоя нормальность от этого не пострадает.  
Ян не верил своим ушам, он вообще ничему сейчас не мог поверить, ни мягкому взгляду, в котором явственно читалась просьба, ни легким движениям, перебирающим его волосы. Совсем недавно этот человек был опасен, его взгляд пугал Яна, но сейчас… сейчас все изменилось.   
Нежное, практически невесомое прикосновение к уголку губ. Горячие дыхание опалило скулу. Стас отстранился. Убрал руку, почти сделал шаг назад.  
- Я больше так не могу, - не произнес - глухо выдохнул. – Ян, я больше так не могу. Ты мне нужен, очень нужен. Пожалуйста, посмотри на меня!  
  
Молодой человек заворожено смотрел на своего шефа, прекрасно понимая, что сейчас происходит, понимая, что нужно что-то сказать, чтобы разрядить обстановку, но не мог пошевелиться. Словно кролик на удава, он смотрел в притягивающие, гипнотизирующие, как тогда в клубе, глаза. То, что начиналось как шутка, грозило перерасти во что-то очень серьезное…  
- Ян! Скажи же что-нибудь!  
- Я… Станисла…  
- Черт! Не смей меня так называть, мы же договорились! – он схватил Яна за плечи, и окончательно признавшись себе в том, что проиграл по всем фронтам, смял его губы жадным поцелуем. Прижимая к себе, гладя волосы, покрывая лицо быстрыми поцелуями, Стас шептал имя человека, бывшего несколько месяцев его персональным кошмаром. Это был отчаянный шаг. Он боялся представить, что будет дальше, и был готов ко всему, даже к банальному мордобою – на что способен Ян в своей «боевой трансформации» Стас знал не понаслышке. Однако ничего не происходило, его не отталкивали, более того, он почувствовал, как Ян расслабляется в его руках, позволяя себя целовать.   
  
Любопытство Яна пересилило его врожденное благоразумие, шеф потрясающе целовался и почему-то, что при трехдневной небритости казалось Яну странным, совершенно не кололся. Яна захлестнула волна возбуждения. Мысли о мягкой щетине, сильных и нежных губах, неуверенных, немного дрожащих руках и охренительном теле плескались где-то на периферии сознания, там же промелькнула мысль о Леночке, сравнение было явно не в ее пользу. Почему-то вспомнился Леонид. Абсолютно дурацкая мысль о том, кто: Стас или Ленька, целуются лучше, плавно перетекла в образ генерального в набедренной повязке…  
  
- Подожди! – тяжелое дыхание, затуманенный взгляд, губы желающие продолжения, но руки уже уперлись в грудь Стаса. – Подожди, мы не можем…  
- Ян, радость моя, почему, что случилось?  
- А как же Валерий?  
- При чем тут Валерка? Он съедет от меня через неделю, он нам не помешает.  
- Как ты так можешь?! Сначала притягиваешь человека к себе, а потом, как стал не нужен, – пинок под зад и прощай-прости, завяли помидоры?!  
- Что ты несешь, какие помидоры? У него через неделю ремонт в квартире должен закончиться ...  
Ян не дал ему договорить.   
  
Они не заметили, как оказались в спальне, рубашки полетели на кресло. Стас продолжал ласкать ошалевшего от происходящего подчиненного и тихо сходил с ума от свалившегося на него счастья – Ян полностью доверился ему, подставляясь под поцелуи, отдаваясь рукам Стаса – доверился сразу и без условий. Они тонули друг в друге, пытаясь получить как можно больше, словно боялись, что сейчас все закончится, как сон.  
Уже в постели, стягивая джинсы, Стас услышал хриплый шепот:  
- Только не снизу! Я же не гей!   
- Хорошо, – одно изящное движение - и Стас оказался на спине. – Ты НЕ ГЕЙ. – Намек на улыбку, легкий кивок головы - Ян окончательно потерял связь с реальностью…  
…  
- Никому тебя не отдам! Я давал тебе шанс, отталкивал тебя, прогонял из своей жизни, ты ничего не понял. Теперь ты попался, ты мой! Навсегда! – шептал Стас, уткнувшись лицом в роскошную золотистую гриву и обнимая Яна. А тот боялся пошевелиться, с ужасом и предвкушением думая о том, какой геморрой, хорошо, что пока только в переносном смысле, его ждет рядом с этим человеком. Уже засыпая, подумал: «Интересно, Стас умеет готовить пельмени?»  
  
Стнислав заснуть не мог. Все еще обнимая Яна, он лежал, прислушиваясь к своим ощущениям там, где спина теряет свое гордое имя, и проклинал собственную непредусмотрительность: смазка черти где валяется, анальгетиков в доме нет. То, что не порвался – вообще чудо. Надо бы встать и привести себя в порядок, но сил выпустить из объятий своего, теперь уже своего, длинноволосого мальчишку у него не было. Поэтому он продолжал лежать, размышляя о том, чему следует научить этого «нормального человека» в первую очередь.   
  
Как же хорошо, что завтра не надо рано вставать…**

**КОНЕЦ**