Женя Тютюнник

ФЕРОМОНЫ

Действующее лицо:

ЛЮБОВЬ – ей 20 лет

*Любовь волочит за собой стул, ставит его. Потом несет другой, ставит его напротив, садится и поворачивается к стулу, на котором сидел бы собеседник.*

***ЛЮБОВЬ***. У меня было много мужчин. Я встречалась с человеком, у которого правда были проблемы с головой. Все обычно говорят: «У меня биполярка, у меня шиза». Он тоже говорил про биполярку и шизу, но на этот раз это оказалось правдой. Сначала я считала его очень красивым, особенно когда он побреется.

Я любила целовать его, а он улыбался, и получалось так, что я вжималась губами в его крупные зубы. Моя подруга говорила, что у него во рту забор. А мне нравилось вжиматься в его забор. Он вкусно пах, у него были очень мягкие волосы. Он носил браслеты из бусин и постоянно шуршал ими, когда приходил ко мне домой и снимал их. Когда я лежала с ним рядом, его тело и кожа были будто свежими. Он был мягким, прохладным, гладким.

Мне было хорошо с ним. Он говорил, что его бывшая девушка осуждала его, когда у него не было сил помыть голову, а я думала, что мне несложно относиться к этому терпимее, потому что я тоже иногда не могу помыть голову. Все иногда не могут помыть голову.

Потом я стала видеть его бритым гораздо реже. У него была некрасивая щетина: редкая, местами рыжая, а где-то черная. Мне было больно садиться ему на лицо, потому что его подбородок кололся. А потом я вообще заболела молочницей, потому что, оказывается, если делать кунилингус с кариесом, будет молочница. А он сказал, что боится лечить зубы, и будет лучше, если ему вставят железные, когда свои выпадут.

Он любил творчество, по ночам смотрел Гриффита, слушал какой-то андерграундный рэп и считал, что попсовая музыка только для дегенератов. Когда он рассказывал про друзей, которые когда-то предали его и опозорили—я ничего не помню из его историй, потому что это было не близко мне. Там было что-то про общение в дискорде, про девочек, про какие-то слитые переписки. И я винила себя за мысль об осуждении его, потому что я переживала подобное лет в пятнадцать, а он—в двадцать один.

Еще он осуждал сон, любил не спать всю ночь, чтобы успеть на пары к девяти; говорил, что вместо сна можно сделать что-то очень полезное, а потом приходил ко мне и просто засыпал и бесился, если я была недовольна тем, что он не общается со мной.

Он стал пить и рассказывал, что кто-то в его голове будит его, когда он пытается заснуть. Я хотела, чтобы ему было комфортно со мной, но он просто спал. По нему ползали пауки, он постоянно дергался, предметы у него на глазах искажались по спирали, а иногда перед ним появлялась темнота—это он так рассказывал мне. Он мечтал, чтобы ему поставили шизофрению, хотя, наверное, если бы я не спала по трое суток, меня бы тоже посещали пауки.

Он говорил, что я очень красивая, и мне не нужно слушать мнение других. Мне нужно любить себя. Я знала, что он любит меня.

Потом у нас не было секса. Вообще. Он даже перестал целовать меня, мы могли только прижаться друг к другу губами на мгновенье. Хотя он не чурался лежать со мной рядом, но, если его член вдруг вставал, он отворачивался и не хотел делать со мной ничего. И мне было так страшно. Я думала, что же со мной стало не так, если он не хочет спать со мной?

Я хотела секса, но не хотела изменять ему, а потом все дошло до того, что мне снилось, как я занимаюсь сексом с другими людьми. Я даже могла кончить во сне. Но я не признавалась ему в том, что кончала во сне от секса с другим человеком, хотя я никогда не кончала в настоящем сексе со своим парнем.

Однажды ночью он написал мне, конечно же, с большой преамбулой о том, что дело не во мне, что я такая же красивая и привлекательная, но он перестал испытывать возбуждение, когда видит меня. Я хотела кричать, как сука. Вместо этого я сползла с кровати на пол, потому что рядом со мной спала подруга—мы были на ночевке у нее. Я хотела разбудить её и сказать, что он сделал мне больно, что я прямо сейчас умру, что я задохнусь, что я не вижу смысла в том, чтобы жить без него, что я не в безопасности без него. Я не стала её будить.

Потом подруга сказала, что видела его в универе с засосом на шее. Я звонила и рыдала ему в трубку, вся моя тушь утекла на шею вместе со слезами, и я знала, что это тушь душит меня, что он душит меня и делает мне больно. Я спрашивала, что я сделала не так, за что он так поступает со мной? Но в ответ я слышала только: «Не знаю. Мне кажется, я люблю тебя, как сестру». Мне было страшно интересно, как же он мог тогда оттрахать сестру на столе или облизывать её ступни, а еще называть себя папочкой. Если он папочка, то я, получается, его малышка? Тогда почему сестра?

Я хотела, чтобы он по крайней мере извинился передо мной, но он просто сидел со мной на скамье в парке с виноватым видом, как будто это его пнули в живот и заставили умирать. Он сказал, что не хочет расставаться со мной, но знает, что ничего не изменится, что он точно так же никогда не захочет меня. Тогда я рассталась с ним.

Мне было все еще стыдно думать о сексе с другими людьми, потому что я всегда была ответственной. Я чувствовала свой долг даже тогда, когда мы уже расстались. А потом наступила осень, дни стали очень темными, и я решила, что могу наконец выпустить свои феромоны. Я чувствовала себя подростком в пубертате: я ходила по улице так, будто весь мир хочет меня, а я подумаю, кому я позволю хотя бы коснуться меня. Я мазала губы жирным блеском и знала, что чем темнее становится ночь, тем сильнее я буду хотеть секса. Я налилась и заблестела. Наконец-то я могла позволить этой энергии выйти из меня, чтобы она не сгнила.

Я знала, что на этот раз смогу не влюбиться. Я думала, что знаю, как выдерживать эти сладкие чувства, когда незнакомый, но совершенно привлекательный и горячий человек вжимается в меня. Это было похоже на листание тик-тока—смотреть на людей в приложениях для знакомств. Тот, кого я хотела, всегда хотел меня в ответ, потому что я притворялась красивой. Я притворялась, что ничего не чувствую. Но некоторые чувства я все же показывала. Мне правда было очень хорошо и жарко, я показывала себя такой, какой хотела быть. Я умела сказать что-то интересное и пугающее, что-то манкое, что-то, что заставляло их хотеть меня. И я сама хотела себя и все время думала, почему же не хотел он? Почему с ним я была мертвой и позеленевшей, а здесь я была дорогим призом, трофеем, который, в общем-то, сам выбирал победителя?

Там был праздник. На этом рынке все глаза блестели, а мы ходили вокруг и присматривались, с кем же сегодня можно обменяться соками. Это было огромное бьющееся сердце, оно билось только лишь из-за импульса одиночества, холода и грусти, которые становились энергией.

Подруга спросила, помню ли я Давида, с которым я общалась, когда мы хотели устроить костюмированную вечеринку, но не смогли найти место, поэтому просто сидели на пледе на Марсовом поле. Я тогда оделась в Мантис из Стражей Галактики, хотя, наверное, я была похожа на бомжиху с мусорки. А Давид был в костюме Черной Пантеры, но он был похож на свингера или серфера. Мы курили с ним, немного флиртовали, он не пил, а я пила и была пьяной тогда.

Подруга сказала, что он расстался с девушкой и сейчас снимает квартиру на Васильевском острове. Я сразу написала ему: описала, чего хочу, и сказала о том, что сделаю ему хорошо—в этом смысле мне нет равных. Продать себя для одноразовой связи я умела.

Давид пообещал мне плов с говядиной. Я попросила его забрать меня с остановки, чтобы я успела увидеть его лицо и понять, не собирается ли он сделать со мной чего-то гадкого. Дома он первый придвинулся ко мне, от этого стало странно. Мне казалось, что он слишком торопится, я хотела остановить его, но дело уже было начато, поэтому я просто ждала. У него был огромный член, и Давид любил обниматься. Хотя я знала, что т*о* было его простой потребностью, которую могла утолить любая. Просто сейчас именно я была рядом, раньше всех вцепившись зубами. «Было больше ста партнерш», − говорил он. «Как у тебя вообще встал на меня?» −спросила я, но он ничего не понял.

Он говорил, что теперь не вступает в отношения, потому что всем с ним тяжело. Говорил, что не пьет, но в шкафу у него стоит коньяк, потому что его он может пить, когда становится слишком плохо. Ему не хватало воздуха, когда он трахал меня, поэтому приходилось постоянно пить воду и открывать окно. Когда я сходила в душ и вернулась к нему с мокрыми волосами, Давид надел на меня носки, чтобы я не замерзла. Он включил мне на ютубе то, что попросила я. Потом попробовал свой плов, о котором он совсем забыл, потому что сначала мы занимались сексом, а потом обнимались и хихикали. Давид сказал: «Бля, гадость», затем стал пить свой коньяк.

Ещё он говорил, что он некрасивый, что избавиться от прыщей совсем не получается, что его папа был красивым, но он ушел из семьи, а ему хотелось бы, чтобы папа тогда остался с ними. Давид скинул мне свой проездной, где он был в крутой форме Горного, а я любовалась им и радовалась, что у меня появилась хоть одна его фотография. Давид не любил свою форму, но, надев ее, он сразу становился серьезным.

Тогда была осень, я носила каблуки и юбку с пальто, он оделся в форму, и мы вышли с ним холодным утром на улицу, не выспавшиеся и недавно трахавшиеся. Хотя, мы не трахались утром. Я тогда уселась ему на грудь лицом к его ногам, отсасывала ему, а он ласкал мои соски под футболкой. Такого я не могла выдумать или подсмотреть в порно. Мне казалось, будто он проник в мои фантазии и достал то, чего я сама не понимала. Что утром, на Васильевском острове, в кровати студента Горного, с его членом у меня во рту, с моими кружевными трусами и задницей на его груди, без завтрака, с грязной головой, с нечищеными зубами, —мне понравится, как он ласкает мои соски.

Я прижалась лицом к его теплому лицу, когда мы прощались. Он был сонный, торопился и не хотел целоваться со мной. Я уехала и подумала, что мне определенно нужен план, чтобы не упасть к нему в ноги в следующий раз. Давид переписывался со мной очень смешно: он любил стикеры с котами, коверкал слова, много шутил, и никогда не говорил о том, как у него дела. Мы договорились сходить в секонд, а еще он согласился попробовать со мной какое-нибудь крутое пиво.

Мне хотелось ещё. Секс накатывал и просился наружу. Я должна была стараться еще сильнее, чтобы помочь себе понять, что я желанна. Я вернулась в приложение. Мне хотелось крови, и я нашла её.

У тебя были хорошие фотографии—лица было не рассмотреть, но понять, что оно хорошенькое не составило труда. Снова я завлекла тебя, и мы договорились встретиться.

Ты использовал смайлики в своих сообщениях, и я не воспринимала это всерьез. Ты был для меня гетеро-парнем с горячей кровью и резиновой плотью. Я хотела вырвать из тебя кусок—настолько ты оказался готовым и живым.

В чайной ты заплатил за меня, мы сели, я взяла тебя за руку, притворившись, что хочу побороться в армрестлинге. Ты спросил, не хочу ли я просто взять тебя за руку, а потом обхватил мою ладонь двумя своими. Не помню, о чем мы говорили и не помню, было ли мне хорошо. Но точно знаю, что твои руки были очень теплыми, а еще они очень подходили моим.

Когда ты поцеловал меня на улице, я захотела домой. Но потом мы гуляли и разговаривали, ты делился своими давними переживаниями о величине члена, но тот уже вырос, поэтому они оказались неактуальными. Возможно, я сказала что-то про свою так и не выросшую грудь.

Ты проводил меня до дома, но ушел далеко не сразу. Тебе было страшно интересно попробовать меня. Мы целовались. Кто-то шуршал у мусорных баков—искал наркотики. Я все время поворачивалась, чтобы понять, откуда идет шум, но ты возвращал мое лицо к себе и целовал меня. Охранники выбежали ловить закладчика, а потом, когда они отогнали его, один из них спросил, почему я не иду спать. Я кивнула на тебя и сказала, что я на свидании. «Да, я нормальная! Да, я не убогая шлюха, я на свидании!»

Мы целовались и все время трогали друг друга. Твои штаны вибрировали от чьих-то звонков, но тебе было интереснее целовать меня. Получилось, что я была неожиданным образом скромнее. Я думала о соседях, которые могли наблюдать за нами из окон, а ты лез ко мне под юбку ласкаться. Это было окутывающе. Сверху на нас падали листья, но мне не было холодно от ветра. Я думала о том, что это обидно—что мы никогда не будем любить друг друга.

Давид спрашивал, как у меня дела, а ты—как я вижу наше общение. Я ответила, что дела нормально, а общение—дружеское. Я не хотела тебя. Это все было не для меня. Хотя в какой-то момент я думала, кого же из вас выбрать, чтобы любить. С Давидом я оказалась мудрее. Когда я уезжала от него с Васильевского острова, я решила оставить все имевшиеся чувства и мысли там же. И больше мы с ним никогда не виделись.

Потом я встретилась с тобой и решила, что мне не нравится твой член, а еще я не понимала, что за кулон висел у тебя на шее и бился об мое лицо, когда ты трахал меня. Я вспоминала об этом кулоне только во время секса, а потом уже не помнила, что хотела посмотреть на него при свете. С тобой мне было тепло, мне было хорошо. Я не стеснялась думать, что могу и хочу кончить. Я пила тебя и твою жизнь, грелась о твою кровь, дышала гормонами и лизала пот. Я хотела разорвать тебя, примкнуть к тебе, стать частью твоих кожи и волос, стать жидкостью, текущей из тебя. Я хотела сжать зубы так, чтобы они треснули, и мне хотелось, чтобы я сама треснула, и чтобы ты убил меня. Я хотела, чтобы ты сожрал меня в ответ, чтобы ты продолжал материться, когда тебе было слишком хорошо трахать меня. И чтобы ты хотел меня всегда, а потом еще больше. Но потом все заканчивалось, и мы лежали рядом.

А дальше я познакомилась с человеком, который отлично дал мне понять, почему нельзя было лежать рядом с тем, с кем только что был секс. Особенно, если секс был хорошим. Его звали Денис. У него были блестящие кудри и кожа, одинаковые белые футболки, сладкий голос, дорогой парфюм, серая убранная квартира, как из каталога, престижная работа, странные заготовленные фразы в качестве односложного ответа на вопрос. Денис всегда чистил ботинки перед выходом, вешал одежду на плечики, даже если это была майка, которую он снял с меня, протирал раковину салфеткой, ходил в зал в семь утра, пил протеиновые коктейли и ел только в ресторанах с хорошими отзывами.

Он был самым красивым мужчиной, которого мне доводилось встретить в реальной жизни, потрогать и поцеловать. Денис купил мне раф, взял точно такой же себе и давился им, потому что не ел сахар, но очень хотел попробовать то, что я люблю. Я оценила это.

Потом мы пошли прогуляться, он говорил что-то, но я совершенно не слушала, а только пялилась на его лицо. Чем дольше я думала о том, какой он красивый, тем больше мне хотелось смотреть на него, изображать, что я сейчас упаду перед ним и буду цепляться за его ноги. Конечно я разыгрывала это. Мы оба знали, что он красивый, а я хотела почесать его эго, чтобы расположить к себе.

Денис поцеловал меня первый, хотя это я флиртовала с ним и трогала его лицо. Я всегда целую мужчин первая или позволяю им сделать это. А Денис не дождался моего разрешения, он просто сделал то, что хотел. Это купило меня.

Секс с ним был очень странным. Я радовалась тому, что его грудь не волосатая, как у всех. Его тело было маленьким само по себе, но из-за зала в семь утра Денис нарастил мышцы, которые делали его таким изящным и желанным, что я любила вцепиться в него, как кошка. Честно говоря, в нашем сексе из красивого был только он.

Он уродливо сжимал мою грудь, как будто хотел вырвать её. Утром я могла рассмотреть на себе кучу маленьких синяков, и я думала, какой же он страстный и ненасытный! Со мной. Я же у него одна единственная. Он занимается со мной сексом пять раз за ночь, это я его так возбуждаю.

Денис очень резко входил в меня, а я никак не могла набраться смелости сказать ему, что мне больно. Еще он тер мою промежность так, что его рука оказывалась у моей задницы, а потом перемещалась к вульве. И я думала, что он перенесет нехорошие микробы туда, куда не надо, поэтому дрожала от страха, но давала ему продолжать представление. Денис радовался тому, какой он мастер секса, а я радовалась тому, какой он красивый.

Я трогала его, мне было недостаточно, поэтому мне хотелось обнять его после секса, но он уходил в душ, а потом—домой. У нас не получалось подолгу прощаться, потому что, когда я обнимала его за шею, он срывал мои руки с себя и говорил, что не любит прикосновения. Я хотела, чтобы Денис носил меня на шее, как украшение, ведь он постоянно говорил, какая я красивая.

У него упал член. Он сказал, что такое происходит впервые в его жизни. Я опять подумала, что резко состарилась или он вдруг разглядел, что я некрасивая. Я вспоминала сказку Базиле про ободранную старуху, где король приказал доставить ему в постель девушку, которая на самом деле была столетней старухой, заколдованной феями. Он выкинул её в окно, когда увидел, какая она была на самом деле.

Денис сел, сказал, что его тревожит вопрос. Сказал, что не хочет отношений сейчас. Я знала, что тот, кто говорит, что не хочет отношений, на самом деле не хочет их именно с тобой. Но подумала, может это не тот случай? Он спросил: «А зачем тебе дружба с привилегиями? Чтобы чувствовать себя красивой, привлекательной, нужной?» Я ничего не ответила ему. Но подумала, что в нашем общении только я говорю, какой он красивый, привлекательный и нужный.

Он ушел так же быстро, как появился в моей жизни. Так же, как уходил всегда. Говорил: «Мне пора». Не хотел, чтобы я подходила к нему, чтобы целовала его на прощание, но все время забывал ключи или часы. А я думала, что на самом деле он так хотел остаться, хотя он хотел побыстрее уехать. Денис сказал, что влюбился в другую. Я злилась на него, потому что посчитала это крайне жестоким.

Ты всегда был со мной. Ты писал мне, когда я плакала, а я говорила, что все хорошо. Я была с тобой, когда была с ним, и думала, что с тобой мне счастливее. Я не должна была думать, что сказать, как держаться, как ублажать тебя.

Потом случилась тишина. Денис бросил меня, ты был чем-то занят, я была чем-то занята. Однажды мне стало слишком больно, и я написала тебе, спросив, будем ли мы встречаться, если у нас будет любовь. Ты ответил: «Да».

Мы встретились с тобой спустя долгое время, и я удивилась тому, каким ты был большим, высоким и кровавым. И тогда твой член стал мне нравиться. Я не понимала, что до этого в нем было не так. А потом оказалось, что на груди у тебя висели крест и икона Богоматери.

Ты стонал мне в рот, когда кончал в меня. Ты был моим, а я—твоей. Ты был горячим, я хотела, чтобы вся моя слюна вытекла на твой член, лишь бы тебе было хорошо. Я хотела быть мокрой, но все еще не могла. Ты вышел из спальни в душ, я вышла выпить воды, мы целовались голые и уставшие после секса. Мы улыбались друг другу и были счастливы. Я подумала, что это неправильно—целоваться *так* с тем, с кем вы просто общаетесь ради секса. Но я знала, что ты не Денис. Ты не скажешь мне, что теперь мы порознь, ты будешь рядом со мной, как был всегда.

Однажды я шла с тобой ко мне—ты забрал меня от подруги, и я была так счастлива увидеть тебя, обнять и коснуться губами. Мы шли, ты говорил про качалку, я терпеть не могла всю эту чушь, но, когда говорил *ты*, мне было так интересно. Мы держались за руки во время секса, а потом уснули под утро. Ты проводил меня до универа, подруга увидела нас и сказала, что мы выглядим так, будто я подобрала тебя на улице. Говорит, вы не родные люди, парень тебе был роднее. Хотя я тогда была так счастлива и подошла к тебе еще два раза после того, как мы попрощались.

Я уехала с папой на каникулы, ты писал мне по ночам, что скучаешь. Я знала, что ты ждешь меня, и я ждала тебя тоже. Когда я приехала, мы встретились через пару дней, я хотела ночевать с тобой, но ты оказался. Хотя ты шептал мне, когда положил меня на кровать, перенеся из кухни в спальню, что скучал. Мы мылись вместе в душе, нам обоим было холодно, и я позволяла тебе стоять под теплой водой, лишь бы ты не замерз. Ты целовал меня так, будто я была нужна тебе. Я отпустила тебя домой, и это была наша последняя встреча.

Осенью на нас падали листья. А весной я ехала за серёжками, ты предложил пересечься. Я взяла тебя за руку. Мы говорили о твоей семье. А потом я встала на бордюр и целовала тебя. Я смотрела на еще голые деревья и думала о том, что скоро они переродятся. Но, когда на этих деревьях появились листья, я стояла на бордюре уже одна.

Я знаю, что больше никогда не любила, особенно кого-то. Еще я больше никогда не спрашивала, хотят ли со мной отношений. А мне никогда и не отвечали.