

**Алекса Вайлдер**

**«Стратегия флирта»**

**Книга #2**

**Любое копирование текста без ссылки на группу ЗАПРЕЩЕНО!   
Перевод осуществлен исключительно в личных целях, не для коммерческого использования. Автор перевода не несет ответственности за распространение материалов третьими лицами.**

**Переведено для группы**[**Life Style ПЕРЕВОДЫ КНИГ**](https://vk.com/club89186013)

**Переводчик Алена Самылкина**

Аннотация:

Хлоя Хенсон влюблена в своего босса. Абсолютно, полностью, по уши.

Она знает, что он не испытывает того же. Девушка не ждет от него взаимности.

Сэм Логан успешный, состоятельный и встречается только с моделями.

Если он может иметь любую женщину Лас-Вегаса, зачем ему стесняться помощника, чьи параметры далеки от модельной внешности. Решив игнорировать голос сердца, Хлоя отодвигает чувства на второй план. Но когда ее брат бесследно исчезает, и она сама попадает под прицел русской мафии, ей не к кому обратиться, кроме Сэма.

У Сэма Логана проблема. У него есть кое-что для своей помощницы, но он знает, что не может пользоваться этим. Хлоя -лучший ассистент, которого он видел. В течение трех лет они вместе работали, девушка стала его лучшим другом. Хлоя так застенчива, что он знает, одно неверное движение и девушка отдалится.

Когда ее безответственный брат кидает босса мафии и исчезает, Хлое грозит опасность. Сэм устал ждать, чтобы сделать свой ход. Лучший способ защитить девушку – сделать ее своей. Шквал пуль и предательство за каждым углом, помогает Сэму убедить Хлою, что для него это больше, чем просто интрижка.

**Книга 2**

**Глава 1**

**Глава 2**

**Глава 3**

**Глава 4**

**Глава 5**

**Глава 6**

**Глава 7**

**Глава 8**

**Глава 9**

**Глава 10**

**Глава 11**

**Глава 12**

**1**

**Хлоя**

У меня была довольно реальная догадка, где был Сэм. Студен стрит 315. Нужно найти человека по имени Дог и вход в покерные комнаты. Гнев разрастался в груди, вытесняя мое возбуждение и разочарование. Он скинул меня со счетов и просто ушел. Сэм хотел, чтобы я осталась дома и, как хорошая девочка, выполняла приказы. Что это даст мне? Останусь одинокая и разбитая. Этому не бывать!  
 Возможно, я поступаю неразумно, но не собираюсь быть глупой. Не хочу, чтобы меня водили за нос. Теперь, когда в моей голове прояснилось от тумана страсти, я поняла, что телефонный звонок, прервавший нас ранее, должен был быть от Акселя. Значит, они ушли в покер-комнаты без меня. Ну, ничего, у меня есть автомобиль и GPS, не трудно будет их найти.  
 Прежде чем я успела одуматься, я подошла к шкафу в поисках подходящей одежды. Джинсы не подойдут. Так, платье с запахом, почему я не заметила его в то утро. Очень темная, тонкая, джинсовая ткань. Оно выглядело сексуально, явно не для офиса. Идеально подходит для бара. По крайней мере, я так думала. Мне, конечно, приходилось бывать в барах, но только не в тех, где есть тайные комнаты для игр в покер, тут я понятия не имела во что ввязываюсь.  
 Внутренний голос предупредил – опасно, опасно, опасно! Но я проигнорировала его тревожные колокольчики. Гнев все сильнее раздувался и рос в моей груди, пока слезы наворачивались на глаза. Он целовал меня как безумный, прикасался ко мне так, как никогда раньше, а потом отправил спать словно ребенка. Я уже давно не ребенок. Я женщина. И у меня есть право принимать свои собственные решения.  
 Небольшая часть меня, мое рациональное я, назвало все мои рассуждения бредом. Завязав платье, скрывающее мое черное кружевное белье, я нашла подходящие кожаные сандали и проверила в зеркале ванной комнаты свой внешний вид.   
 Мое отражение меня поразило. Мои, обычно веселые, карие глаза, горели от негодования, а круглые щеки пылали темно-розовым румянцем. Проигнорировав этот предупреждающий знак, я все ещё была на эмоциях и не могла ясно мыслить. Расчесав волосы, я взяла карандаш для глаз и решила сделать макияж ярче.  
 Когда все было сделано я, прихватив сумочку и ключи с комода, направилась к гаражу, попутно набирая адрес в GPS моего телефона. Кипевшая во мне ярость росла с каждой минутой и подталкивала к действиям. Я была уже на полпути к Студен стрит, но тут начала задаваться вопросом, *какого черта я делаю*.  
 В отличие от поездки в бильярдную, этот район Вегаса не был таким пугающим. Я оказалась почти в центре города, когда GPS указал место назначения. На улице старые здания чередовались с новыми, и только перед тем баром, который я искала, расположенном в одном из старинных зданий, была своя автостоянка.  
 Постепенно я начала обдумывать ситуацию, предостерегающие звоночки в голове с каждой секундой становились громче. Или, может быть, моя ярость исчезла, и я решила остановиться, взвесить все, прежде чем продолжить действовать. Пытаясь быть разумной, я набрала Сэма. Может быть, его здесь и не было, стала рассуждать я. Может я неправильно поняла все это, и мне лучше развернуться и уехать домой.  
 Гудки в моем ухе прозвенели пять раз, и звонок перешел на голосовую почту. Я убрала телефон в сторону и въехала на парковку, кружа по кругу, пока не нашла место для стоянки. Прямо возле грузовика Сэма. Вот ублюдок! Внутренне я кипела от злости. Я была на грани, отступить, сдаться и идти домой, но вид темно-синего грузовика Сэма снова вернул меня к реальности. Он был здесь. В одиночку или на пару с другом, но он оставил меня дома, приехал сюда, чтобы узнать больше о Нолане, при этом, не говоря мне ни слова.   
 Я действительно собираюсь сделать это? Одно дело сидеть в машине и злиться на Сэма, другое, думать о том, что может произойти в баре. Это снова может быть бильярдная. На этой улице вполне возможно найти бильярдный зал в любом баре, в какую сторону ни пойди. Я не узнаю так ли это, пока не попаду туда. Там был Сэм, это я знала точно, а ещё там был человек, который, возможно, знает больше о Нолане, чем кто-то другой. Моя решимость стала пропадать, я сидела в машине, балансируя на грани возможного и невозможного. Пойти или вернуться домой? Пойти или вернуться?  
 Подождав еще минуту, решение перешло на одну из сторон весов. Я должна была это сделать, и до смерти боялась делать это.

**2  
  
 Сэм**  
 Аксель посмотрел на меня и покачал головой. Этот Дог был довольно раздражающим человеком. Он был крупным паренем, не русский, но по его словам, еще один двоюродный брат Сергея Цепова. Я не уверен в этом. Пока большинство того, что вышло из уст Дога звучало, как бред. Я ожидал большего, когда Аксель предложил проверить покерные комнаты.  
 Время от времени, я мог позволить себе игру в карты, но я не был в этом достаточно силен, чтобы играть в подобном месте. Аксель мог себе это позволить. У него были неплохие навыки игры в покер, достаточные для того, чтобы при желании он смог жить на свой выигрыш, если бы захотел. За эти годы он обнаружил не мало потайных комнат для покера, и бывал там, по крайней мере не один раз. Но не в этот раз. Это было новое место. Последние несколько лет Аксель стал больше ориентироваться на бизнес, чем на удовольствие. Ночные турниры переходили в трудовые будни, когда ставки возросли до максимума, Аксель предпочел выйти из игры.

Я думал, что бар перед покерной комнатой будет похож на зал бильярдной, в которой мы были ранее. Некоторые, вероятно, были, но не это место. Этот клуб шагнул далеко вперед, очень далеко. Здесь был мужской клуб, а не просто какие-то танцульки. Судя по всему, клуб решил сделать акцент на состоятельных посетителей – мужчин, желающих просто отдохнуть и расслабиться в ночное время. Полированные деревянные полы, темные кожаные диваны и кресла, дорогой алкоголь, несколько плоских экранов на стене, показывающих разные игры, создавали нужную атмосферу.

Если бы я не знал, кому принадлежит это место, то, вероятно, был не против тут отдохнуть. Но я научился держаться подальше от всего, что связано с Цеповым. Несмотря на привлекательную атмосферу и высокое качество виски в моем стакане, я не хочу сидеть тут даже с Акселем. Мне всего лишь нужна информация от Дога. Я хочу быть с Хлоей.  
 Все ещё не могу решить, хорошо это или плохо, что Аксель позвонил и прервал нас. Но мой член определенно говорил, что плохо. Бля, Хлоя была горячей. Я целовал много женщин. Может быть слишком много. Ни одна из них, не была так хороша, как Хлоя.  
 Она загоралась в моих руках и, либо девушка была слишком неопытна, либо не заботилась, чтобы скрыть, как я на нее действую, и отвечала мне со всей страстью. Это было опьяняюще. Я стал твердым ещё в бильярдной. Картинка, как она наклоняется над столом, и ее грудь полная и мягкая маячит перед моим лицом, не выходит у меня из головы. Я чуть не кончил в штаны от одного вида, как подросток.Я не знаю, что бы случилось, если бы телефон не зазвонил. Хотя, кому я вру? Я бы ее трахнул. Вопрос только, где бы я сделал это, стоя возле моего грузовика, или же я был в состоянии подождать, пока мы доберемся до спальни?  
 Моя совесть сказала, что я - мудак. Просто в то утро, я обещал Хлое, что не стану давить. Но это не продлится долго. Я имею в виду обещание, которое я дал ей. Дерьмо, я помню, что обещал ей это**.** Но, думаю, что прав, и у Хлои не было опыта, чтобы справиться с тем, что я заставлял ее чувствовать. В свою защиту скажу, что у меня никогда не было женщины, которая с такой страстью отвечала бы мне. Я увлекаюсь ею все сильнее. Дело не только в том, что она была великолепная, манящаяи аппетитная, сладкая и нежная. Она была Хлоя – мой друг, мой партнер, единственная настоящая подруга в моей жизни. И все это в одной горячей штучке? Я не удивилен, поэтому старался держать нос по ветру.Мне просто необходимо держать свои руки при себе. Так или иначе, я собирался доказать Хлое, что она может мне доверять, она должна принять все, что я ей даю. Хотя, бл@дь, это было трудно. Позволив ей играть с Феликсом, я готов был начать борьбу с каждым человеком в зале, кто оценивал взглядом ее пышную грудь и задницу, больше я такого не хочу.

Я почувствовал, как сидящий, рядом со мной Аксель напрягся, и посмотрел на дверь. Дог сидел с нами за столом и рассказывал, какой он профи в игре и как умело может подбить любого на большие ставки. Упомянул, что предупреждал Нолана, но тот сел играть с ним один на один, и Дог, конечно же, развел его на деньги, как младенца. У меня было такое ощущение, что он знает гораздо больше. Мое чувство самосохранения подсказывало, что этот человек не так прост и хочет что-то поиметь с нас. Этот пустой разговор не имел смысла, как и Аксель, я начинал терять терпение.  
 Аксель немного сместился со своего места, чтобы иметь возможность следить за входной дверью. Я держал зрительный контакт с Догом, чтобы не выдать своего намерения и проследить, куда смотрит Аксель, я хотел бы знать, что там происходит. Мгновение спустя Аксель выругался себе под нос, искушение взяло верх, и я тоже перевел взгляд на дверь.  
 Впервые за всю мою жизнь, я был близок к тому, что мой мозг взорвется. У тяжелых, резных, деревянных дверей, сжимая в руках свою сумочку, стояла Хлоя. Перед ней, просканировав ее взглядом, появился вышибала и перегородил путь. В баре было не много женщин, и, как я понял, все они были с мужчинами.  
 Это заведение, явно не поощряло присутствие одиноких женщин. Но Хлоя была одета, как подобает случаю. Темное, джинсовое платье с запахом и босоножки в тон, идеально подходили для этого места. Её вид меня просто убивал. Платье точно подчеркивало талию, демонстрируя ее стройные ноги и полную грудь, которая была и так очевидна. Она что-то сделала со своими волосами, они выглядели гладкими и блестящими, и лежали на плечах. И ещё у Хлои был яркий макияж, который умело, делал акцент на ее карих глазах, придавая им какой-то экзотический вид, или, точнее, я бы сказал, опасный.   
 А может быть, так она показывала свой настрой. Хлоя послала сердитый взгляд парню, что-то сказала ему, но мы не слышали, и двинулась вперед. Вышибала сдвинулся на шаг и вытянул руку, чтобы остановить ее. Аксель наклонился ко мне и сказал:

– Я собираюсь пойти, привести ее. Мы же не хотим устраивать тут сцен, навряд ли, она собирается незаметно уйти.  
– Бл@ть... – это все, что я мог сказать.   
 Дог, наконец, понял, что мы не обращали внимания на его рассказ и проводил взглядом Акселя, который уже направлялся к двери. Его брови взметнулись вверх, когда он увидел Хлою.  
 – Твоя женщина выследила тебя? – спросил он презрительным тоном, который сказал, что Дог больше заинтересовался вошедшей женщиной, чем предыдущим разговором.  
 Я ничего не ответил. Мне хотелось побыстрее убрать Хлою с радаров видимости. Приехав сюда, она оказалась в самом центре хаоса, который окружал ее брата. Мне очень не хотелось, чтобы та информация, которую я дал Догу, навела его на ненужные мысли о девушке. Я смотрел, как Аксель взял руку Хлои, и вышибала отшатнулся, чтобы пропустить их.  
 Аксель опустил голову и что-то прошептал ей на ухо. Глаза Хлои сузились, сосредоточились на мне, и на секунду я был объектом её убийственного взгляда. Мгновение спустя выражение ее лица изменилось, и она безмятежно улыбнулась Акселю.  
 Облегчение и беспокойство боролись внутри меня. Казалось, Хлоя собирается подыграть нам, и это будет единственным хорошим вариантом для всех. Но я волновался, понимал, что Хлоя злится, на меня. Мне не понравилось, что Дог начал в наглую ее рассматривать.   
 Я встал, когда она подошла, отодвинул свой стул, чтобы освободить место, и придвинул дополнительный стул для Хлои. Аксель сел по другую сторону от неё. Хлоя перевела взгляд на Дога, и сделала вид, что меня не знает. Я ждал, пока она заговорит. Казалось, Дог тоже ждал, что скажет девушка, но мы оба были разочарованы.

**3**

**Хлоя**

Потребовалось все мое мужество, чтобы просто выйти из машины. Я дважды собиралась с духом, прежде чем, наконец, открыла дверь. Когда я прошла из-за угла от стоянки, к входной двери бара, мое сердце забилось сильнее, так сильно, что я слышала его в ушах. Двери сами по себе были страшные, тяжелые и высокие, деревянные, разукрашенные резьбою. Даже ручки как будто специально меня пугали. Большие, не отполированные, латунные – предназначены для мужских рук, слишком большие для женских.  
 После того, как я вошла внутрь, моя тревога не утихла. Окинув взглядом помещение, я поняла, что ожидала другого. Не знаю, думала, здесь будет грязно, мусор и растоптанный арахис на полу. Вместо этого темное дерево и кожаные диваны напомнили мне моего отца. Тот же запах сигарет и виски, одновременно успокаивал, заставлял вспомнить о грустном. Потом я заметила Акселя и Сэма в дальнем углу, и все мои эмоции, кроме злости ушли.  
 Я собиралась подойти прямо к Сэму и прояснить с ним пару вопросов. Сэм и Аксель, казалось, душевно разговаривали с каким-то большим мужчиной с темными волосами и румяными щеками. Охранник, в темном костюме возник передо мной, закрывая проход, вежливо, но твердо преградил мне дорогу.  
 – Извините, мисс, – сказал он, – Вы не можете пройти без спутника.  
Я посмотрела на него в недоумении. О чем он говорит? Разве это не незаконно, отказать во входе в публичное место на основе моего пола?   
 – Это частный клуб? – уточнила я. Его глаза сузились.  
 – Да, мэм.  
 – Тогда как мои друзья попали сюда? – кивая головой в направлении Акселя и Сэма, спросила я.  
 В это время, Аксель повернув голову через плечо, сразу увидел меня. Выражение его лица не обнадеживало. Я знала Акселя несколько лет, он всегда был скуп в проявлении своих эмоций. Сегодняшний вечер не стал исключением. К сожалению, зная его достаточно хорошо, можно было понять по сжатой челюсти и поднятой брови, что он сдерживает ярость.  
 Ну, тем хуже для него. И для Сэма тоже. Я пришла сюда, и не уйду, пока не узнаю хоть что-то о моем брате, что, возможно, поможет найти его. Сэм, должно быть, тоже почувствовал реакцию Акселя, потому что повернулся в своем кресле. О, его лицо, когда он увидел меня ... Такое выражение долго будет всплывать в моей памяти, и напоминать, как выглядит очень сердитый Сэм.   
 Я обратилась к охраннику:

– Ну, можно мне тогда присоединиться к моим друзьям?  
Он коротко покачал головой и снова переместился, в очередной раз преграждая мне путь.

– Они гости нашего клуба, – сказал он, – Вы сможете присоединиться к ним, если один из них придет за вами.  
 – Тогда, скажите им, что я здесь, – настаивала я, пытаясь собрать последние капли уверенности в себе. Она была явно на исходе, и вышибала понимал это.  
 – Сожалею, но они уже видели вас. Вы должны подождать, если они захотят подойти сюда.

Он глянул на часы, потом снова на меня. У меня появилось внезапное желание двинуть ему коленом. Я все еще не была уверена, что это законно не пускать меня, даже если, как он утверждает, бар был частным.

Я вздохнула с облегчением, когда Аксель поднялся и направился в нашу сторону. Он едва кивнул мне, взял мою руку, не глядя на охранника, повел к их столу. Все, что он сказал:

– Держи рот на замке и слушай меня, Хлоя. Поняла?  
 Сэм поймал мой взгляд, когда мы подошли ближе, и я не могла не заметить в них странный блеск, который быстро исчез. Зная, что истерика помешает узнать мне что-нибудь о Нолане, я обуздала свои эмоции, улыбнулась Акселю самой сладкой, самой добродушной улыбкой, какую только смогла изобразить. Я видела в его глазах, что он не купился на это, но судя по всему, был рад, что я собиралась подыгрывать им.  
 Сэм подвинул для меня кресло, я села и попыталась игнорировать его присутствие. Но это было практически невозможно, учитывая то, как каждая клетка в моем теле ожила в тот момент, когда я увидела его. Но я была все еще слишком зла, чтобы начать дружескую беседу. Сейчас не время и не место выяснять между нами отношения, мы были не одни.  
 Аксель, видимо, решил прекратить хождение вокруг, да около и обратился к мужчине, сидевшему напротив нас:

– Так, давай проясним. Ты, знаешь, где Нолан Хенсон?  
 Незнакомец перевел взгляд на Акселя:

– Я уже сказал вам, что не имею понятия, где Нолан Хенсон. Ты думаешь, если ты притащил сюда его сестру, то я расчувствуюсь и скажу где он?  
 Воздух застыл в моих легких. Я никогда прежде не видела этого человека. Откуда он знает, кто я? Нолан, иногда приводил друзей в нашу квартиру, но этот человек не был из их числа. Я бы вспомнила. В нем было нечто странное, как будто он врет, или играет роль, и делает это не очень хорошо. Не могу объяснить, то ли это мое чутье, то ли, просто сдавали нервы.   
 – Откуда ты знаешь, кто она? – поинтересовался Аксель.   
 – Нолан все время болтал о своей сестре – Хлое, – пояснил мужчина.

– О том, что она лучшая сестра, но постоянно заставляет его убирать в своей комнате и есть овощи на ужин, – сказал незнакомец.

Он ухмылялся, глядя мне в глаза, как будто смеялся над моими проблемами.

– Но он никогда не говорил, что она такая милашка.

Его взгляд пробежался по мне, и впервые, с тех пор, как я надела одежду, выбранную для меня Лолой, я пожалела, что Сэм выкинул мои старые вещи.   
 Сэма передернуло рядом со мной, ничего не сказав, он ответил лишь убийственным взглядом. Дог, должно быть, тоже понял, поэтому быстрого переключил свое внимание на Акселя.  
 – Присутствие Хлои это не главное сейчас, – сказал Аксель, – Когда последний раз ты видел Нолана?  
 – Я видел его в субботу, – сказал Дог.  
 – Ты был с ним, а после он исчез? – уточнил Аксель.  
 – Нет, не так. Возможно, я был последним человеком, который видел Нолана, прежде, чем он бесследно пропал.  
 Я ахнула и выпрямилась в кресле. Что это значит? Нолана убили? Я прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего, как просил Аксель.   
 – О чем ты говоришь?  
 – Послушайте, обычно, я не стал бы говорить об этом за пределами семьи, – сказал мужчина, наклонившись вперед, упираясь локтями в колени, – Но я могу сказать вам, что у вас троих могут быть неприятности, если вы будете выискивать тут что-то.  
 Впервые с тех пор, как я пришла, заговорил Сэм.

– Так почему бы тебе просто не прояснить все, и мы не будем здесь ничего выискивать.  
 – Нолан работал на Сергея, – наконец-то, сказал Дог.

– Ему дали задание, – пауза, – пробить некоторую информацию о конкурентах. Очень ценную информацию. Насколько мы знаем, он получил эту информацию. В процессе работы, один из парней конкурента оказался мертвым, а Нолан исчез вместе с информацией. Поверьте мне, я не преувеличил, когда сказал вам, что сейчас найдется много желающих, которые хотели бы знать, где её брат.

Последние фразы он сказал, глядя на меня. Я смотрела на него, с широко раскрытыми от ужаса глазами. Получалось, что мой брат пропал без вести, кроме всего прочего, он пропал без вести во время совершения преступления для русской мафии и, возможно, причастен к убийству. Мне хотелось с криком выбежать из этого клуба. Я не могла поверить, что мой брат может быть замешан в этом. Последние несколько дней я хваталась за любую соломинку. По наивности, продолжала верить, что мой младший брат на такое не способен. Доказательства должны быть очень весомыми, чтобы убедить меня, что Нолан причастен к убийству. В остальном, сбор информации для Сергея Цепова это не так страшно, но зачем потом скрываться. От кого? Эти новости ранили мое сердце, как бы я не хотела отрицать очевидное, но правда для меня оказалась тяжелой.  
 – Хлоя, опиши Догу, как выглядели те люди в твоей квартире, – понизив голос, сказал Аксель,

Насколько смогла вспомнить, я описала высокого мужчину, с сильным акцентом и пистолетом. И готова поклясться, что в глазах Дога мелькнуло явное узнавание, но он сказал:

– Они не похожи, на тех, кого я знаю. Помните, очень много людей ищут Нолана. Кто знает, кем они могут оказаться.  
 – И Цепов думает, что Нолан владеет той информацией, чтобы продать самому? – спросил Аксель.

Дог пожал плечами, как будто это его совсем не интересовало.  
 – Сергей любит своего маленького подопечного. Он не верит, что у Нолана хватит мозгов, чтобы надуть его. Но он найдет его в любом случае. И если у него появятся доказательства, что Нолан пытался предать его …   
 Дог, снова пожал плечами, явно не беспокоясь, о судьбе моего брата. Мой желудок скрутило. На несколько секунд мой рот заволокло слюной, и я думала, что меня стошнит. Я не знала, что обычно делает босс русской мафии с подчиненными, которые, как он считает, его предали. Но была уверена, что любое наказание, которое я смогла бы придумать, у Цепова будет хуже.  
 Сэм и Аксель, молча, поднялись из-за стола. Сэм взял меня за руку и, потянув, помог встать рядом с ним. Аксель передал Догу визитную карточку и сказал:

– Если ты услышишь что-нибудь стоящее, дай мне знать.  
 Дог мельком взглянул на карточку и положил на стол, рядом со своим напитком. Мне с трудом верилось, что мы услышим от него что-то новое. Нолан не часть его семьи, и лишнюю заботу он проявлять не собирался.

Со стальной хваткой на локте, Сэм наполовину вел, наполовину тащил меня из бара. Он потянул меня прямо к своей машине, его молчание убивало. Прежде чем я смогла открыть рот и возмутиться по этому поводу, Сэм повернулся к Акселю:

– Пришли кого-нибудь за её машиной.

Ответ Акселя был прост:

– Ключи?  
 Я хотела было поспорить, но убийственный взгляд Сэма, убедил меня не делать этого. Молча, достав ключи из сумочки, я передала их Сэму, а он бросил их через парковку Акселю. Открыв дверь грузовика, Сэм поднял меня и, не сказав ни слова, смотрел, как я пристегиваюсь ремнем безопасности. Он что думает, я собираюсь сбежать? Мы были на темной стоянке в центре Вегаса, и у меня даже не было ключей от моей машины.  
 Сэм сел в машину, завел двигатель, а когда я открыла рот, чтобы заговорить, он поднял руку вверх, останавливая меня.

– Сделай милость, Хлоя, помоги мне. Не говори ни слова, пока мы не окажемся дома за закрытыми дверями. Обещаю быть более благоразумным, когда буду уверен, что ты в безопасности.  
 С нескрываемым раздражением, я откинулась на спинку сиденья и закрыла рот. Не потому, что Сэм сказал мне молчать. Мне было, что сказать ему, и я собиралась сказать. Нет, это не по его приказу я решила промолчать, а потому, что когда я начну кричать на Сэма, не хочу волноваться о нем и следить за дорогой. Я хотела его внимания, чтобы быть уверенной, что он понял, насколько я была возмущена. К сожалению, у меня было чувство, что Сэм думал о том же.

**4  
  
 Хлоя**  
   
 Я проследовала за Сэмом из гаража по коридору в дом. На кухне он остановился и стал сверлить меня своими голубыми глазами.

– Какого хрена ты думала, Хлоя? – прокричал он, – Ты хоть представляешь, что ты делаешь?  
 – Если там было так опасно, – начала я, – Что вы там делали? И если все так плохо, почему ты не позволил Акселю справиться с этим самостоятельно?  
 – Ты издеваешься? – спросил Сэм, его брови взлетели вверх.  
 – Нет, я серьезно. Расскажи, что происходит. И следи за своим языком, – сорвалась я.  
 – Какого хрена? Я не собираюсь следить за своим языком. Ты не понимаешь, что происходит? Я не интересую этих ребят. Я просто задаю вопросы о проблеме. Скорее всего, они не захотят отвечать мне на эти вопросы, но это нормально. Они ничем не рискуют, так же как и я. Они не заинтересованы во мне, я слишком известная личность с деньгами, им нет смысла идти со мной на конфликт. А вот ты! Ты красивая, соблазнительная и очень неопытная женщина, можешь оказаться в этом дерьме по самое горло.  
 – Что именно я не понимаю? – скрестив руки на груди, спросила я.

Признаю, опыта общения с такими парнями у меня немного, но я не настолько наивна. Кажется, этот вопрос оказался бесполезным и глупым, и только сильнее разозлил Сэма.   
 – Что ты не понимаешь? – спросил он, уровень его голоса перешел на смертельно опасный, – Что тебе не следовало светиться там? Ты можешь оказаться для них потенциальным товаром купли – продажи или обмена. Красивые женщины пропадают каждый день, ты никогда не слышала про такое?  
 – Купля, продажа или обмен? Они продают женщин? – растерянно пробормотала я.

Мне казалось, что такие вещи происходят только в плохом кино. Я не думала, что это все может быть реальностью.   
 – Цепов лично владеет тремя борделями. Два из них вполне легальные. Третий очень сомнительный. Я слышал о том, что женщины поставляются туда по схеме. Кроме того, ходят слухи, что некоторые девушки попадают туда не по собственной воле. И эти слухи не беспочвенны, Хлоя. А теперь представь … ты появляешься в его баре, показываешь себя во всей красе за нашим столиком, так что теперь он знает, кто ты и как выглядишь. Теперь ты у него на прицеле, а это последнее место, где ты должна быть.   
 – О ... – я была в полной растерянности.

Я могла предположить все что угодно, но Сэм был расстроен из-за того, что я могу стать жертвой торговли людьми.

– Ты ушел, не сказав мне ни слова. Я пошла в твой кабинет и не нашла тебя там.

– ТОГДА ТЫ ДОЛЖНА БЫЛА ПРОСТО ВЕРНУТЬСЯ В ПОСТЕЛЬ! – завопил Сэм.  
 – Не кричи, ты разбудишь своего отца, – зашипела я на него, вдруг вспомнив, что Дэниел был где-то в доме.

Дом был огромный, многоуровневый, с большим количеством комнат, но меньшее, чего мне хотелось, это чтобы отец Сэма услышал нас и влез в этот разговор.   
 – Это мой дом, черт побери, и я буду кричать, если хочу, – чуть тише проворчал Сэм.

Кто-то должен оставаться в этой ситуации разумным человеком. Мое бегство с целью найти его в баре, надо признать, было плохой идеей, и Сэм вполне имеет право кричать на меня за это, но все равно, мы вели себя как дети.

– Следи за языком, – процедила я сквозь зубы.   
 Его глаза вспыхнули, он протянул руку, схватил мою, и потянул меня по коридору, который вел из его кабинета в спальню. Я должна была практически бежать, чтобы не отставать, но чуть не упала, тогда Сэм резко развернулся, перехватил меня за ноги и закинул себе на плечо, как накануне вечером. Я ударила его по спине так сильно, как могла и прокричала:

– Опусти меня! ОПУСТИ МЕНЯ, ТЫ, ОСЕЛ!  
 Сэм полностью игнорировал меня. Пнув дверь своей комнаты, он поставил меня рядом с кроватью, а толкнув дверь все той же ногой, закрыл за собой. Сэм отстранился, ожидая моей реакцией.   
 – Так лучше? – спросил он с саркастической усмешкой, – Гарантирую тебе, что отец ничего не услышит из этой комнаты, если он внизу. У меня было достаточно доказательств. Мы можем кричать так громко, как хотим, и он не услышит.  
 Я почувствовала, как кровь отливает от моего лица, я поняла, что он хотел сказать. Он говорил не про крики от выяснения отношений. Он говорил о женщинах. Он трахал их прямо в своей спальне и ему не приходилось волноваться за крики, как бы громко они не развлекались тут. Вдруг наш спор показался мне глупым. Жалость к себе большим грузом боли росла в моем сердце, и я, сев на край кровати, опустила свои глаза на ковер.  
Что мне было делать? Почему я пошла в бар?  
Потому что я была зла на то, что он ушел от меня. Но это было глупо. Прежде всего, мы не должны были целоваться. Я должна была радоваться, что он ушел. Сэм не был моим. Он никогда не будет моим. Первым делом с утра мне нужно переехать, найти другое место. Может стоит узнать смогу ли я нанять Акселя, чтобы защищать меня, пока мы не найдем Нолана. Нужно сделать все, чтобы быть подальше от Сэма.  
 – Хлоя, – сказал Сэм, его голос по-прежнему громкий, но нерезкий, – Это не то, что я имел в виду. Прости, я был зол, и...   
 – Просто уйди, Сэм, – сказала я, не глядя на него.

Ком подступил к горлу, и я почувствовала, как глаза начинало пощипывать от непролитых слез. Я не хотела плакать перед Сэмом.

– Я устала и хочу спать.  
 – Нет, Хлоя. Просто посмотри на меня. Мне жаль, что я сказал это.

– Все нормально, Сэм. Я в порядке.

Глядя вниз и рассеянно теребя руками одеяло, я ждала пока уйдет Сэм. Я не узнавала свой голос, он стал плотный и густой от невыплаканых слез.  
 – Хлоя, – повторил Сэм, садясь на колени передо мной, чтобы заставить меня встретиться с ним взглядом.  
 Через мгновение я сделала это, и попала в ловушку его глаз. На его лице было так много боли, что я не могла отвести взгляд. Он взял мои беспокойные руки в свои и крепко их сжал, потирая ладони большими пальцами.  
 – Хлоя, прости. Я не это имел в виду. Я был зол. Не думаю, что ты понимаешь, насколько ты напугала меня сегодня. Ты не видела, как они смотрели на тебя. В бильярдной это одно. Что Феликс знает, как ты выглядишь это не хорошо, но он не представляет реальной угрозы, так как даже официально не работает с Цеповым. Вот Дог – это другое дело. Тот бар больше, чем просто покерные комнаты, это одно из мест Цепова, которое они использует в качестве базы. Он мог быть там сегодня вечером, наблюдать за всем. Я не могу обеспечить твою безопасность, если ты все время лезешь в самое пекло.  
 – Не знаю, зачем пошла туда, – прошептала я.

Поначалу идея отправиться в бар, показалась мне правильной. Насколько известно, это был просто бар. Может прозвучит наивно, или немного грубо, но я ничего не знала о борделях и женщинах, вынужденных продавать себя.

– Я не знаю, – сказала я снова, грустно и бесполезно.

Поняв, что с моим братом случилось самое худшее из того, что было с ним раньше, я не думала, что навлеку на себя этим большие неприятности.   
 – Мы не будем больше обсуждать это, – сказал Сэм, пытаясь снова поймать мой взгляд.

– Не хочу думать, зачем ты пошла туда. Я и сам не планировал. Я собирался поручить Акселю справиться с этим. Но потом, в гараже, все вышло из-под контроля, и я подумал, что будет лучше, если уеду на некоторое время.  
 – Я хотела, чтобы ты объяснил хоть что-то. Если бы я знала, что все так ужасно, я не пошла бы туда, даже несмотря на то, что сильно на тебя злилась.   
 Сэм отпустил мои руки и уперся ладонями по обе стороны от моих ног. С разницей в росте и низкой кровати, лицо Сэма было почти вровень с моим, хотя он стоял на коленях. Он провел пальцем вниз по моей обнаженной руке, и спросил:  
 – Ты искала меня, прежде чем поехать в бар?  
Я кивнула.  
 – Зачем? Тебе что-то было нужно?  
Я не ответила, стыдно признаться, почему я хотела найти его. Особенно после напоминания о том, сколько других женщин он перетрахал на этой кровати. Красивых женщин, сексуальных, стройных, идеальных. Таков настоящий Сэм и, неважно, что он сказал в то утро.  
 – Хло? Скажи мне ...  
 – Я просто... я хотела, чтобы ты ... – я замолчала, не в силах говорить.

Сэм ждал, его бровь поднялась вверх вместо вопроса. Выжидающий взгляд. Не знаю, где я набралась храбрости. Я не могла подобрать слова, чтобы объяснить, чего хотела, на что надеялась. Вместо этого, я показала ему.

**5  
  
 Хлоя**  
 Я наклонилась вперед на несколько сантиметров, отделяющих меня от Сэма, и прижалась к его губам. Не помню, чтобы когда-либо проявляла инициативу для поцелуя с мужчиной. И, прижавшись губами к Сэму, я не знала чего ожидать. Когда мы целовались с ним в гараже, я не думала о происходящем, все мысли вылетели из головы. Сэм целовал меня, и я отвечала ему всем телом.  
 Сейчас у меня был момент сомнения, что Сэм оттолкнет и отвергнет меня, что я зря это делаю. Но сомнения исчезли в тот миг, когда Сэм застонал в мой рот, а его руки сомкнулись вокруг меня. Его губы брали мои, углубляя поцелуй, язык встретился с моим в диком танце, забирая мое дыхание. Сэм потянул меня, на кровать, и уложил на спину. Мужчина оказался между моих раздвинутых ног, и я обняла его ими, притягивая за бедра, ощущая на себе, приятную тяжесть его веса.  
 Наш поцелуй свел меня с ума, укутывая запахом Сэма, цитруса и специй. Одна рука Сэма была на моей талии, а другая на моем лице. Прижавшись к нему бедрами, мое тело кричало, требуя большего, хотя я не знала, как попросить то, что мне нужно. Мне нужно больше. Впервые я была благодарна Сэму за его опыт. Он точно знал, что делать, и двигался медленно.  
 Разрывая наш поцелуй, Сэм поднял голову. Его глаза, проницательные и горящие, сканировали мое тело, дыхание сбилось, так же как и у меня.   
 – Хлоя, милая, – сказал он, его голос стал низким и тихим, – Мне нужно знать, что ты понимаешь, что происходит. Ты хочешь этого? Ты должна ответить мне. Я не собираюсь пользоваться ситуацией.  
 – Я понимаю, что происходит, – сказала я, извиваясь под ним, зажимая коленями его бедра и поднимая свои ему навстречу.

Я не знала, что делала, или почему. Мое тело отвечало на прикосновения Сэма, а он наблюдал за моей реакцией. Его глаза, вспыхивали каждый раз, когда его взгляд задерживался на моей груди.

– Сэм, пожалуйста ...  
 Пальцы Сэма перешли на мои щиколотки, переместились вверх по икрам, под колени, к бедрам. Я поежилась.

– Ты делала это раньше, Хлоя?  
Я кивнула.

– Однажды, – призналась я.

Глаза Сэма вспыхнули.  
 – Только один раз? – спросил он сдавленным голосом. – Как давно?  
Его пальцы описывали круги на моем бедре, отвлекая меня от вопроса.

– В колледже, – ответила я, – Но я не ...   
 – Шшш ...

Ладонь Сэма оставила мою ногу, и накрыла мои губы.

– Это было плохо? Он тебя обидел?

Я покачала головой. Это не было плохо. Парень просто не был достаточно хорош, чтобы попробовать еще раз.  
 – Хорошо. Сейчас будет по-другому.  
 Я снова кивнула, желая, чтобы Сэм перестал говорить и перешел к действиям. Его эрекция была видна через штаны. Он хотел этого также, как и я. Не хочу говорить об этом, хочу прикоснуться к нему, почувствовать его.  
 – Ты хочешь, чтобы я занялся с тобой любовью, Хлоя? Или ты хочешь, чтобы я трахнул тебя? – спросил он.

Его ладонь снова вернулась на прежнее место, оказавшись сейчас на моих трусиках, пальцы стали умело поглаживать мою киску. Я заерзала, надеясь, что это будет поощрять его, и что Сэм сдвинет пальцы немного ниже. Но он проигнорировал мои призывы.

– Я хочу, чтобы ты сказала это, Хло. Я обещал тебе, что не воспользуюсь твоим положением. Я не сделаю ничего, пока ты не ответишь. Так что, если ты хочешь продолжения, попроси меня.

– Сэм, – прошептала я, поднимая руки к скрытой кнопке между грудей, – Трахни меня. Пожалуйста.  
 – Ты уверена? – переспросил он, поднимая мою правую ногу на свое плечо.

Это положение выбивало меня из равновесия, делая открытой для него. Но это был Сэм, и мне нравились его действия. Я могла доверять ему. Точными движениями он отстегнул крошечные пряжки, удерживающие мои сандали на ноге и скинул обувь. Осторожно разместив теперь уже мою босую ногу на кровати, рядом со своим коленом, Сэм поднял другую ногу, и медленно проделал тоже самое.  
 Ритм моего дыхания сбивался, я расстегнула кнопку на груди, но не развязала платье. Опуская свои руки на талию, я нашла другие скрытые кнопки, после осторожно развязала ремень, за счет которого платье держалось. Сэм облизнул губы, опуская вторую сандаль на пол в конце кровати и аккуратно устроил мою ногу в том же положении, что и другую. Глубоко вздохнув и набравшись храбрости, я распахнула платье, обнажая свое тело.  
 Сэм издал странный рык и стал рассматривать меня. Я начала нервничать. Будучи не совсем худой женщиной, я никогда не показывалась обнаженной перед мужчиной. Секс у меня был один раз в колледже, мы были под одеялом в темноте, и мальчик ничего не видел. Сейчас все было по-другому.  
 Кроме черного кружевного бюстгальтера и трусиков на мне ничего не было, да и они практически ничего не скрывали. В панике я ухватилась за края платья, намереваясь снова укутаться в него, но заметила дрожащие руки Сэма.  
 Грудь Сэма поднималась и опускалась, пока он оставался неподвижым, стоя на коленях между моих ног, его глаза сканировали каждый сантиметр моей оголенной кожи. Облизав нижнюю губу, он заморгал, но не двигался. Почти незаметное движение его рук придало мне уверенности.  
 Сэму не был противен вид моего тела. Он хотел меня. Настолько сильно, что застыл, набираясь храбрости. Я не могла дотянуться до застежки моего лифчика, поэтому лучшее, что я могла сделать это стянула лямки, сдвинула кружева с груди, полностью освобождая и открывая её. Мои соски напряглись под взглядом Сэма. Прежде чем отвести руки в стороны я обхватила свою грудь и зажала соски между пальцев. Удивляясь своей смелости, я решила растормошить Сэма. Недолго думая, зацепила большими пальцами свои трусики и стала стягивать их по бедрам вниз.

– Стоп, – охрипшим голосом проговорил Сэм.  
 Я замерла, оставив трусики чуть ниже бедер. В следующий миг Сэм уже стоял у кровати. Подхватив мои ноги за колени, перетащил меня на край кровати, так что мои ноги оказались на полу, расстегнул на спине лифчик и одним движением вынул из-под меня платье. Теперь из одежды на мне оставались лишь кружевные трусики.   
 – Хлоя, – прошептал он, опускаясь на колени передо мной и поглаживая мои ноги, – Хлоя. У тебя идеальное тело. Точно такое, как я и представлял.

Потянув одним пальцем за трусики, Сэм бросил их, не глядя через плечо.  
Потом его ладони переместились выше по моим ногам, разводя их ещё шире, а рот опустился между ними.

Я задохнулась от интимности прикосновения там. Его мягкий язык едва коснулся входа, когда Сэм сделал глубокий вдох, как будто принюхивался, я замерла. А когда он вздохнул и положил свою щеку на мое бедро, просто продолжая глядеть на мою открытую киску, мое сердце сменило ритм. Спустя мгновение Сэм повторил все, и почти свел меня с ума.  
 Я знала, что такое оргазм. Я так думала. Готова поклясться, что испытывала его раньше прежде, чем узнала, что такое настоящий оргазм от Сэма. Его рот был только началом. Он лизал меня, пробовал на вкус, смаковал, толкая свой язык глубоко внутрь, где я уже была влажной и готовой для него. Когда я, не переставая извиваться, почувствовала что Сэм стал использовать свои пальцы, то со стоном заметалась на кровати. Его язык гладил мой набухший клитор, а пальцы сильнее раскрывали меня.  
 Я не думала, что может быть так хорошо, даже не представляла. Его губы и язык захватили мой клитор, сосали, потом лизали, потом опять сосали, пока я не взорвалась в оргазме, который был самым чувственным, в отличие от любого другого который я испытывала раньше.  
 Сэм не отстранился после этого. Он ждал, снова упираясь щекой в мое бедро, наблюдая, как я дрожала и тяжело дышала. Сэм скинул с плеч рубашку, и перед глазами предстала его широкая, мускулистая грудь, чего было достаточно, чтобы разжечь меня снова. Я и раньше видела Сэма без рубашки. Это было на корпоративе на озере Мид, и вид его тела надолго засел в моей памяти.   
 Я помнила его загорелую кожу, вылепленные грудные мышцы, плоский живот. И сейчас, лежа на кровати, я не могла увидеть больше, но очень хотела, как и в тот день на озере, стянуть с него плавки и увидеть полностью голого, а не только половину. Я приподнялась на локтях, чтобы лучше видеть его. Рука Сэма опустилась между моих ног, и его палец вошел в мое тело, это послало дрожь, и я рухнула обратно на матрас, раздвигая ноги еще шире, приподнимая бедра в невысказаном приглашение.  
 – Сэм, – простонала я.

Я хотела сказать больше, *Пожалуйста, и ещё, и я хочу тебя*. Но все, что вырвалось у меня после того, как я произнесла его имя, был несвязный лепет.  
 – Тсс, Хлоя. Все в порядке.  
 Сэм потер мой клитор, посылая сильную дрожь по моему телу, а потом его палец снова оказался внутри меня. В некотором смысле он открывал мое тело, ведь это было так давно и не так хорошо, как сейчас. Окружающее пространство исчезло, когда к одному пальцу, присоединился второй, ещё сильнее растягивая и дразня мою опухшую плоть. Мое тело мне не подчинялось, я потеряла контроль над ним. Я не знала что делать, должна ли я остановить Сэма или умолять его продолжить. Знала только одно, я хотела большего.

Его рот толкал меня к краю, и я была близка к новому оргазму. Сэм сосал и лизал мой клитор, его пальцы трахали меня, а мои бедра поднимались ему навстречу, принимая все, что он мне давал. Два его пальца были больше, чем все, что я чувствовала раньше, и я точно знала, что они не были близки к размеру его члена.  
Просто думать о голом Сэме, и как его член может заменить его пальцы, этого было достаточно, чтобы провалиться в новый оргазм. Сэм умело довел меня до края, и я растворилась от нового удовольствия. Думаю, я закричала. Уверена, что звала его, повторяя Сэм, Сэм, Сэм, когда упала с края мира.

**6  
  
 Хлоя**  
 Когда я пришла в себя, то лежала на кровати рядом с абсолютно голым Сэмом. Его глаза изучали мое лицо. У меня сбилось дыхание, когда он сдул ресничку с моей щеки и нежно поцеловал меня туда, а потом в губы. Почувствовав свой собственный вкус, я содрогнулась при воспоминании, что он вытворял своим языком на моем теле.

Он был так хорош во всем, я же понятия не имела что делать, но готова была учиться. Просто потому, что раньше никогда не брала в рот, не значит, что я не могу сделать это сейчас. Я сползла немного вниз и уперлась на руки. Мои глаза заскользили по мужскому телу, оценивая каждый его мускул. Я знала, что в его доме, рядом с гаражом есть тренажерный зал, а также в нашем офисе, его Сэм посещал несколько дней в неделю. Сейчас я оценила все его труды, ему было что показать.

Его тело было словно вылеплено как скульптура, солнце уже успело поцеловать его кожу, оставляя загар, волосы на груди были немного темнее, чем на голове. А как невероятно смотрелся его накаченный кубиками пресс, который уходил ниже в V образную форму на бедрах, сужаясь к самому удивительному мужскому достоинству, которое я когда-либо видела. А видела я, честно говоря, не много. У мальчика, с которым я переспала в колледже и в паре порно фильмов, которые я смотрела вместе с хихикающими подружками несколько лет назад. Ни один из них и близко не шел в сравнениес Сэмом. Даже в моих самых смелых фантазиях я не могла себе это представить. Он был толстый, больше, чем я ожидала, даже после того, как почувствовала его через джинсы … и длиннее.  
 Как будто оценивая мои восхищенные взгляды, член Сэма лег на его живот. Удивленная, я посмотрела вверх, чтобы поймать взгляд Сэма и потянулась рукой, желая погладить его, но Сэм поймал мою руку и остановил меня.  
 – Хлоя, сладкая моя. Я уже и так близко, если ты прикоснешься ко мне, я кончу.  
 – Правда? – прошептала я.  
 – На самом деле, – улыбаясь, сказал он.

Сэм играл с моими пальцами:

– Главное, что ты кончила. Все остальное может подождать. Ты устала, уже поздно давай спать.

– Нет, – перебила я, прежде чем он закончил, – Нет. Пожалуйста, Сэм. Клянусь, я готова и вовсе не устала. Я хочу этого. Я хочу тебя.  
 – Я тоже хочу тебя, красавица.

Сэм притянул меня для поцелуя, шепча напротив моих губ:

– Думаю, я хотел тебя всегда. Мечтал, что ты останешься здесь со мной. У меня давно никого не было. Уже много месяцев у меня не было секса.  
 – Что?

Я думала, что это не может быть правдой. Он был с другими женщинами. Я видела его в прессе, с Диланом и Акселем на различных мероприятиях  
 – Я ни с кем не спал месяцами, Хлоя. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать?  
 – Нет, – ответила я честно, впервые у меня было ощущение, что я ничего не понимаю.  
 – Ты принимаешь таблетки? – спросил он, казалось бы, меняя тему.

Я кивнула, заливаясь румянцем:  
 – Да, они помогают справиться с болью внизу живота и регулируют цикл.

Мои слова затихли. Так глупо. Его рот только что был между моих ног, а я краснела от простых вопросов. Но Сэма, казалось, это не заботило. Заправляя прядь моих волос за ухо, он сказал:  
 – Я проходил все тесты в прошлом месяце. Я полностью чист. Клянусь. Но я надену презерватив, если ты хочешь.

Я задумалась об этом на секунду. Беременность пока мне не грозит, и я верю, что Сэм не стал бы врать о том, что чист. Я знала, что ему можно верить, ведь я тоже не была монашкой.  
 – Нет, нам это не нужно. Я хочу чувствовать тебя всего.   
Со звуком, который был наполовину стон, наполовину смех Сэм сказал:

– Ты будешь чувствовать меня. Но у тебя там так все туго, я не хотел бы причинить тебе боль, поэтому мы будем двигаться не спеша и осторожно.

– Сэм, – прошептала я, – Пожалуйста …  
 – Все, что угодно, милая.   
Сэм притянул меня, приспосабливаясь между моих ног. Инстинктивно я подняла бедра, открываясь для него. Когда головка его члена проникла в меня, я вздрогнула, будучи слишком возбужденной, чтобы ждать его действий.  
 – Шшш, – прошептал Сэм мне на ухо, – Не спеша и осторожно.  
 Он был верен своему слову. Головка его члена медленно входила, растягивая, заполняя меня гораздо больше, чем пальцы. Я ахнула и начала прерывисто дышать, желая расслабить тело, и помочь Сэму. Я не могла разумно мыслить, не могла перефразировать чувства в слова. Но мне было больно. Точнее, не совсем комфортно, но в то же время хорошо, я чувствовала, как Сэм заполняет меня внутри и понимала, что иду по верному пути.

Я подняла бедра и стала двигать ими в одном ритме с Сэмом. Он выругался себе под нос:

– Черт, Хлоя. Я пытаюсь действовать медленно.  
 – Я хочу быстрее, Сэм. Пожалуйста, – задыхалась я.

Он был так нежен, так осторожен со мной, и я понимала, что Сэм прав. Прошлый сексуальный опыт был не в счет. Господи, я чувствовала каждое его движение, каждый новый толчок, который сильнее растягивал меня, принося мгновения боли и наслаждения, сводя меня этим с ума.  
 Вместо того, чтобы продолжать двигать бедрами, я прогнула спину, подставляя свою грудь Сэму. Он был выше меня, но это не помешало ему наклонить голову и нарисовать языком круги на моем соске.  
 Я закричала, и жар расплылся по моему телу, как только Сэм стал его сосать. Должно быть, у меня был какой-то необычный пучок нервов, идущий прямо от моих сосков к моему клитору, потому что с каждым движение губ на моей груди, я чувствовала новую поднимающуюся волну тепла между моих ног. Мои бедра снова стали двигаться, без моего контроля, поднимаясь на встречу, чтобы принять Сэма как можно глубже. Я закричала, сочетание его рта и вторжения его члена одновременно это слишком много сразу.  
 – Боже, Хлоя, – простонал Сэм, когда моя киска сжала его член, и я уплыла на волнах удовольствия в новый ошеломляющий оргазм.

Сэм окончательно утратил контроль, меняя ритм, трахал меня жестко. Его член все сильнее таранил мою киску с каждым толчком, заявляя свои права на меня. Я приняла все это. Не могу сказать точно, может я кончила не один раз, а может, это было так сильно и мощно, что я практически отключилась.   
 Следующее, что я помню, что лежу сверху на Сэме. И он все ещё внутри меня, одна его рука гладила мне спину, а другая запуталась в моих волосах.  
 – Ты в порядке? – спросил он.  
Все, что я могла сказать, было:

– Ммм …

Я опустила руки вниз, вдоль его тела, до конца не веря, что лежу голая в постели с Сэмом, и он все ещё во мне.   
 – Хло? Серьезно, ты в порядке?  
 Переместив руки для равновесия, я подняла голову, чтобы встретиться с его глазами.

– Серьезно, – ответила я, – Все хорошо, чувствую себя потрясающе.  
 – Да? Неужели? – переспросил он.

Я хихикнула, понимая, что он знает, что я имела в виду.  
 Соприкосновения моей обнаженной груди и его кожи, послали новый прилив возбуждения. Я замерла, вдруг осознавая, что член Сэма снова твердеет внутри меня, и это может стать новой позицией для секса. С подозрительным смешком, Сэм перевернул меня на спину.  
 – Не помню, чтобы я так быстро восстанавливался с тех пор, как был подростком, – заявил Сэм, опуская голову, чтобы поцеловать мою шею.

– Ты невероятная, Хлоя, – прошептал он мне на ухо, – Твоя киска идеальная. Я никогда не выпущу тебя из этой постели.

– Меня устраивает такой вариант, – прошептала я в ответ, оборачивая свои ноги вокруг бедер Сэма, принимая его член, так глубоко, как только могла.

Такая позиция была менее болезненной, давая возможность получить больше удовольствия.  
 В этот раз мы действовали медленно, никуда не спеша, с длинными, опьяняющими поцелуями, исследованием тел, синхронными движениями. Заснув в объятиях Сэма, я чувствовала, что была именно там, где мне суждено быть.

**7  
  
 Сэм**  – Где Хлоя? – спросил отец, когда увидел меня на кухне.  
 – Спит, – ответил я, не желая вдаваться в подробности.

Будь моя воля, она бы спала весь день. Мы вернулись из бара далеко за полночь, и до утра занимались с ней сексом. У меня не было столько секса за одну ночь, никогда. Даже когда я был в колледже. А тут я, наконец, заполучил Хлою в свою постель и не мог ею насытиться, поэтому, сейчас ей нужен покой.  
 После обеда у меня было назначено несколько встреч, которые я не мог пропустить, но Хлое вовсе не обязательно было присутствовать, она могла остаться дома и поспать. Я решил сходить в офис и вернуться домой как можно скорее. Ничего не произойдет, если компания поработает один день без нас. Так было надо. Хлоя оставалась в моей постели, и я не готов был выпускать ее как минимум неделю. Может быть, и месяц. Может быть, я просто принес бы свой ноутбук, и она смогла бы работать даже в спальне.  
 – Что произошло прошлой ночью? – спросил отец, прерывая мои мысли, – Я слышал, как сначала ушел ты, потом Хлоя, а когда вернулись, вы так орали. Что ты натворил опять?   
 – Ничего, – сказал я, раздражаясь, что он предположил, будто бы я единственный, кто мог облажаться.

Мой отец и я отлично ладили большую часть времени. Он был моим самым большим сторонником всю мою жизнь, и мы редко спорили. Если не считать Хлою.   
Он предупредил меня о ней, чтобы я вел себя благоразумно, не обижал её, как только я её нанял. Сначала он волновался, что я воспользуюсь ее наивностью, и будут серьезные последствия. Моей предыдущей помощнице, должно быть, было около девяноста, и она меня никак не интересовала. Когда я нанял Хлою, то не обращал на нее внимания. Однако, приметил, что у нее красивое лицо и красивые волосы, но одевалась она, как монашка, без вкуса, и не будь я слепым с самого начала, то разглядел бы тогда, что скрывается за всем этим. Потом папа познакомился с Хлоей ближе, и стал следить за мной, не встречаюсь ли я с ней. Стало хуже. Я не мог проявлять к ней лишнего интереса, она была моим помощником. Да, и в то время я встречался с большим количеством женщин, зачем мне Хлоя? Но мой отец, часто общаясь с ней, понимал, что она будет идеальна для меня. Он попал в точку. Дошло до того, что я запретил ему упоминать ее имя и делать мне замечания, когда он видел меня с другими девушками. До сих пор, он никак не реагировал на мое отношение к Хлое, даже, когда заставал нас вместе во время обеда.  
 Все изменилось после того дня, как мы попали с Хлоей под дождь, и она была в мокром платье. У меня словно открылись глаза, нытье моего отца стало раздражать еще больше. К тому времени я понял, что он прав, и был зол, что не мог с этим ничего поделать.  
 – Ты переспал с ней, так? – спросил он.  
 – Успокойся, папа, – сказал я.

Последнее что мне было нужно, так это очередная лекция от отца, как обращаться с Хлоей.

– Не подведи меня, Сэмми. Из всех женщин, которых ты приводил в дом, она единственная, кто не заслуживает предательства.  
 – Оставить это, папа, – сказал я, не желая говорить об этом с ним.

Я понимал, что она стала для меня самой важной женщиной. Черт, да я готов на все, чтобы убедить ее в этом. Но слушать советы от отца, у которого лет десять, как не было женщины, мне хотелось меньше всего. Я заполнил свою любимую чашку водой и сделал себе кофе, избегая зрительного контакта с отцом.

– Сэм, я не шучу. Тебе нужно оберегать её. Ты никогда не должен был брать её в бильярдную. И что произошло прошлой ночью?

– Папа, отвали. Я не могу запереть её под замок, как ручную собачку, – мое раздражение росло.

«*Тебе нужно оберегать её*», да кого она слушает вообще. Пусть сам попробует хоть в чем-то переубедить её.

Вспоминая, какими глазами смотрел на неё Дог, мне стало не по себе. После того, как мы всю ночь занимались с Хлоей любовью, я на время забыл, что предшествовало этому. Логика подсказывала, что если бы Нолан был сильно повязан с Цеповым, Цепов тогда объявил бы на Хлою охоту. Подозреваю, что он был в курсе, что она была на его территории, но никаких действий не предпринял. Это пока меня устраивало.

– Ну, и куда она пошла, когда вышла из дома?

Я вздохнул.

– Она приехала в бар, где мы с Акселем обсуждали наш план действий и пытались там кое-что выяснить.

– Черт побери, Сэм! Вы должны были предвидеть это! Так она попадет в самое пекло!

– Я знаю, папа, – сказал я, пытаясь говорить ровным голосом, но не получалось. Вздохнув, я постарался успокоиться.

– Я знаю. Но это не так просто, как кажется. Она не собирается сидеть сложа руки и позволить нам все сделать за нее. И она переживает за своего брата.

– Все так плохо? – спросил он, беспокоясь за Хлою, тем самым отвлекаясь от разговора о моей личной жизни.

– Да. Ситуация не из лучших. Пока все, что мы знаем, что он жив, работал на Цепова, и что Цепов его тоже ищет.

– Час от часу не легче.

– Да. Не думаю, что Хлоя понимает, как всё плохо. Во всяком случае, пока. Она будет очень расстроена, когда всё поймет.

– Она в опасности? – голос отца стал тревожным.

Я старался не вываливать на него все это дерьмо, только потому, что понимал, что она ему не безразлична. И когда он успел так прикипеть к ней?

– Все может быть, – наконец, признался я.

– Проклятье! Тогда увези ее отсюда, Сэм. Пусть Аксель найдет её брата, а вы отправляйтесь с Хлоей куда-нибудь подальше. Придумай отпуск или что-нибудь.

Я засмеялся.

– Конечно, отличная идея! Она сходит с ума от неизвестности за своего пропавшего брата, но спокойно сядет в самолет и отправится со мной в отпуск. Я не могу отговорить ее не гоняться за каждой зацепкой, которую она находит, но ты думаешь, я смогу уговорить ее уехать?

– Убеди ее, постарайся! Солги, наконец! Скажи ей все, что угодно. Признайся, что ты в нее влюблен. Говори что хочешь, только увези её в безопасное место.

– Папа, отвали. Я не буду пытаться убедить Хлою, что я влюблен в неё. Это не так. Не дави на меня. Мы сами разберемся без твоих идей.

– Тогда найди способ, чтобы остановить ее попытки самостоятельного поиска Нолана.

– Я стараюсь, папа. Я делаю все, что могу, чтобы удержать ее.

– Сынок, я просто пытаюсь сказать тебе, что если ты включишь голову, то найдешь способ вытащить ее отсюда, – сказал он жестко.

– Ты думаешь это так легко? Попробуй сам. Я бы посмотрел, как ты пытаешься вывезти её из Вегаса, когда ее брат пропал, а его ищут люди с оружием. Удачи!

– Вы даете ей слишком много свободы, – проворчал он.

– Она не марионетка, папа. Она женщина, которая думает головой. Даже если некоторые её решения, в последнее время, были сомнительными. Понимаю, что тревога за брата мешает ей мыслить разумно. Но Хлоя умная, я уважаю её. И не собираюсь врать, что люблю только для того, чтобы заставить ее что-то делать. Наши отношения с Хлоей это только между ней и мной. Я скажу ей, когда придет время, а не для того, чтобы манипулировать и управлять ею.

Отец покачал головой.

– Ох уж эти современные идеи о равенстве. В мое время, мы говорили женщине, что делать, и она это делала.

– Да, да. Ну, это объясняет, почему я единственный, кто может заставить женщину сказать " да " на второй день.

–Ты приглядывай за ней, Сэм, – сказал он, и весь сарказм исчез из его голоса, – Мы не можем позволить случиться чему-нибудь плохому.

– Я знаю, папа. Я знаю.

Отец вышел из кухни и направился в гараж, несколько минут спустя я решил вернуться к работе на компьютере. Я подумал разбудить, но решил не тревожить её. Ей был необходим сон. У меня накопилась куча писем, и скорее всего мне самому предстоит кое-что уладить, чтобы не напрягать Хлою.

Прихватив свой кофе, я решил разобраться во всем самостоятельно, прежде чем Хлоя проснется.

**8**

**Хлоя**

Я стояла в холле, мои колени дрожали, когда я услышала, как Сэм сказал своему отцу, чтобы тот от него отстал. Обычно я не подслушиваю. Ещё со школьных времен, уяснила на своей шкуре, подслушав друга, который говорил обо мне, что те, кто подслушивает, редко слышат то, что хотят.

Обычно я бы прошла прямо на кухню. Это не первый раз, когда мне приходилось слышать споры между Сэмом и его отцом. Но что-то в их приглушенных голосах заставило меня остановиться. Я ничего не могла отчетливо слышать, пока Сэм не сказал: «*Папа, отвали! Я не буду пытаться убедить Хлою, что я в нее влюблен. Это не так. Не пытайся давить на меня! Мы справимся и без твоих идей. Я и так делаю все, что могу, чтобы удержать ее от каждой глупости и найти Нолана*».

У меня подогнулись колени, и я отступила назад, не желая быть замеченной. Ответ Дэниела заглушил прилив крови в моих ушах, и я быстро ушла обратно в спальню Сэма. Двигаясь на автопилоте, я сразу вошла в ванную и включила душ, шагнула под брызги воды, прежде чем она прогреется. Я не замечала холода. Слова Сэма были заполнены льдом.

*Я не буду пытаться убедить Хлою, что я в нее влюблен. Это не так.*

*Это не так.*

Нет, конечно, это не так. У нас был секс. Много секса. Я заснула мечтая о любви, а он был просто рад, что, наконец-то, трахнул меня. Он говорил, что хочет меня, говорил, что будет заботился обо мне. Но Сэм никогда не говорил, что любит меня. Он никогда не обещал, что это будет больше, чем просто секс. Он сказал, что не хочет заводить интрижку, и я наивно предположила, что это означает, что он хочет большего.

Я почувствовала, словно меня ударили в грудь, пробили душу. Опустившись на пол в душе, позволяя сильным струям воды нещадно бить мою голову, я плакала. Я знала, что Сэм разобьет мне сердце, просто не ожидала, что это случится так быстро.

Казалось, прошло несколько часов, когда, наконец, у меня кончились слезы. Двигаясь, как по привычке, я вымыла волосы и тело, затем вышла из душа, почистила зубы и высушила волосы. Уже ничего изменить. Я глупо переспала с ним. Но ведь я предполагала, что именно так все может закончиться. Хотя это не меняет мою ситуацию, я по-прежнему, работаю помощником Сэма, и Нолан по-прежнему отсутствует.

Говорить с Сэмом о том, что подслушала разговор, я не собиралась. Картина и так ясна, не думаю, что смогла бы вынести еще одного унижение. Кроме того, я помню и другие его слова.

*Я и так делаю все, что могу, чтобы удержать ее от каждой глупости и найти Нолана.*

Сэм утверждал, что самостоятельные поиски моего брата - это опасная затея для меня. И он был прав. В глубине души я это понимала. Собирать информацию про русских мафиози не лучшая идея. Но я не понимала, для чего Сэм так активно пытается меня остановить. Он вел себя странно и его слова сбивали меня с толку. Не хочу его жалости, хочу сама во всем разобраться, и если уж он разбил мне сердце, то хочу с чувством собственного достоинства выйти из этой ситуации.

Днем у нас планировалось совещание и важная встреча, которую Сэм не мог пропустить. В офисе он пробудет не меньше трех часов. Если я смогу убедить его, что все в порядке это даст мне время собраться и исчезнуть. Нужно все продумать и использовать такой прекрасный шанс.

Но я была трусихой. Нужно взять себя в руки и не выдать свои намерения, ведь Сэм читал меня как открытую книгу. Я не могла пойти туда снова, и как ни я чем не бывало вести себя, будто не испытывала боль от всего того, что услышала утром. Но мне просто необходимо сосредоточиться на том, что действительно важно. Моя семья. Мой брат.

Стоя перед шкафом Сэма, разглядывая свою новую одежду, я поняла, что у меня есть ещё одна проблема. Я не могла вернуться в свою квартиру, и у меня не было одежды кроме той, что весит в этом шкафу. Отсутствие Сэма должно дать мне достаточно времени, чтобы успеть собрать эти вещи и найти другое место для ночлега. Денег на моем счету немного, но их должно быть достаточно, чтобы покрыть проживание в отеле в течение недели, пока я не найду Нолана. Может быть это повод или просто пришло время для семьи Хенсон задуматься над переездом.

От мысли уехать из Лас-Вегаса, оставив Сэма, мое сердце сжалось в груди, а в глазах появились слезы. На секунду, я прокрутила в голове все слова Сэма, надеясь, что возможно была и другая трактовка. Может быть, я просто не так поняла. Может он сказал что-то еще. Но тут, увидев свое отражение в зеркале и опухшие красные глаза, реальность ударила меня, как пощечина. Я была унижена и раздавлена. Я любила Сэма, а он сказал, что не чувствует того же, и признался, что активно пытался остановить меня в поисках Нолана.

Ну, теперь все ясно. Пусть я совершила ошибку, но это не конец света. Я, конечно же, не первая женщина, которая спала со своим боссом, и жалела об этом позже. Выбрав темно-серый костюм, а также рубашку цвета спелой сливы, которую Лола любезно повесила рядом, я сунула ноги в соответствующие туфли сливового цвета. Было, наверное, неправильно забирать одежду, но в тот момент меня это не волновало.

Я чувствовала себя более чем разбитой, а каждая женщина знает, что новый гардероб это очень хорошая группа поддержки для разбитого сердца. Ещё, конечно, было мороженое, но последнее, что мне нужно это лишние сантиметры на бедрах.

Я оделась, сделала макияж и, вздохнув полной грудью, вышла из спальни. Мне не хотелось ни кофе, ни завтракать. Накануне мы провели в офисе только полдня, и вероятно, мой стол теперь завален кучей бумаг. Но мне уже было все равно, я даже не была уверена, что вернусь после сегодняшнего дня. А если я хотела, чтобы мой план сработал, Сэм должен думать, что все, как обычно.

Я нашла его за обеденным столом, он возился с ноутбуком, вокруг него были разложены документы, а за окном открывался прекрасный вид на Вегас. Когда Сэм услышал звук моих каблуков по деревянному полу, он повернулся и улыбнулся, улыбка была такой милой и счастливой, а мне хотелось плакать. Он встал из-за стола и подошел ко мне, протягивая руку.

– Зачем ты встала? – спросил Сэм, – Тебе нужно отдохнуть. В последние дни ты мало спала, а вчера я не давал тебе уснуть. Я подумал, что ты можешь взять сегодня выходной.

– А как же встреча с Хендерсоном в час дня?

Я шагнула в сторону, чтобы уклониться от его протянутой руки. Мне не хотелось его целовать, но я не была уверена, что смогу избежать этого, не вызывая его лишних вопросов. Сэм в замешательстве отступил назад, опустив руки.

– Справлюсь без тебя, – сказал он, – Почему бы тебе просто не остаться здесь и не отдохнуть?

Я пошла на кухню, чтобы подумать и, потянув время, решила сделать себе чашку кофе. Я уже была одета для работы, но с легкостью могла переодеться во что-то другое, так будет проще уехать отсюда. Вернувшись в столовую с кофе, я села на один из стульев напротив Сэма, не давая ему подходить ближе.

Сэм осторожно изучал меня. Он что-то понял. Я никогда не умела врать, да и не часто пробовала. Я не умею врать. Даже на самые глупые вопросы, на которые я не хотела отвечать, типа "кто съел последнее печенье с шоколадной крошкой?" Сэм всегда ловил меня.

– Ты уверен, что я могу остаться здесь? – Спросила я.

У меня действительно было полно работы в офисе. С самого начала я не возлагала больших надежд на длительные отношения с Сэмом, и будет несправедливо, если мой мимолетный роман с боссом повлияет на других работников.

– Я уверен, – сказал он, – Оставайся дома, сосредоточься на поиске Нолана, подумай, может ты знаешь место, куда он мог поехать. Будем считать, что ты взяла отгул, отдохни. Я оставляю мой ноутбук, так что ты сможешь проверить почту и все сопутствующие бумаги.

– Хорошо, если ты уверен.

Это было так странно. Только несколько часов назад я была готова отдать Сэму все, теперь же я была готова сделать все, чтобы сбежать из комнаты.

– Хло, ты в порядке? – спросил Сэм, сканируя меня своими голубыми глазами, – Ты ведешь себя странно.

– Я не веду себя странно. Я веду себя нормально в странной ситуации.

– Не глупи! Это не странная ситуация, просто все стало по-другому. Ты привыкнешь к этому, и будет казаться, что так было всегда.

Его слова, как удар в живот. Я не могу это воспринимать с тем, что он сказал Дэниелу. Сэм вел себя так, будто все было хорошо. Как если бы мы были вместе. Может быть, я неправильно поняла. Может быть, я ослышалась и поспешила с выводами. Может мне нужно набраться храбрости и прямо спросить Сэма, что происходит.

Поставив свою кружку на стол, я, сделав глубокий вдох, спросила:

– Сэм, а к чему я должна буду привыкать?

Он посмотрел на меня так, как будто я не понимала очевидных вещей.

– Ко всему этому. К нам. К тому, что ты и я вместе.

– Мы? Вместе?

Сэм изучающе смотрел на меня, молчал, мне были не понятны его мысли.

– Хлоя, сейчас так много всего происходит. Можем мы сейчас не выяснять этот вопрос, а поговорить об этом позже?

Его ответ - это не ответ на мой вопрос. У меня сжалось сердце. Ведь его ответ не прозвучал как, “конечно, Хлоя, мы вместе», или, «а что по-твоему было вчера?”, и уж точно его ответ не прозвучал как “конечно, мы вместе, я люблю тебя, Хлоя, и я всегда буду рядом”.

Я, как и многие другие женщины в подобных случаях, приняла его ответ “давай просто поговорим, но не сейчас”. Вот я и стала следующей в его списке. Принимая неизбежное, я изобразила, как могла, фальшивую улыбку и ответила:

– Конечно. Мы поговорим об этом позже.

Я посмотрела на часы и с облегчением поняла, что было уже почти двенадцать.

– Тебе, наверное, пора ехать, если ты, конечно, не просмотрел вчера все необходимые для встречи документы, – сказала я, зная, что он этого не сделал.

– Черт! Нет, конечно. Я думал, мы посмотрим их в офисе сегодня утром.

– Если ты сейчас поедешь, у тебя будет время все пересмотреть, прежде чем начнется встреча.

Я выпила свой кофе, пытаясь не обращать внимание на Сэма. Не хочу думать о том, что он не купился на мою заботу, или что-то заподозрил. По крайней мере он не сможет говорить после, что я не была честна с ним. Мне хотелось найти подходящий предлог, чтобы переодеться, но я боялась, что Сэм захочет составить компанию мне в спальне. Если бы он прикоснулся ко мне, я бы сломалась.

– Ты не возражаешь, если я приготовлю себе чего-нибудь поесть? – Спросила я.

– Все, что хочешь, Хло. Чувствуй себя как дома. Я вернусь, как только смогу.

Сэм встал из-за стола и начал складывать бумаги, лежащие перед ним. Я продолжала держать дистанцию:

– Иди, переодевайся, а я пока соберу твой портфель.

– Спасибо, милая.

Сэм вышел, задержавшись лишь, чтобы поцеловать меня в макушку. Я почувствовала прикосновение его губ, и по спине пробежал холодок. Я была отчаянно рада, что он ушел и не видел моих слез.

**9**

**Хлоя**

Мне, казалось, он никогда не уйдет. Я вытерла слезы, разобрала по файлам разбросанные на столе в столовой документы и положила их в портфель, разложив в алфавитном порядке, чтобы Сэм смог все легко найти при необходимости. К тому времени, как я закончила, он вернулся одетый в темно-синий костюм, голубую рубашку и туго затянутый полосатый галстук. Сэм выглядел идеально.

Мне всегда нравилось, как на Сэме сидит деловой костюм. Он не был одним из тех супер-слащавых мужчин с идеальной прической и ухоженными ногтями, которые выглядели так, что могли бы быть моделью мужской одежды. Сэм был слишком мужественным для этого. Его светлые волосы слишком густые и непослушные, подбородок слишком квадратный, а плечи слишком широкие.

Однако более комфортно он выглядел на строительной площадке, в брюках цвета хаки и грубых сапогах. Но когда Сэм переодевался в костюм, мне всегда казалось, что он пытался сдержать что-то первобытное. И теперь я знала, как он выглядел без одежды, мои пальцы зудели от желания ослабить и развязать его галстук .

Жаль только, что моя боль никак не могла достучаться до моих гормонов. Я раздевала его глазами, пока мой мозг предупреждал меня держаться подальше. Я должна держаться подальше, мне нужно уехать. Но мне было трудно отпустить его. Протянув Сэму портфель, я заверила его, что со мной все будет в порядке.

Когда он ушел, я вернулась в спальню переодеться. Я не собиралась торопиться, на случай, если Сэм что-то забыл и мог вернуться. Стоя в гардеробной, я повесила обратно на вешалку костюм и блузку, как до этого делала Лола. У меня не было чемодана, но, к счастью, большую часть одежды, что прислала Лола была в магазинных пакетах. Моя совесть проснулась, давая понять, что мне следовало бы оставить одежду. Но оставлять одежду было бы глупо. Сэм не может её использовать. Он купил все для меня.

Не было никаких сомнений, что он будет злиться из-за того, что я уехала. Но он, наверное, будет в бешенстве, если я оставлю всю одежду, которую он купил мне. По крайней мере, так я себя убеждала. Пытаясь продумать наперед, я взяла небольшую спортивную сумку из дальнего шкафа Сэма. Упаковала достаточное количество одежды, чтобы продержаться несколько дней. Я не взяла ни костюмы, ни платья, это была просто повседневная одежда и несколько пар обуви.

Остальную одежду я уложила в пакеты, отнесла к машине и аккуратно разместила в багажнике, стараясь не мять и не испортить. Проверила часы - половина первого. Вероятность, что Сэм вернется, очень мала, у него просто нет на это времени.

Пока я упаковывала вещи, я разработала примерный план действий. Решила остановиться в отеле на другом конце города, там, где Сэм не смог бы меня найти. Затем, я хотела позвонить Тиму и убедить его встретиться со мной. Он знал о Доге и игровых комнатах, и я просто обязана была выяснить все подробности.

Решив не пользоваться ноутбуком Сэма, чтобы забронировать номер в отеле, я сделала это со своего телефона. Я выбрала неприметный отель с баром и рестораном, не на центральной улице, но достаточно близко к жилому сектору. У меня не было достаточного опыта маскировки, но мне казалось, логичным, если я затеряюсь в толпе постояльцев, нежели буду прятаться на окраине в какой-нибудь глуши.

Я переоделась в более повседневное небесно-голубое платье-рубашку. Оно было похоже на некоторые платья, которые я носила на работу, только модель была намного лучше. Мои старые платья были свободного кроя, подчеркивали плечи и скрывали грудь и бедра. Это платье было с большим вырезом, с симпатичными короткими рукавами, расклешенной юбкой и широким поясом, который делал мою талию визуально меньше. В нем не было ничего лишнего, платье было довольно скромным. Но если бы у меня была очень соблазнительная фигура, то оно смотрелось бы немного сексуальней. Я застегнула еще одну пуговицу на лифе, чтобы убедиться, что не было и намека на декольте и проскользнула в сандали. В таком виде я была похожа на обычного туриста.

Я чувствовала себя словно преступник, когда выехала из гаража и проехала через большие ворота в конце подъездной дороги. Что бы ни происходило между нами, я была абсолютно уверена, что Сэм не хотел меня отпускать. Он будет в ярости, когда поймет, что меня нет дома. Но я не видела другого выхода. Мне нужно найти Нолана, а после того, как Сэм признался Дэниелю, что он делал все, что мог, чтобы остановить меня, я не смогу жить с этим.

Все, что за последние несколько дней я узнала о моем брате, что он по уши в дерьме. Так глубоко, что сомневаюсь смогу ли я его вытащить. Но я попробую. Мне все равно, что он там натворил, я никогда не отвернусь от моего брата. Никогда. И Сэм ошибался, если решил, что сможет мне помешать.

К гостинице я подъехала на автопилоте, прокручивая различные сценарии в голове. Действительно ли Нолан прячется? Или он где-то развлекается и играет в карты? Может быть, мне удастся узнать у Тима, в каких местах играл Нолан и проверить там?

Заселение в отель прошло быстро. Десять минут на ресепшн, и я попала в свой номер. Там было чисто, в коридоре тишина. Это было все, что меня волновало.

Усталость навалилась, все-таки Сэм был прав, я мало спала, и отдых мне не помешал бы. Я посмотрела на кровать и подумала, а не прилечь ли всего несколько минут. Не очень хорошая идея. Мне нужно продолжать действовать. Надо поговорить с Тимом.

Я позвонила ему со своего телефона. После второго гудка он ответил, спросив:

– Нолан?

– Нет, Тим. Это я, Хлоя.

– Ой, извини. Я думал, я надеялся, что это снова Нолан, – сказал он, смущенно.

– Так ты все еще не слышал о нем?

– Нет, я бы позвонил, как обещал.

– Слушай, Тим, как ты смотришь на то, чтобы встретиться? Хочу задать тебе несколько вопросов о Нолане. Я узнала некоторые подробности, и мне просто интересно ... возможно, ты что-то знаешь или поможешь понять … есть ли какой-то смысл в этом.

– Хм, не знаю. Возможно. А что ты узнала?

– Мне бы не хотелось говорить об этом по телефону, – сказала я, – Не мог бы ты встретиться со мной и выпить кофе? Я еще не обедала сегодня.

– Думаю, что смогу встретиться с тобой в перерыве, – спокойно сказал Тим.

– Отлично!

Ресторан в отеле выглядел достаточно уютно и мы договорились встретиться там через полчаса. В ожидании встречи я проверила почту на телефоне, оформила несколько заявок, которые понадобятся по работе, все время, глядя на часы.

Тим ждал меня возле ресторана, когда я туда спустилась. В отличие от прошлой нашей встречи, он выглядел нормально. На нем были чистые джинсы, белые кроссовки, серая толстовка с капюшоном на молнии и логотипом компании слева. Его волосы были чистыми, глаза яркими и четкими. Слишком поздно я вспомнила, как Сэм говорил о нем, что он ведет себя, как наркоман. Но сейчас он, казался мне совершенно адекватным, к моему облегчению.

– Ужасно голодный, – сказал он, когда я подошла ближе, – Вчера на работе допоздна работал, нужно было срочно закончить проект, что даже не было времени перекусить. Кажется, последнюю неделю питаюсь только через торговые автоматы.

– Я тоже голодна, – сказала я, уводя его в ресторан.

Когда подошла официантка, я, не глядя в меню, заказала Рубен (прим. перев. Сандвич «Рубен» – поджаренный кусок ржаного хлеба с солониной и сыром).

Тим заказал больше еды, чем я могла себе представить, чтобы он смог запихнуть в свое тощее тело. Двойной чизбургер, луковые кольца и молочные коктейли. Больше беспокоясь о Нолане, чем о еде, наклонившись вперед и понизив голос, я спросила:

– Ты знаешь, что Нолан работал на Цепова?

Глаза Тима расширились почти комично, и он посмотрел вокруг, чтобы убедиться что нас никто не слушал.

– Где ты это слышала?

– Мне сказал парень по имени "Феликс" в бильярдной, – ответила я, наблюдая внимательно за Тимом.

Его удивление было искренним. Только я не поняла, чему он был удивлен, что Нолан там работает? Или то, что это знаю я. Невозможно было понять.

– Нет, я не в курсе. Знал только, что он задолжал Цепову деньги. Мне жаль, что я не сказал тебе в прошлый раз, не хотел тебя пугать.

– Все в порядке, – соврала я.

Глядя ему в лицо, я думала, почему не поняла этого в прошлый раз. Ведь он знал, что Нолан проиграл в покер Цепову.

– Он вернется, Хлоя. Я уверен в этом.

– Не могу перестать искать его, Тим. Он мой брат. Что если ему нужна моя помощь?

– Я не хочу пугать тебя, Хлоя. Но если Нолан скрывается от Цепова, то он нуждается в большей помощи, чем ты можешь ему дать.

Пришла официантка и оставила на столе наш заказ. Тим пихнул в рот луковое кольцо и, не переставая жевать, спросил:

– Что случилось с парнем, который был с тобой вчера?

Что-то странное было в том, как он посмотрел на меня, когда спросил. Тим не был моим другом, и рассказывать свои личные проблемы мне не хотелось, поэтому я снова соврала.

– У него сейчас деловая встреча, иначе он был бы со мной. Может, ты знаешь место, где Нолан может прятаться? У друзей? Возможно он просто в запое, или где-то играет в карты.

– Я не знаю, Хлоя. Но очень сомневаюсь, что речь идет о пьянке.

– Но почему? Откуда ты знаешь, что у него неприятности? Может быть, он заплатил Цепову деньги, которые он ему должен, а теперь просто дурачится.

– Не думаю. Я имею в виду, у меня сложилось впечатление, что он попал в беду после разговора с тобой.

Такое возможно? Это не имеет смысла, если он знал, что Нолан задолжал Цепову деньги. Хотя я только сейчас поняла, если речь идет о деньгах, картах и русской мафии, то вы попали в крупные неприятности. И готова поклясться, что и Тим думал также.

Понимание всей серьезности ситуации меня пугало. Тим протянул руку и с искренним взглядом сжал мою ладонь:

– Хлоя, не волнуйся за Нолана. Я уверен, что с ним все будет в порядке.

Как можно мягче, я забрала свою руку:

– Я не знаю, чем ему помочь, Тим. Он мой брат. Пожалуйста, если ты можешь предположить, где он может быть, скажи.

– Мне надо подумать об этом, – сказал Тим, поднимая бургер и откусывая большой кусок.

Я старалась ровно дышать, не показывая своего раздражения. Очевидно, разговор затянется, пока Тим не набьет свой желудок. Я была слишком голодной, поэтому продолжила есть, не дожидаясь Тима. На удивление его не пришлось долго ждать. Он в рекордно короткие сроки проглотил свой обед. Это было шокирующе, если учесть, что такой тощий парень может столько съесть.

Когда он допивал последние остатки своего коктейля, то откинулся назад и сложил руки на животе.

– Могу позволить себе задержаться с обеда, – сказал он, – Работал допоздна каждый вечер на этой неделе, поэтому они делают мне поблажку. Я действительно не знаю, где Нолан, но могу показать тебе некоторые места, где мы играем в карты, и поспрашивать там, может кто-то слышал о нем.

Я почувствовала облегчение. Я не была в восторге от идеи идти куда-то с Тимом, особенно после того, как он схватил меня за руку. Мы не знали друг друга достаточно хорошо, чтобы держаться за руки. Но его предложение это явный прогресс. По крайней мере, Тим познакомит меня с людьми, знавшими Нолана.

Может быть, нам повезет. С каждым часом, неизвестность и тревога за брата росла. Я была готова признать, что Нолан ещё тот говнюк, но он мой брат. Я вырастила его. Я любила его. И сделаю все, чтобы вернуть его.

**10  
  
Хлоя**  
  
Я не сильно была удивлена, когда Тим позволил мне заплатить за обед. Думаю, это было справедливо, ведь это я его пригласила. Мы покинули ресторан через боковую дверь и направились в гараж к моей машине. Тим говорил с кем-то по телефону, проверяя, может кто-нибудь видел Нолана в начале этой недели. Со стороны казалось, будто не надеялся, что ему повезет.  
 Я была так сосредоточена, прислушиваясь к разговору Тима, что не обращала внимание на наше окружение. Гараж был под землей, и я остановилась на верхнем уровне, так чтобы глаза привыкли к тусклому освещению после яркого солнечного света. Может быть, поэтому я не заметила темные фигуры, приближающиеся к нам с обеих сторон. Я не увидела бы их вообще, если бы в последний момент не развернулась, проверяя не прошла ли я мимо своей машины.  
 К тому времени, как я поняла, что что-то происходит, было слишком поздно. Я увидела, как Тим упал на землю, ударившись головой о мостовую, выронив при этом свой телефон. Меня схватили, выкрутили руки за спину и заковали в наручники. Я попыталась повернуть голову и посмотреть на своего похитителя, но все, что я успела рассмотреть перед тем, как мне на голову надели черный мешок, это то, что у мужчины были темные волосы. Меня подняли и бросили на жесткое сиденье, что-то тугое перетянуло мою грудь и щелкнуло сбоку. Ремень безопасности?  
 Хлопнули двери, завелся двигатель, и меня тряхнуло в кресле, когда мы вылетели из гаража. Я боролась с растущей паникой. Как бы я не пыталась взять себя в руки, я бы реально сошла с ума, если бы черный мешок не стащили с моей головы, и я не встретилась взглядом со знакомым лицом. Это было очень злое знакомое лицо ...  
Аксель?  
 – Отпусти меня, – завопила я. – Какого черта ты делаешь? Ты не можешь меня похитить.  
Аксель рассмеялся.

– Я только что это сделал, – сказал он. – И ты никуда не пойдешь, пока не приедет Сэм. И только, когда я передам тебя ему с рук на руки, можешь идти куда захочешь.  
 В бешенстве я дернула руками и натянула ремень безопасности, но это ничего не изменило, я осталась прикованной к узкому сиденью фургона. Аксель сидел напротив меня.

– Отпусти меня!

Завопив на всю машину, потребовала я злобным голосом:

– Это просто смешно. Ты не можешь так поступать со мной!  
 Все веселье ушло с лица Акселя.

– Конечно, смешно! Ты рыщешь по Лас-Вегасу, пытаясь замутить с русской мафией, чтобы отыскать своего чекнутого брата. Это смешно? Я проявляю лояльность к твоим выходкам, пытаюсь помочь в поиске. Я уважаю тебя, Хлоя, ты – хорошая, умная девушка, за исключением тех моментов, когда дело доходит до твоего брата. И Сэм говорил тебе, и Дэниел, и я еще раз повторю – не суй свой любопытный нос, куда не следует, не мешай мне и моим ребятам делать нашу работу. Если Нолана можно найти, мы найдем его. Уже то, что никто не знает где он очень хорошая новость. Хитер как лиса, труслив как заяц.  
 – Эй! Перестань так говорить о нем, – запротестовала я.

Конечно, было много доказательств, которые указывали на то, что Нолан вечно врал, но он был моим братом, и только я была в праве ему что-то предъявлять.  
 – Я буду говорить все, что сочту нужным про парня, который помешан на картах и связан с бандой, который вечно подставляет свою сестру и вовлекает ее в неприятности. Ты заслуживаешь лучшего, чем это, Хлоя. И поскольку я уважаю твою привязанность, то открою тебе глаза, твой брат плевать на тебя хотел.   
 – Это мне решать, не так ли? – спокойно спросила я  
 – Как правило, да, – сказал Аксель, – Но не в этот раз. Ты, кажется, не понимаешь, что подвергаешь свою жизнь опасности. Или может быть, ты все понимаешь, но тебя это не волнует. Я думал, ты умнее.  
 – Я не могу просто сидеть дома и ждать.  
 – Понимаю, Хлоя, ты переживаешь. Я знаю, что ты преданный и опытный помощник, давно работаешь на Сэма, стремишься все делать во благо других, Понимаю, что сидеть сложа руки и ждать, когда другие решат твои проблемы не для тебя. Но у тебя нет возможности справиться с этим дерьмом в одиночку. И никто, ни Сэм, ни я, никто не хочет, чтобы ты была рядом с этими людьми. Вчера, конечно, был пиз@ц эпических масштабов. Ты знаешь, что мой человек не единственный, кто наблюдал за тобой сегодня?  
 – Ты следил за мной?  
 Аксель смеясь, покачал головой на мою наивность.

– Да, только в твоем случае, большинство моих парней ищут Нолана. Но с тех пор, как Сэм нашел тебя в том доме, у меня был человек, который постоянно за тобой присматривал. Как ты думаешь почему мы так быстро тебя нашли?  
 – Я пока не думала об этом, – ответила я.  
Когда я планировала свой внезапный побег, мне и в голову не могло прийти, что за мной следят. В действительности вся моя маскировка была катастрофой. Хорошо, что я не работала на Акселя.  
 – Что это значит, что не только твой парень следил за мной сегодня? – от страха у меня появилась тяжесть в животе.  
 – Я не успел рассказать Сэму, он был на совещании весь день. Но сегодня там был и другой парень. Не уверен, но думаю, что он работает на Цепова, мы пока проверяем эту информацию.   
 – А кто еще это мог быть?  
 – В этом раскладе могут быть ещё несколько игроков. Скажем так, другие заинтересованные люди.

Аксель вытянув перед собой ноги, скрестил руки на груди. Казалось, его совершенно не волновали неудобные узкие сиденья в задней части фургона.

– Мы знаем, что Нолан получил информацию, которую искал Цепов. Мы знаем также, что он не передавал эту информацию Цепову. И, кажется, у твоего брата были выгодные предположения относительно того, чтобы продать информацию другой стороне, а может он решил сработать на две стороны.   
 – Что это за информация?  
 – Я не знаю, – мрачно сказал Аксель, – И не хочу знать, и тебе не надо это знать. То, что знает Нолан очень важно для многих людей. У нас есть догадки, что некоторые партнеры Цепова хотят от него избавиться. Они могут использовать Нолана в качестве козла отпущения. Это объясняет, почему твой брат до сих пор не избавился от этой информации.   
 – Откуда тебе знать, что мой брат не перепродаст эту информацию? – перебивая, спросила я.  
 – Я не знаю, пока. Это всего лишь догадка. Но когда мы говорили с людьми, большинство из них были уверены, что Нолану нет смысла подставлять Цепова. А те немногие, которые предполагают, сами по себе достаточно подозрительные, что заставляет меня думать, что они знают больше, чем говорят.

– Так почему ты не проследил за ними? Почему ты не …   
 – Достаточно, Хлоя. Я знаю свою работу. А ты знаешь что я знаю свою работу. Так что … ДАЙ. МНЕ. ЕЁ ДЕЛАТЬ! Не мешайся под ногами! Возвращайся, поработай из дома несколько дней, и мы найдем твоего брата. Это ты можешь сделать?

– Нет.

Я бы тоже хотела скрестить руки на груди, как Аксель, чтобы мой взгляд был таким же убийственным, но должно быть, мой вид был не достаточно пугающим, потому что он улыбался.  
 – Почему нет?   
 – Я не собираюсь возвращаться к Сэму, – сказала я и отвернулась, не желая чтобы Аксель видел боль на моем лице.  
 – Я думал, что вы двое, наконец-то, все уладили.  
 – Что это значит?  
 – Ты сама знаешь, что это значит. Вы двое влюблены друг в друга так давно, что это чудо, что вам удается мирно сосуществовать. Вчера он вытащил тебя из бара, и знаю, что вы поехали к нему домой и воевали, потому что Сэм был слишком зол. И не говори мне, что после у вас не было перемирия в постели.  
Я отвела взгляд и поджала губы, не показывая слезы. Я отказывалась плакать перед Акселем. Это был злой рок, и я не хочу, чтобы он видел мою слабость. Хуже, если потом он расскажет Сэму, что я из-за него плакала. Не думаю, что смогла бы вынести это.  
 – Он облажался, так? – качая головой, спросил Аксель, – Бл@дь правдоподобно! Парень без труда может получить любую женщину. Но единственную, кого он действительно хочет – весь день мелькает у него перед глазами, все складывается удачно, и он в итоге все равно умудряется все просрать.  
 – Не думаю, что ты поймешь … – сказала я, собирая по крохам остатки своего достоинства, – Сэм и я … это ошибка, все кончено.

– Нет, Хлоя, думаю это ты не понимаешь.  
 – Аксель! – я устала говорить об этом с ним, – Я слышала, как Сэм сказал своему отцу, что он просто помогает мне в поисках брата, и чтобы ни было между нами, это для него несерьезно. Так что все довольно ясно и понятно. В конце концов, это не твоё дело, так что не могли бы мы перестать говорить про Сэма?   
 – Не думаю, что ты мне поверишь, если скажу тебе, что *несерьезно* это не совсем то, что Сэм имел в виду.  
Я покачала головой.

– Да, не поверю. Я знаю, что вы близкие друзья с Сэмом, и скорее готова поверить в то, что ты готов ради него соврать, чтобы позволить ему избавиться от неприятностей.  
 Аксель снова засмеялся. Я устала от его веселья за мой счет.

– Полагаю … что смог бы солгать, чтобы вытащить его из беды. Но сейчас я не лгу, Хлоя, клянусь. Возможно, все что я скажу пойдет в разрез с кодексом дружбы между парнями, но ты и так прибывала в дерьмовой ситуации целую неделю, поэтому я не хочу усложнять тебе жизнь.   
 – Что? – я не желала слышать очередную ложь из уст Акселя.  
 Наклонившись вперед, он уперся локтями в колени, покачивание его тела поддерживало идеальный баланс, пока машина делала крутой поворот. Аксель был не в моем вкусе, слишком жёсткий и напористый. Кроме того, может даже к сожалению для меня, Сэм всегда был единственным парнем, которого я очень хотела. Но та часть меня, которая не застряла в полном эмоциональном потрясении могла понять, что Аксель был очень симпатичным парнем. Особенно выделялись мягкие черты его лица, и глаза, уверенный и серьезный взгляд.  
 – Хлоя, – начал он, – Сэм безумно влюблен в тебя даже дольше, чем он это осознает. И он понимает, что его чувства к тебе изменились за последние нескольких месяцев. Он загнал себя в угол, боясь сделать неверный шаг, боясь отпугнуть тебя своей напористостью и потерять тебя. Думаю, он ненамеренно сказал что-то своему отцу и уже сожалеет об этом. Дай ему еще один шанс. Он хороший человек, и он любит тебя.  
 Аксель выглядел вполне искренним, и я не могла сдержать свои эмоции и расплакалась навзрыд:

– Он сказал Дэниелу, что не собирается говорить, что влюблен в меня, что это не то, что следует обсуждать.

Я слышала, как Аксель на выдохе пробормотал “*твою мать*”, и пересел на соседнее сиденье. Аккуратно, очень нежно, чем я могла бы позволить Акселю, он вытер слезы с моего лица и взял мой подбородок в свою руку, заставляя меня встретиться с его темными глазами.  
 – Я не знаю, почему он так сказал, Хлоя. Но я знаю, что это неправда. И это так. Ты знаешь Сэма, – сказал он, снова вытирая слезы с моих щек, – Я знаю все, что происходит не просто. Ты запуталась, боишься за своего брата, что нужно все обдумать. Но поверь, Сэм никогда не будет относиться к тебе по-другому.  
 Я закрыла глаза и отвернулась, боясь поверить Акселю. Я хотела. Я хотела верить, но не было сил. Это звучало слишком красиво, чтобы надеяться. Все, что я когда-либо хотела в жизни – была семья. Я пыталась собрать свою маленькую семью, только я и Нолан, после того, как наши родители ушли из нашей жизни. Но у меня не очень хорошо получилось.  
Когда я влюбилась в Сэма, то запретила себе мечтать о нем, и была уверена, что он никогда меня не полюбит, мечты о семье оказались снова несбыточными. Я хотела верить словам Акселя, но не могла заставить себя снова поверить Сэму.   
 У меня не было возможности скрыться от Акселя и его взгляда, поэтому я закрыла глаза и отвернулась.

– Просто уйди, – прошептала я, умоляя, но мне хотелось кричать, – Пожалуйста, Аксель, пожалуйста, просто оставь меня в покое.  
 – Хорошо, милая. Когда мы вернемся в мой офис, я сниму наручники, там ты будешь в полной безопасности до приезда Сэма. Вам двоим есть что обсудить.   
 Мои доводы не сработали, и у меня не было времени пытаться что-то доказать Акселю. Я была слишком подавлена, чтобы заботиться о том, что он думает.

**11**

**Сэм**

Заседание прошло не слишком хорошо, учитывая, что я мечтал о Хлое половину времени. К счастью, решался несложный вопрос. Местная строительная фирма обанкротилась, и инвесторы в своих коммерческих разработках искали того, кто сможет забрать проект. Наш основной проект заканчивался к концу месяца. Команда опережала график, поэтому я мог бы разделить бригады и сразу начать новую работу.  
 Хлоя была бы счастлива. Она ненавидела прежнего владельца фирмы, он жестокий и имел очень устаревшие представления о месте женщин в строительном деле. Она, конечно, не была бы рада банкротству, но приложила бы максимум усилий, чтобы люди не потеряли работу.   
 Хлоя. Что-то не так с ней. Она отдалилась утром. Избегала моего взгляда, слишком спешила, чтобы проводить меня из дома. Я ожидал, что она будет капризничать. Она была против наших отношений, а потом так внезапно передумала. Возможно она решила пойти на попятный. Почему у меня такое странное предчувствие? Человек Акселя постоянно присматривал за ней, так что я знал, Хлоя в безопасности. Я решил не включать сигнализацию в доме, когда уходил на работу, комбинация слишком сложная, чтобы Хлоя запомнила её с первого раза, поэтому я не хотел, чтобы она чувствовала себя как в ловушке.  
 К тому времени, когда мы дружно пожали друг другу руки и покинули зал заседания, было уже пять часов. Я оставил свой телефон в машине, и поспешил проверить нет ли сообщений от Хлои. И уж совсем не ожидал увидеть несколько смс от Акселя и три голосовых сообщения, в которых он просил срочно перезвонить, как только я освобожусь. По спине пробежался холод, пока я набирал его номер.  
 – Где ты был, черт побери? – Аксель был зол.  
 – Я же тебе говорил, у меня важная встреча после обеда. Что случилось?  
 – Хлоя – это огромная заноза в заднице, вот что случилось! Тебе нужно срочно приехать и разобраться со своей женщиной.  
 – Куда приехать? В твой офис?  
 – Да. В самое безопасное место, если быть точным. Она у меня уже несколько часов, я перехватил ее после встречи с тем наркоманом, другом Нолана.  
 – Бл@ть, – меньше всего я хотел, чтобы она оказалась рядом с тем парнем, – Она в порядке?  
 – Она злится, как черт, и думает, что ты использовал её только для секса.  
 – ЧТО?  
 – Да, она подслушала ваш разговор с Дэниелом, и теперь думает, что ты используешь ее и избавишься, как только она тебе надоест. И она знает, что ты пытался помешать ей найти ее брата. Поэтому она злится. А ещё она плачет, и я закрыл её в отдельном кабинете. Ты же знаешь мой кабинет не предназначен для женских истерик. У меня там даже нет носовых платков. Так что тащи свою задницу сюда и забери ее домой, где ей и место.   
 – Я уже в пути. Она в порядке? Физически с ней все в порядке? Она не пострадала после встречи с Тимом?  
 – Можно подумать я мог бы позволить чему-то случиться с Хлоей, – сказал Аксель, – Она в порядке, просто очень расстроена.  
 Я отключил связь и направился в центр города, туда, где располагалась контора Акселя. Бл@ть. Если Хлоя слышала мой разговор с отцом, это многое объясняло. В разговоре я старался не вдаваться в подробности наших с ней отношений, пытался сделать вид, что все было не так серьезно, или, по крайней мере, не с моей стороны, я только хотел чтобы отец от меня отстал. Я просто просил его отвалить. Бля. Я пытался продумать, что делать, когда зазвонил мой телефон. Я посмотрел на экран, это был Дилан. Старый, хороший друг, мой и Акселя. Дилан был владельцем казино. Несколько дней назад я пригласил его на ужин вместе с его подругой Лией.

Я ответил на звонок, решая был ли ужин по-прежнему хорошей идеей. В то время, когда я его приглашал Хлоя не жила со мной. Захочет ли она провести время с моим другом или ей нужен покой? Интуиция мне подсказывала, что будет лучше отвлечься от проблем и пообщаться с новой компанией. Хлоя была слишком вежлива, чтобы выяснять со мной отношения и хамить в присутствии гостей. Дилан и Лия были вместе уже нескольких недель. Они как раз проходили ужасный муси-пуси-конфетно-букетный этап, не хотели лишний раз отрываться друг от друга. Это могло быть раздражающим, но с другой стороны могло произвести на Хлою положительный эффект.

Я решил действовать по обстановке:   
 – Привет, дружище! Как дела?   
 – Ужин по-прежнему в силе? – спросил Дилан.  
 – Конечно! Но мне очень нужна помощь. Хлоя сейчас со мной и она переживает не лучшие времена, ее брат пропал – это долгая история.  
 – Это хреново. Хлоя милая. Аксель в теме?   
 – Да. И он выяснил, что ее брат связан с Цеповым.  
 – Отстой, – сказал Дилан.

Дилан знал, кто такой Цепов. За месяц до этого бывший парень Лии напал на нее, он как и Нолан имел карточный долг Цепову. Когда парень вышел под залог после нападения на Лию, Цепов нашел его, и с тех пор его никто не видел.   
 – Знаю. Только сейчас Хлоя чертовски зла на меня. Я пытался удержать ее от поиска брата.   
 – Ты уверен, что не хочешь отменить ужин?  
 – Не думаю, что она хотела бы провести вечер со мной наедине. Так что компания нам не помешает. Но мы ведь можем никуда не ходить и остаться у меня дома? Не хочу подвергать Хлою опасности. Ты можешь захватить какую-нибудь еду на вынос? А с меня вино. Такой вариант подойдет?  
 – Без проблем, – сказал Дилан, – Есть какие-то предпочтения, или я могу выбрать сам?  
 – Что пожелаешь.  
 – Увидимся через час или лучше через два.

Дилан повесил трубку, а я бросил свой телефон рядом, на сиденье.  
 Из нас троих, меня, Акселя, и Дилана, Дилан лучше разбирался в тонкой женской натуре. Если кто и знал, что принести на ужин с расстроенной, эмоционально-истощенной женщиной, это будет Дилан. А присутствие его девушки Лии, просто дополнительный бонус. Она была идеальной парой для него, сильная, веселая, и абсолютно великолепная, а ещё она была добрая и дружелюбная. Я знал, что они с Хлоей сразу найдут общий язык. Что, конечно, может иметь неприятные последствия, если они решат наехать на меня, что я мудак и делаю Хлою несчастной. Но я был готов рискнуть.  
 Я заехал в гараж к Акселю. Честно говоря, понятия не имел, что собирался сказать Хлое. И даже не мог предположить, что она собирается сказать мне. Вылезая из машины, я понял, что придется играть в открытую. Сегодня я и так уже облажался, пытаясь ввести в заблуждение отца. Все эти месяцы с Хлоей, я был слишком напуган, чтобы сказать ей, что я чувствовал.  
 Аксель встретил меня у дверей и через несколько извилистых коридоров проводил в потайную комнату. Как правило, меня не интересовала информация о клиентах Акселя. Я был в его офисе несколько раз и постоянно напоминал себе, что Аксель делал все только в целях безопасности.

У двери той комнаты Аксель остановился и ввел код. Глядя на меня, он сказал:

– Полегче с ней, ладно? Она и так в безвыходной ситуации  
 – Я не планирую ее усугублять. Дай мне минутку, ладно?  
Он нажал на код и с размаху открыл дверь.

– Я выключу камеры. Стук в дверь, когда вы будете готовы выйти.  
 Свернувшись калачиком, сложив руки под щекой, Хлоя крепко спала в углу на двуспальной кровати. Мой живот сковало холодом, когда я увидел следы от слез на её лице. Это моя вина, ну, может не только моя, ко всему прочему виноват и её брат-идиот. Но все же мои неосторожные слова обидели ее, хотя это было последнее, что я когда-либо хотел сделать.  
 Стараясь не шуметь, я забрался на постель рядом с ней. Скользнув рукой вокруг ее талии, прижал ее спину к своей груди, ожидая её пробуждения. Хлое потребовалось более пяти минут, чтобы понять, что она не одна. Несмотря на то, что она явно злилась и, как сказал Аксель, сомневалась в моих словах, ее тело по-прежнему доверяло мне, потому что Хлоя медленно просыпалась, повернулась и прошептала:  
 – Сэм?   
 – Я здесь, моя хорошая. Все в порядке.  
 Тональность ее голоса резко поменялась:

– Нет, не в порядке!  
Я поднял руку, чтобы убрать волосы от ее лица, затем вновь, не в силах остановиться нежно коснулся её гладкой щеки.

– Значит будет, – сказал я. – Я обещаю, Хло.  
 Сдерживая рыдания, Хлоя сказала:

– Сэм. Сэм, я не могу...   
 – Тише, любимая. Тссс.

Я не знал, что делать. Хлоя плакала, а я в отчаянии пытался исправить то, что наговорил по-глупости. Хлоя развернулась, и уткнулась лицом в мое плечо.   
 – Хлоя, – сказал я. – Хлоя, любимая, не плачь. Не плачь.

Одной рукой я зарылся ей в волосы и потер затылок, чувствуя, как напряжены мышцы на ее шее. Она находилась в непростой ситуации, последствия для нее могут быть слишком большим стрессом или ещё хуже сломать ее. Не уверен, что сейчас был подходящий момент, но решил высказаться:   
 – Я сожалею о сегодняшнем утре. Я знаю, что ты слышала мой разговор с отцом, но уверяю, это не совсем то, что я имел в виду. Я солгал ему, потому что хотел побыстрее избавиться от него. Правда была лишь в том, что я действительно пытался удержать тебя от самостоятельного поиска Нолана. И за это я не собираюсь извиняться.  
 – Сэм …   
 – Нет, позвольте мне закончить, – сказал я.

Она подняла лицо, и мы встретились взглядом.

– Я не буду использовать свои чувства, чтобы манипулировать тобой. Это не то, чего я хочу. Мне нужно больше. И это неподходящий момент, но я хотел сказать тебе, чтобы ты знала. Я люблю тебя. У меня такое чувство, будто я любил тебя вечно.   
 Я почувствовал, как тело Хлои напряглось, и по моей спине пробежал холод. А что, если я все понял неправильно? Что, если она не хотела знать, что я люблю ее, или ей это не надо? Ее глаза искали мое лицо, и новый поток слезы побежал вниз по щекам.  
 – Сэм? – прошептала она. – Ты уверен? Мне не нужно...   
 – Я никогда не был так уверен в моей жизни, как сейчас, Хлоя. Никогда. Я люблю тебя. Я хочу тебя. Пожалуйста, пойдем со мной домой.  
Ее взгляд встретился с моим, и я увидел, что что-то в нем изменилось. Подняв руку, я вытер слезы с ее щеки, а она сказала:

– Я тоже люблю тебя, Сэм.

– Слава, Богу, – темнота отступила, и пришло долгожданное облегчение.

– Если бы ты сказала, *нет*, я бы запер тебя здесь, пока ты не передумала бы, – как я и надеялся, Хлоя рассмеялась.  
 – Как долго ты думал чтобы признаться? – спросила она. Я пожал плечами.  
 – Не долго. Но подождал бы ещё пару оргазмов.

Хлоя снова засмеялась и оглядела комнату.  
 – Здесь Аксель держит своих заключенных?  
 – Не думаю, но сейчас мне все равно, – сказал я, и притянул Хлою ближе, – Поехали домой.

**12**

**Хлоя**  
 Мы молча возвращались по дороге домой и я прокручивала в голове все слова Сэма. Я была так уверена, в том, что он сказал Дэниелу, и не заметила его нервозность, когда отец завалил его кучей вопросов. Но Сэм был более чем убедителен, когда мы были в той комнате. Он любил меня. Это было похоже на то, что мои самые смелые мечты начинают сбываться. Голова шла кругом. Я привыкла к своим чувствам к Сэму, но никогда не ожидала узнать, что он любил меня.  
 Он держал мою руку в своей, всю дорогу, и время от времени посматривал на меня, словно желая убедиться, что со мной все в порядке. Когда мы были почти у дома, он сказал:  
 – Надеюсь ты не против, что Дилан и Лия придут на обед. Я пригласил его некоторое время назад, и уже был готов отменить, но подумал, что тебе нужно отвлечься. Мы не будем долго засиживаться, тебе нужно отдохнуть.  
 – Все нормально, – сказала я, но не была уверена, что это хорошая идея.

Я знала Дилана, он был хорошим парнем. Но про его новую подружку я совсем не знала, и не была уверена, что смогу продержаться весь вечер в обществе гламурной девочки. Я чувствовала себя немного вымотанной от событий последних нескольких дней и решила что моя самооценка может такое не вынести.  
Сэм сильнее сжал мою руку, когда мы свернули через ворота на подъездную дорожку:

– Поверь мне, дорогая, будет весело, и в хорошей компании быстро пролетит время.

Я сомневалась, но спорить об этом не хотела. Сэм думал обо мне, старался быть вежливым. Вечер рано или поздно закончится, и должна признаться, что меня больше радовала мысль – лечь в кровать и проспать по меньшей мере часов двенадцать.   
 Я держалась на адреналине почти весь день, и сон в безопасном убежище Акселя не вернул мне покой, он только напомнил, насколько я устала.  
 Дилан и Лия приехали через несколько минут после нас. Они вошли с множеством белых пакетов, от которых исходили невероятно вкусные запахи.  
 Дилан кивнул, глядя на меня, крикнул "привет", и направился прямо на кухню выгружать содержимое пакетов. Лия прошла вслед за ним, держа несколько коробок.

– Я Хлоя, – сказал я, забирая коробки из ее рук.

Девушка улыбнулась мне ослепительной улыбкой, которая зажгла ее серые глаза ярким светом.  
 – Я Лия, – сказала она, – И я тааак рада с тобой познакомиться! Я много слышала о тебе от ребят.  
 Было бы преуменьшением сказать, что я была удивлена, встретив ее. Она была полной противоположностью того, что я ожидала. Выше меня, но не высокая, у нее длинные темные блестящие волосы, красивые глаза, и главное, она не выглядела худышкой и была стильно одета. На ней был пиджак и платье с подолом в форме трапеции, туфли на низком каблуке,и я могла бы предположить, что девушка пришла прямо с работы. Хотя, когда она сняла пиджак, её платье подошло бы больше для коктейльной вечеринки, чем для офиса. Оно было бледного оттенка где-то между фиолетовым и розовым, цвет идеально сочетался с ее серыми глазами и темными волосами.  
 Сэм и Дилан о чем-то поболтали, потом Сэм вышел, сказав что-то про вино. Лия повернулась ко мне и сказала:

– Я ужасно голодная. Мне пришлось пропустить обед, из-за того, что клиенту срочно потребовалась моя консультация. И все бы ничего, но я даже не позавтракала с утра.

Дилан притянул ее к себе, обнял за талию и поцеловал в висок, сказав:

– Я постоянно говорю тебе, не пропускай завтрак, – и глядя на меня, добавил, – По выходным я лично контролирую это.

Я быстро взглянула на Лию и заметила, как покраснели её щеки, Дилан тем временем продолжал:

– А вот по будням она всегда спит, а потом убегает без завтрака. В любом случае, никто не застрахован от экстренной ситуации.  
 – Это был очень старый клиент, у которого были проблемы учета поступления платежей, но там все в порядке. Все было запутанно, но я не хочу об этом говорить. Я весь день провела разбирая этот хаос и теперь хочу вина.  
 – Сэм ушел за вином, – сказал Дилан, – Я должен вынуть еду из духовки.  
Он вернулся на кухню, выключил духовку и стал выгружать из сумки на кухонный островок оставшиеся пластиковые контейнеры.   
 – Что это? – открывая коробки, спросила я  
 – Это крабовые котлетки. А это деревенское блюдо с паштетом, ветчиной, салями, сыром и жареным хлебом, – он указал на каждого по очереди, затем продолжил, – Кальмары. И салат Капрезе.  
 – Это выглядит потрясающе, – сказала я.  
 – Он купил кучу всевозможной еды для ужина, – сказал Лия, – Спагетти Пескаторе для меня, ещё есть лазанья, паста Лингвини Алла Карбонара с курицей, потом еще макароны с гребешками, не помню как это называется. И шоколадный торт на десерт.  
 Я запела под нос при мысли о десерте. Я люблю шоколад, особенно шоколадный торт. А кто не любит шоколадный торт? После такого тяжелого дня я была как на небесах. Сэм вернулся в комнату с вином, две бутылки белого и две красного.  
 Мы перенесли тарелки с едой в большую комнату, поставив их на длинный журнальный столик в центре гостиной. Прежде чем я выбрала место куда сесть, Сэм взял мою руку и потянул меня на диван рядом с ним.  
 – Белое или красное? – спросил он.  
 – Красное, – ответила я.

Через минуту он передал мне бокал с вином. Я сделала глоток вина, позволяя сложному напитку обволакивать мне горло. Я не знаток вин, но знала, что это было намного лучше, чем то вино, которое я обычно покупала в магазине.  
 Сэм протянул руку и принял небольшую тарелку, на которую Лия положила закуски. Схватив мои ноги, он положил их на свои колени и поставил сверху тарелку. Сэм был в гораздо более непринужденной позе, чем я, учитывая что у нас гости и раньше я с ними не общалась. Когда я попыталась убрать ноги, чтобы сесть в прежнее положение, Сэм поймал мой взгляд и сказал:  
 – Расслабься.

Он накормил меня крабовой котлеткой и мой протест был заглушен вкусом горчицы, специй и морепродуктов. Еда была очень хорошей, и я не стала спорить.  
 Мысленно я пожала плечами, все-таки это не деловой ужин, а Дилан был одним из старых друзей Сэма. И Лия, не похоже на ту, которая будет судить меня, что я не идеальная хозяйка. В доказательство, что я права, девушка поймала мой взгляд и сказала вполголоса, чтобы не мешать Сэму и Дилану:  
 – Ты вовсе не должна нас развлекать. Дилан рассказал мне все о твоем брате. Я понимаю, что происходящее сильный стресс для тебя. У нас ещё будет много шансов, чтобы потусоваться.  
 – Спасибо. Я бы хотела быть подальше от всего, просто …

Лия махнула на меня рукой, отметая мои опасения.

– Перестань, мы всё понимаем. Честно говоря, я очень рада, что у Сэма, наконец-то, кто-то появился. Так что теперь мы сможем чаще видеться и выходить куда-нибудь все вместе. И теперь мы просто должны найти Акселю пару, тогда все будут в шоколаде.

Дилан повернул голову, очевидно, следя за нашим разговором. Оставив легкий поцелуй на щеке Лии, он сказал:  
 – Не пытайтесь поймать Акселя на крючок. Плохая идея.

Лия рассмеялась ярким, чистым, веселым звуком. Ее глаза сверкали, глядя на Дилана.  
 – О, поверь мне, я не посмела бы. Я даже не могу представить женщину, которая смогла бы мириться с ним. Хотя я знаю, что нравлюсь ему, но все равно большую часть времени он меня пугает.   
Не подумав, я сказала:

– Он может быть очень милым.

Лия удивленно посмотрела на меня.

– Да, может, – настаивала я, – Хотя Аксель, кажется, живет на своей собственной волне.

Сэм сжал мне плечо, привлекая мое внимание.  
 – И когда же Аксель был с тобой милым? Я должен бросить ему вызов? Потому что своим я не делюсь, и Аксель знает это. Даже если он сможет надрать мне задницу с завязанными глазами, и со связанными руками за спиной.  
 – Аксель ничего не делал, – ответила я, улыбаясь при мысли об Акселе с завязанными глазами и со связанными руками за спиной.

Я сомневалась, что он был бы беспомощен в таком положении, но после того, как он пристегивал меня наручниками и надевал мешок на голову, мне понравилась идея его беспомощности. Интересно, как бы он себя почувствовал в подобной ситуации?

– Он о многом рассказал мне сегодня днем в машине. И он был милым.  
 Дилан и Лия смотрели на меня с любопытством. Я покачала головой, не желая вдаваться в подробности. Сэм наклонился и поцеловал меня в висок.

– Кажется, я его должник, – сказал он.  
 – Да, – ответила я, сделав глоток вина.  
 Мы продолжали есть, я как могла поддерживала разговор. Основным блюдом я выбрала пасту Алла Карбонара. Где-то после второго бокала вина и тарелкой спагетти мои глаза стали слипаться от усталости и на десерт у меня уже не было сил. Не то, чтобы я засыпала прямо за столом, но Дилан и Лия решила покинуть нас прихватив с собой часть десерта. Прежде чем уйти Лия обняла меня и пообещала перезвонить, когда возьмет мой номер у Дилана.   
 Сэм проводил гостей и вернулся ко мне. Он притянул меня на свои колени, расположив так, чтобы перед нами открывался прекрасный вид на Лас-Вегас в лунным свете. Наклонившись вперед на секунду, он подцепил на вилку кусочек десерта.   
 – Открывай рот, – сказал он, и поднес кусочек шоколадного торта к моим губ.

Сладкое лакомство таяло на моем языке, и от удовольствия я издала небольшой стон. Я уже говорила, что люблю шоколад? Сэм кормил меня и ел сам. Когда десерт закончился, он отодвинул тарелку в сторону, прижал мою голову к своему плечу и стал нежно поглаживать мои волосы, кажется, после этого я сразу уснула.

И не проснулась, когда он принес меня в постель, и когда раздевал меня. Я смутно помню, как провалилась в крепкий сон, оборачивая руку вокруг Сэма и используя его плечо в качестве подушки. Сон был без сновидений, и утром я проснулась бодрой.  
 Поняв, что в постели одна, я прислушалась и поняла, что Сэм с кем-то разговаривал в своем кабинете. Взглянув на часы, я поняла, что это не может быть Дэниел. Лежа в постели, я завернулась в простыню, и заметила, что вошел Сэм. С бледным лицом он держал в руках свой телефон.   
 – Что случилось?

Сэм бросил телефон на кровать и уставился на меня своими голубыми глазами.  
 – Мне позвонил Сергей Цепов, – сказал он, – Он хочет встретиться. Сейчас. С тобой.